**Ранобэ:**  Божественный доктор дочь первой жены

**Описание:** ПЕРЕВОД ПЕРЕЕХАЛ - https://tl.rulate.ru/book/10931
Высокопоставленный офицер морской пехоты и мастер западной и китайской медицины Фэн Ю Хэн, в результате взрыва вертолёта, погибает и переносится в тело слабой, угнетаемой всеми, дочери первой жены премьер-министра самого императора династии Да Шун.
Её мать понизили до наложницы и вместе с маленьким братом сослали в отдалённую горную деревушку без средств к существованию.
Больше не будет доброй, слабой и запугиваемой девочки, отныне она заставит тех, кто причинил боль ей и её семье заплатить по счетам! Используя свои навыки и умения она вскарабкается на вершину.

**Кол-во глав:** 1-296

**Глава 1 - Пришествие Феникса**

Пришествие Феникса

Династия Да Шунь, Тянь Ву, 21 год

Была ясная лунная ночь, и звезды мерцали. Внезапный удар молнии потряс область, даже крыши императорского дворца слегка задрожали. Несмотря на грохот, не было ни капли дождя.

Внутри дворца наблюдатель Астрономического совета быстро бросился в Небесный зал и поклонился императору Тянь-Ву. «Ваше величество, были движения на небесах с северо-западного направления. Феникс прибыл.

Император Тянь-Ву, держа чашку чая, слегка дрожал. «На северо-западе ...» Открыв глаза, он отослал советника. «Подумай об этом, Мингер должен скоро вернуться».

...

Еще один молниеносный удар пробил по ясному небу к пещере в северо-западном районе Да Шуна. Он прямо ударил труп мертвой самки и сбил ее.

Среди кучи трупов Фэн Юй Хэн изо всех сил старалась поднять свое тело в сидящее положение. Ее сознание все еще немного дрожало, но через короткий период она, наконец, была полностью в сознании. Открыв глаза, она была поражена видом бесчисленных трупов.

«Что за черт!» Она моргнула глазами и двинула череп, который был на ноге. Она оглянулась и подумала: «Я действительно умерла или нет?»

Она явно помнила, что была на вертолете, который взорвался на высоте, где не было шанса выжить. Будучи высокопоставленным медицинским офицером в армии, она смогла сохранить свое сознание в момент удара. Она была уверена, что она умерла.

Без сомнения, она умерла. Она умерла, а потом перевоплотилась.

На вершине кучи трупов она встала и потянула руки и ноги. В следующий момент поток воспоминаний наполнил ее сознание. Ее звали Фэн Юй Хэн, 12 лет, дочь первой жены покойного премьер-министра Фэн Цзинь Юань. Три года назад предки семьи совершили преступление, и семья была сослана на заброшенную землю. Опасаясь последствий, отец быстро понизил положение ее матери, Яо ши 1, в пользу наложницы Чэнь Ши.

Как будто этого было недостаточно, появился какой-то ублюдок-оракул и сказал Фэн Юй Хэн: «Этот ребенок будет вести злую жизнь. Если ей будет разрешено продолжать жить в этой усадьбе, тогда наступит день, когда клан Фэн может сломаться и рассеяться ».

Таким образом, с подачи его руки, патриарх послал Фэн Юй Хэн, Яо Ши, и только что превратил трехлетнего младшего брата, Фен Цзи Руи в небольшую отдаленную северо-западную горную деревню. Там им нужно будет заботиться о себе.

«Святое дерьмо!» Она видела всю былую жизнь, как будто это был фильм. Фэн Юй Хэн затем осознала. «Меня переселили!»

Разная эпоха, разный возраст2, другой мир, различный внешний вид, единственное сходство - это имя.

«Не волнуйся!» Она потерла руками и успокаивающе сказала: «Твоя жалость и страдания, я все это поняла. Поскольку я здесь, я не позволю тем, кто издевался над вами, жить счастливо. Я правильно сведу счеты с поместьем Фэн.

Внезапно в ее сознании появился мягкий вздох. Голос девушки выплыл на поверхность ее разума и произнес одну фразу: «Спасибо». Ее разум слегка дрогнул, когда что-то медленно отошло.

Фэн Юй Хенг усмехнулась. Похоже, что предыдущий владелец этого тела очень не хотел умирать. Только услышав ее обещание, она хотела уйти. Однако, чтобы такой отец существовал ... Чтобы иметь такую семью с так называемыми семейными узами, ненавидеть их нормально.

Она всегда была той, кто выполнял свои обещания. Поскольку она овладела этим телом, месть была, естественно, обязательной.

Фэн Юй Хэн приспособила ее платье, сделанное из материалов низкого качества, а затем вымыла его. Используя некоторые тела в качестве шагов, она вышла из могилы. Раньше, даже имея возможность попасть в ее окружение, раздался человеческий голос.

«Продажа этой девушки в пьяном цветочном доме3 в столице префектуры может принести 50 серебра. Пока мы можем совершить эту продажу, не вздумай жениться на чертовых негодяях. Мне будет достаточно, чтобы жениться на двух молодых девушках.

«Это оптимистично! Вы смеете жениться на молодых! Даже если мне придется сесть в тюрьму вместе с вами, я обязательно сообщу губернатору!

«Хорошо, я прекращу сплетничать. У тебя, черт возьми, есть что сказать!

Фэн Юй Хенг нахмурилась. Воспоминания о собственном хозяине тела снова всплыли - ее мать заболела, поэтому она отправилась на близлежащую гору, чтобы выбрать лекарственные травы. Она попала в засаду и потеряла сознание. Прежде чем потерять сознание, она оглянулась и увидела, что человек, который ударил ее, был генералом Ван Шу генералом Ван, возглавляющим семью деревни Кун Донг.

Она ловко приспособилась к 8-часовому положению за спиной и приближалась к приближающимся голосам, прячась. Она быстро осмотрелась. Увидев область, густо заселенную деревьями на холме, она прокралась за ними.

1: Обращение к замужней женщине по имени ее рождения.

2: Физический возраст, а не период времени

3: Что-то вроде борделя.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 2**

Шен И Ди Ну - Глава 2

Дьявольски красивый человек

Теперь было не время действовать опрометчиво. Фэн Ю Хэн никогда не была уверен в себе, тем более, что она только что прибыла в этот мир. Помимо случайной памяти, происходящей от первоначального владельца тела, она ничего не знала. Кроме того, ей было всего 12 лет, у нее был жалкий вид, тощие руки и тонкие ноги. Она была не настолько глупа, чтобы хотеть сражаться только зубами и ногтями с двумя взрослыми.

Как только она спряталась, она заметила, что пара подкралась к яме, полной трупов. Фэн Юй Хэн внимательно посмотрела на них и установила их личность. Они были действительно генералом Ван Шу и его ужасной женой Сюй ши.

Двое посмотрели на кучу трупов и поняли, что их товар пропал. Сюй ши с тревогой сказала: «Это неправильно! Это, безусловно, место, где мы покинули ее тело. Где она?"

Ван Шу генерал топал ногами. «Она не могла сбежать?»

"Невозможно! Лекарств было достаточно, чтобы она спала в течение двух дней и двух ночей. Как она могла проснуться в ту же ночь?

Ван Шу генерал стал раздражен. «Тогда ты скажи мне, куда она ушла?»

Сюй ши также начала расстраиваться. «Какая польза от крика на меня? После того, как она потеряла сознание, мы оба позаботились о том, чтобы дать ей снотворное. Вы позаботились о том, чтобы мы это сделали, так почему же вините только меня?

Ван Шу генерал молчал и уныло опустил голову. Не желая сдаваться, он ударил труп. После его руководства Сюй ши также начала сердиться.

Увидев больше воспоминаний первоначального владельца, Фэн Юй Хэн наконец поняла ситуацию.

Кажется, что пара избавилась от оригинального владельца тела, а потом накормила ее снотворным. Они спрятали ее тело в могильной могиле, а затем вернулись в тупик, чтобы вернуть ее тело. Оттуда они отвезли бы ее в столицу префектуры и продали бы ее за деньги.

С этим Фэн Юй Хэн осознала и почувствовала свое лицо. Кажется, что первоначальный владелец был довольно красивым.

Она потянулась и подняла горсть камешков. В уголках ее губ появилась легкая усмешка. Внезапно щелкнув пальцами, галька нашла свой след и ударила Сюй Ши в затылок.

Звук женского взбешенного голоса раздался в округе: «Ах!» После этого она крикнула: «Кто это был? Кто меня ударил?

Ван Шу генерал остановился и оглянулся на Сюй ши. «Где могли быть люди?»

"Там есть! Был кто-то, кто просто ударился головой.

Когда они разговаривали, еще один камешек пролетел над ним и ударил его по лбу между брови Ван Шу Джин.

«Ах!» Он также издал крик, но до того, как его крик закончился, еще больше боли разразилось по всему телу.

Оба человека испугались. Их факел упал на землю уже давно, быстро поджигая кучу тел.

«Пойдем!» Ван Шу генерал опомнился и потянул сидящую Сюй ши, которая была парализована страхом. Позаботившись о ней, он решительно вылез из ямы.

К сожалению, когда он добрался до края ямы, его нога была поражена ударом, и он упал обратно в яму. Жирное тело Сюй ши было подобно шару и скатилось в яму, где ее одежда касалась пламени и загорелась.

Положение Ван Шу Чэнь было не намного лучше. Его одежда была сожжена в лохмотья, кровь покрыла его ногу, и на левой стороне лица не хватало куска кожи.

Фэн Юй Хэн выбросила свой последний камешек и взмахнула руками. Она закончила разбираться с теми, кто окончательно вырвался из ямы.

Это был только ее первый день, было бы лучше избегать убийства людей. Это было бы неприятно.

Они бежали далеко вдаль, пока огонь продолжал гореть в яме. Фэн Юй Хенг повернулась к могиле, скрестила руки и поклонилась. «Пыль в пыль, почва в почву1, кремировать, лучше, чем оставлять сдеды».

«Хнг» Звук мягкого ворчания внезапно унесся из-за нее сзади. Это заставило волосы Фэн Ю Хэна встать дыбом, поскольку она никого не заметила. Вместо того, чтобы напугать, она чувствовала настороженность к тому, чтобы быть богомолом, который преследовал цикаду, не подозревая об этом.

Думая о своей предыдущей жизни в 21 веке, она была мастером западной и китайской медицины. Начиная с 12-летнего возраста, она следовала за своим дедом, смешиваясь в бараках. Она присоединялась к ним на специальной тренировке, независимо от ветра или дождя. Она ни разу не отступила и начала проявлять признаки того, что во много раз больше внимания уделяла обнаружению вещей, чем другому. Кроме того, у нее была хорошая база боевых искусств. Она выполнила свою первую операцию в 18 лет. В 25 лет она уже была высокопоставленным медицинским офицером в Корпусе морской пехоты. Если бы она не умерла в 28 лет, ее достижения были бы еще более грандиозными.

Не желая думать о прошлом, Фэн Юй Хэн обернулась и направилась по направлению звука.

Человек, вероятнее, был молодым человеком в лучшем случае. Кажется, ему было около 20 лет и он был одет в темно-фиолетовый парчовый халат. Его волосы были длинными и аккуратными, его черты, казалось, были вылеплены, его глаза сияли холодным светом, и его взгляд был похож на охотника-сокола. Между его бровями был небольшой

фиолетовый узор лотоса размером с гвоздь. Это придавало его уже прекрасным чертам дьявольское обаяние.

Тем не менее…

1: Китайский эквивалент пепла к золе

2: китайская идиома, преследующая небольшую выгоду, не подозревая об опасности заманивания.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 3**

Шэнь И Ди Ну - Глава 3

Сожжённые вместе до смерти

Фэн Юй Хенг нахмурилась и втянула воздух пару раз. Запах крови наполнял воздух. Поняв, что что-то не так, она посмотрела вниз и увидела, что молодой человек сидит на соломенном коврике, и обе ноги выпрямились перед ним. Его колени начали обильно кровоточить.

«Кто ты?» Она осторожно произнесла. Исходя из нынешней ситуации, этот человек не представлял для нее никакой опасности. Как врач, она могла сказать, что у этих ног были серьезные травмы, нет необходимости в более тщательном осмотре. В настоящее время встать было абсолютно невозможно.

Услышав вопрос, молодой человек холодно охнул и не ответил. Но с этим холодным хмф, его губы образовали легкую улыбку, которая несколько мгновенно очаровала ее.

Фэн Юй Хэн внезапно вздрогнула, его благородный воздух и завораживающее поведение были естественными. Несмотря на то, что его лицо было бледно-белым, его лицо пропиталось потом, его ноги в настоящее время находятся в тяжелой ситуации, его аура благородства нисколько не пострадала. Он казался способным разрушить хаос.

«Если вы видели достаточно, то уходите». Мужчина, опираясь на горную скалу, холодно отвечает. Он не забыл, как любовь ударила по этой стране, девушка появилась раньше.

Фэн Юй Хэн была крайне раздражена людьми, которые говорили так. По какой причине она должна уйти, когда ей сказали уйти?

Можно также сделать несколько шагов вперед. Найдя несколько пучков травы, она села. «Эта гора твоей семьи? Они копали дороги? Я отказываюсь уходить, что вы можете с этим поделать?

После разговора она подумала о чем-то. Она повернула голову и посмотрела в сторону, потом рассмеялась. «Да, в настоящее время тот, кому нужно уйти, это не только я. Тебе тоже нужно уйти! »Она указала на массивный огонь, бушующий в братской могиле. «Основываясь на том, как она в настоящее время горит, это место скоро будет полностью сожжено».

Человек повернул голову. В тот момент, когда он увидел пламя, его лицо стало еще более белым, его брови морщились, и этот фиолетовый лотос быстро скручивался. Его разум был взволнован.

«Забудь об этом». Фэн Юй Хенг не имела абсолютно никакого сопротивления по отношению к мужчинам, которые выросли, чтобы быть такими. Прежде чем отправиться в путь, она подошла к молодому человеку. «Я дам вам руку. Вы можете немного погулять?

Мужчина внимательно посмотрел на нее. Девочка была в большинстве своем в раннем подростковом возрасте. Ее тело выглядело таким тонким и слабым, что она могла

рассыпаться от малейшего прикосновения. Действительно, ее предыдущее выступление с метанием гальки было потрясающим, но это опиралось на хитрые приемы. На самом деле полагаться на нее, чтобы поддержать свой вес, было бы трудно.

«Ну, скажи что-нибудь!» Фэн Юй Хэн использовала свою руку, чтобы донести воздух до носа. «Возможно, огонь невелик, но разве вы не чувствуешь, что запах усиливается? Трещины в горах идут по ветру. Запах, который мы сейчас чувствуем, - это сгоревший труп. Сожжённая человеческая плоть ... Сожженная ... "

«Этого достаточно». Он больше не мог слышать. Чем больше он слышал, тем более тошнотворным он становился. «Попытайтесь потянуть соломенный мат. Посмотрим, сможешь ли ты меня вытащить.

«Это так плохо?» Фэн Юй Хенг невозмутимо смотрела. Он хотел, чтобы она, маленькая девочка, вытащила соломенный коврик со взрослым мужчиной, сидящим на нем. Какая дурная шутка. «Давайте посмотрим». Она двигается вперед, чтобы толкать его ноги.

«Остановись!» - провозгласил он с гневом, когда он ударил яростно. При этом ее легко сбили с ног.

Падение Фэн Юй Хэн было мучительно болезненным. Она посмотрела на него: «Ты болен!» 1

«Если бы я не был болен, я бы сидел здесь?» - ответил человек на самом деле. «Я не хотел толкать тебя так сильно. Я просто использовал больше энергии, чем предполагалось ».

«Моя доброжелательность ошибочно принималась за злые намерения». Фэн Юй Хэн решила оставить его. «Если вы не хотите идти, тогда просто продолжайте сидеть здесь, наслаждаясь ароматом сожженной плоти. Эта девушка не будет сопровождать вас.

Она повернулась, собираясь уйти. Сзади раздался пронзительный крик, затем крикнул: «Подождите, подождите».

С огромными усилиями она наконец смогла вытащить его из горной щели. Фэн Юй Хенг чувствовала себя уставшей. Она не думала, что травмы ног у человека были такими суровыми, что он не мог на них встать. В то время как она наполовину везла, наполовину тащила его, его нога ударилась о камень. Человек издал приглушенный стон, но не выкрикнул от боли.

Постепенно гнев в ее сердце начал уменьшаться. Ей вспомнилось о том же волевом товарище из ее прежней жизни. Хотя половина его ноги была снесена, он не смотрел.

«Иди туда», - указал мужчина. «Недалеко отсюда ручей. Ветер дует на север вдоль него, поэтому огонь не дойдет.

«Хорошо». Фэн Юй Хэн стиснула зубы и глубоко вздохнула. «Соломенный мат уже полностью изнашивается, если нести его немного дольше».

«Нет проблем». Он ответил спокойно, как будто это не его проблема.

Фэн Юй Хэн почувствовала себя немного раздраженной и немного опрометчиво ответила. «Я хочу больше вас нести, поэтому вы не будете говорить никаких проблем».

«Такая молодая, но такая злобная». Он повернул голову и оглянулся на огненную яму. «Раньше, если бы у вас было больше камней в руке, тогда те двое тоже были бы сожжены?»

«Тонко!» Она отпустила и уронила человека на землю.

1: Она думает, что он психически больной, в то время как он просто говорит, что что-то не так с его телом. Тем не менее, они используют одну и ту же формулировку.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 4**

Глава 4

Личная аптека

"Вы…"

"Я? Что насчет меня! »Она очень огорчилась и указала на пару раненых ног. «Если вы не намерены прощать тех, кто причинил вам вред, тогда вы не имеете права обвинять меня в каких-либо нарушениях. Плохие дела всегда выплачивались в натуральной форме. Если они не навредят мне, какой плохой поступок должен быть сделан для меня?

Никогда раньше он не разговаривал и не лечился таким образом. Она не росла и не пыталась заручиться его благосклонностью, и не проявляла никакой любезности или уважения. У нее были свои собственные идеи, и она, не колеблясь, смело возражала. Когда он что-то скажет, она ответит и оставит его безмолвным.

Увидев ее надутое сердитое лицо, с щеками, пыхтящими до разрыва, злобное выражение мужчины быстро стало улыбкой, так как его губы слегка скручивались. Глядя на уже видимый поток, он спросил. "Мы собираемся?"

Фэн Юй Хэн упала в сидящее положение на земле. "Не собираемся. Устала."

Двое, сидя бок о бок, наблюдали, как огонь из братской могилы медленно начинает тлеть. Казалось, что почти не осталось больше трупов, чтобы гореть.

В этот момент пара теней танцевала на скалах возле расщелины, от которой они только что отошли. Они принадлежали к нескольким людям, которые, похоже, что-то искали.

Фэн Юй Хэн встала, ее глаза блестели, когда они огляделись. Затем она посмотрела на человека рядом с ней. «Эй, они ищут тебя?»

Мужчина ответил: «Почему они не могут тебя искать?»

«Как это возможно?» Поведение Фэн Юй Хэн стало немного неустойчивым при мысли об этой возможности. «Моя мать очень больна и не может встать с постели. Моему младшему брату всего шесть лет. Другие жители деревни хотят навредить нам или избежать нас ».

Она указала на тени и подняла бровь. Ее розовые губы слегка сморщились, она загадочно наклонила голову. Она излучила глубокую мудрость. «Они пошли прямо на горную щель. Они определенно знали, что ты там.

Молодой человек вяло поднял глаза и посмотрел на отчужденную внешность Фэн Юй Хэна. Эта девушка была очень забавной. Действительно забавной.

Прекратив эту мысль, он осторожно поднял правую руку. Используя указательный палец и большой палец, он громко свистнул. Два человека быстро вошли в их сторону.

Это был молодой человек с пожилым человеком старше 50 лет. У старшего на спине был комплект лекарственного средства, поэтому он должно быть был врачом.

У молодого человека был полный набор черной одежды, с мечом на талии. Он был явно телохранителем. Увидев человека в парчи, он заметно вздохнул. «После того, как молодого хозяина не удалось найти, этот подчиненный боялся, что что-то случилось». Телохранитель протянул вздох и толкнул его вперед. «Это доктор, которого я нашел в столице. Пусть он увидит раны молодого хозяина.

Парчовый мужчина кивнул, взглянув на доктора. «Я буду беспокоить тебя».

Старик вытер пот со лба и сказал: «Я не смею». Говоря так, он поспешил вперед, чтобы осмотреть раны.

Только тогда телохранитель посмотрел на Фэн Юй Хэн. Он нахмурился и спросил: «Кто ты?»

«Поджигатель». Молодой человек с парчой ответил .

Фэн Юй Хэн подняле бровь. «Какой из твоих глаз увидел, что я начале огонь?»

«Оба мои глаза увидели это».

«Молодой мастер, - начал старик, - твои коленные чашечки сломаны».

Эти несколько слов привлекли немногих людей, чтобы посмотреть на ноги.

Парчовый мужчина кивнул. "Я знаю. Сэр, вы знаете, как сломать кости?

Старик коротко колебался, а затем сразу ответил: «Я действительно знаю, как это сделать, но это вызывает большую боль. Боюсь, нормальный человек не справится с этим! Этот старик был ... »Он посмотрел на телохранителя. «Был на пути, чтобы посетить пациента, когда этот маленький брат схватил меня и привел меня. В этом медицинском наборе есть только обычные медицинские принадлежности; нет никакой анестезии ».

«Если нет никакой анестезии, тогда вы можете умереть от боли», - холодно добавила Фенг Юй Хэн.

Старик согласился: «Кроме того, помимо того, чтобы вправить кости, плоть в области должна быть очищена. Область, на которую смотрит этот старик, уже опухла. Я беспокоюсь ... это, этот горный, заброшенный регион ... Как насчет того, чтобы позволить этому маленькому брату провести тебя, а затем следуй за этим стариком в клинику в столице ».

«Нет». Человек, одетый в парчу, категорически отрицал это. «Просто сделай это здесь».

Старик многократно выжимал руки. «Нет, нет, нет анестезии. Этот вид травмы, этот старик не смеет лечить ».

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 5**

Шен и Ди Ну - Глава 5

Кто именно ты такая

Фэн Юй Хэн не хотела продолжать слушать их аргументы. Ее две руки сложились внутри ее свободных рукавов, она почувствовала небольшое тепло, когда она ласкала ее правое запястье. Внезапно она увидела то, чего она не увидела, - частную аптеку, которую она открыла в провинциальной столице.

Двухэтажная аптека с китайскими и западными лекарствами. В нем также были стандартные колышки для продажи, инвалидные коляски и другое простое медицинское оборудование. Она ничем не отличалась от аптеки 21 века. Доступны новые лекарства, специальная медицина и ежедневные лекарства. Единственное различие заключалось в наличии специальных медикаментов, используемых Морским корпусом и частично полузакрытой медициной.

Фэн Юй Хэн проверила и обнаружила, что она может легко взять вещи из аптеки только своими мыслями.

Она была на мгновение шокирована. Подсознательно она двигала ногами и выходила из аптеки. Такое странное открытие потребует тихого, изолированного места для дальнейшего осмотра.

В настоящий момент она подняла ноги, и внезапно холодное чувство покрыло ее шею. Ледяной холодный меч шел прямо к ней.

«Не двигайся». Голос принадлежал телохранителю.

Фэн Юй Хэн действительно не смела двигаться.

Этот воинственный народ действительно является одним из королей Яма. Пока она могла говорить по поводу новобранцев молодого мастера, такая сыпь была не очень яркой. Это не похоже на его меч.

Она посмотрела на холодный меч. Его режущая кромка настолько резкая, что она срезала бы любые волосы.

«Извинения, молодая мисс. Независимо от вашей личности, ваша ошибка заключалась в том, что я здесь и вижу молодого хозяина моего дома ». Когда слова вышли, точка меча вычеркнула, пронзив камень.

Фэн Ю Хэн явно не стояла, ожидая смерти. Однако, прежде чем она смогла продвинуться даже на шаг, раздался «дивный» звук, а затем «лязг», когда меч ударил камень и упал на землю.

«Молодой мастер!» Телохранитель повернулся лицом к парчовому мужчине и встал на колени. «Пожалуйста, успокойтесь, молодой мастер».

Человек в парче махнул рукой. «Она просто девочка, оставьте ее».

«Но что, если слово выйдет ...»

«Бай Зе». Внешний вид парчового мужчины успокоился: «Я не хочу повторяться».

«Да». Телохранитель по имени Бай Зи опустил голову. Оглядывась вокруг, он поднял меч, боясь снова говорить.

Фэн Юй Хенг кратко взглянула на Бай Зе, затем посмотрела в сторону, где беспомощный старый доктор продолжал наблюдать за раненым. Торжественным голосом она открыла рот, чтобы сказать: «Вы должны больше узнать от своего молодого мастера. Если вы хотите убить свидетеля, чтобы заставить их замолчать, сначала убедитесь, что они не используются. Доктор, эта профессия не совсем понятна и не прозрачна. Если у них есть какие-то мелочи, случайное движение здесь или там, и обе его ноги могут стать совершенно бесполезными ».

«Не перебегай к своей оценке!» Бай-Зе запыхался от гнева.

Человек с парчиной издал смешок. «Так хорошо осведомлена в таком молодом возрасте. Бай Зе, ты можешь учиться у нее. То, что она сказала, правильно.

"Молодой мастер!"

«Скажи больше». Он прервал Бай Зе и посмотрел на Фэн Юй Хэн: «Давай и иди домой. Разве твоя мать не болела?

Фэн Юй Хэн некоторое время смотрела на него. Ее глаза не желали переходить от фиолетового лотоса на лоб. Почему еще сказано, что человек не должен становиться слишком красивым. С кем-то красивым, некоторым девушкам легко потерять свои принципы.

«Хорошо ... Позволь мне помочь тебе немного». С произнесенными словами Фэн Юй Хэн прервала. «Защити свою личность», ты понимаешь, что это значит? Мир не вращается вокруг одного человека.

«Как ты хочешь помочь?» Человек, одетый в парчу, не дал ей возможности отвести свои слова.

Фэн Юй Хэн не смотрела на него, и она не взглянула ему на лоб. Вместо этого она потянулась к ее рукаву и использовала свой ум, чтобы собрать распылительную бутылку анестетика. Первоначально это не было сделано для массовой продажи. Вместо этого он был специально создан для Корпуса, поэтому можно было выполнить операции в чрезвычайных ситуациях. Она взяла его обратно в свою аптеку. План заключался в том, чтобы продать его по высокой цене. Кто знал, что вор, который украл его, умрет до того, как произойдет продажа.

«Конечно, сначала облегчить боль». Фэн Юй Хенг сжала бутылку в руке и взглянула на старика. «Старейшина, вы были свидетелями этого раньше. Они намеревались убить меня, чтобы удалить свидетелей, чтобы сохранить их местонахождение в секрете ».

Старик уже испугался; однако, услышав ее слова, он щелкнул. Он рухнул на землю и задрожал.

Фэн Юй Хэн посмотрела на человека в парчи: «Скажи что-нибудь. Обещание или что-то в этом роде. Поклянись, что мы не только не пострадали, но вопрос о моей помощи не должен распространяться ».

Сердце Бай-Зе затянулось этими словами. Он спросил: «Кто ты такая?»

Фэн Юй Хэн чувствовала себя особенно беспомощной: «Я всего лишь девочка из горной деревни. Я подбежала к персидскому эксцентрику, который дал мне приятные вещи. Сегодня я использую эти приятные вещи, чтобы спасти молодого хозяина вашего дома, но я не хочу, чтобы другие знали, что у меня есть такие вещи под рукой. Понимаете?"

Бай-Зе задумался некоторое время, затем кивнул: «Понял».

Человек, одетый в парчу, уставился на бутылку в руке, его глаза казались любопытными; однако, видя, как Фэн Юй Хэн не собирается ничего говорить, он повернул голову к старику, чтобы сказать: «Старейшина сэр, просто относитесь ко мне как к нормальному пациенту. После обращения со мной, Бай Зе отвезет вас туда, куда вам нужно. Я не причиню вреда твоей жизни.

«Это ... Это правда?» Старик не верит.

«Пока инциденты этой ночи не просочились, тогда это правда».

«Сегодня я ничего не сделал. Я вышел, чтобы увидеть пациента и потерялся. Я потерял."

Фэн Юй Хенг знала, что не было никакой возможности узнать, была ли гарантия реальной или поддельной. Единственный выбор - верить или нет. Она не удосужилась подумать о том, действительно ли тот, кого зовут Бай-Зе, будет сопровождать старика, или он убьет его на полпути. В любом случае, им пришлось сначала лечить его ноги. После лечения его ног ей нужно будет вернуться в маленькую деревню. Ее мать-хозяйка и ее младший брат ждали ее.

«Давайте начнем!» Она больше не говорила и опустилась на колени к парчовому мужчине. Она могла бы также позаботиться о разрыве ткани вокруг раны.

«У вас есть алкоголь?» Спросила она, глядя на рану.

Старик быстро открыл свой медицинский комплект и достал бутылочку. Немного смутившись, он сказал: «Обычно я довольствуюсь парой глотков, поэтому я всегда ношу это при себе».

«Хм, это не плохая привычка». Фэн Юй Хэн получила бутылку, затем беззастенчиво начала давать приказы: «Бай Зе, иди за чистой водой».

Бай Зе посмотрел на человека в е который кивнул головой. Повернувшись к потоку, он пошел. Вернувшись, он поднял разбитую банку неизвестного происхождения, наполовину заполненную водой. Затем он передал их им.

Фэн Ю Хэн получила воду, а затем приказала не поднимать голову: «Сначала промойте рану чистой водой, затем используйте спирт, чтобы продезинфицировать его. Это будет больно, так что смирись с этим.

Без всякого сомнения, мужчина в парче снова сказал: «Нет проблем».

Она несколько раз моргнула. На самом деле, ее аптека содержала спирт, но у нее не было возможности вытащить бутылку. Детский рукав был не таким большим. Кроме того, изъятие слишком многих вещей вызвало бы подозрения.

«Ну, мы начинаем». Фэн Юй Хэн сказала и начала чистить рану.

Чистая вода, нанести спирт, дезинфицировать. Бай-Зе нашел деревянную ветку и отдал ее мужчине в парче, чтобы укусить. Фэн Ю Хэн махнула рукой: «Не нужно. Уберите его, оставив его во рту грязным.

Бай Зе проигнорировал ее и сказал: «Скрежет плоти и исправление кости не так просты».

«Я знаю». Она встряхнула бутылку в руке, пока она не была готова. Она указала на колени и опрыскивала.

Звук распыления, наряду с туманом, удивил их всех. Человек, одетый в парчу, был не менее потрясен. Только его глаза проявили любопытство. Остальные двое вскрикнули.

«Что это?» Бай Зе поднялся, немного настороже. Одной рукой он схватил запястье Фэн Юй Хэн, не давая ей снова распылить его. «Какой наркотик вы использовали на молодом хозяине моего дома?»

«Анестезия». Она прямо сказала правду. Затем поговорила с мужчиной в парче: «Почувствуй немного, она начинает оцепеневать?»

Этот препарат вступил в силу довольно быстро. В лучшем случае потребовалось несколько секунд, чтобы локализованная анестезия вступила в силу.

Человек в парче также почувствовал удивление. Казалось, мгновение, оба колена начали онемевать. Боль быстро последовала и исчезла. Кроме того, это лекарство оказало большое влияние. Области, где были раны, боль ушла, но области без ран сохраняли осязание.

Он снова посмотрел на бутылку в руках Фэн Юй Хэна. Заметив свое небольшое смущение: «Хм ... после лечения твоих ран, если есть какие-то остатки, тогда ... тогда я дам тебе это».

Он был очень откровенным. «Если да, то большое спасибо».

«Настала твоя очередь». Фэн Юй Хенг дала старику нежный толчок. «Удалите умирающую плоть».

1: китайская идиома, которую я не могу перевести слишком хорошо, так что это немного неудобно.独善其身 является оригинальной идиомой.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 6**

Шен И Ди Ну - Глава 6

Хирургия

Она могла бы сделать это сама, и Фэн Юй Хэнг была уверена, что она сделала бы это лучше. Но она должна держать свою личность в секрете! Она должна была напомнить себе, что она всего лишь 12-летняя девочка. Просто маленькая девочка.

Старик тоже приступил к работе. Он вытащил скальпель из своего медицинского набора и начал вытирать мертвую плоть человека в парче.

Царапина за царапиной, кровь вытекла из раны. Бай Зей даже нахмурил брови, наблюдая. Однако Фэн Юй Хенг и мужчина, одетый в парчу, выглядели так, как будто ничего не случилось.

Она была спокойна, потому что она полностью верила в свое лекарство, хотя он действительно не чувствовал ни малейшей боли! Он не мог не взглянуть на медицинскую бутылку еще несколько раз.

Техника старика была также искусна. Вскоре после этого вся мертвая плоть была удалена. Бай Зе принес больше чистой воды, чтобы ополоснуть рану, и Фэн Юй Хэн воспользовалась ситуацией, чтобы снова распылить лекарство. Увидев, что он снова напыщен, мужчина, одетый в парчу, не мог не почувствовать, что у него болит сердце ... «Я не чувствую боли, поэтому пощади немного».

«Шуш». Она посмотрела на него, и он молча опустил голову.

Старик, используя обе руки, держал верхнюю и нижнюю части надколенника. Его голос прозвучал: «Я буду вправлять кости. После того, как кости будут вправлены, я свяжу ушиб лекарственными бинтами. Остается только отдохнуть.

Человек с парчей указал, что он понимает, поэтому старик больше не сказал. Он крепко держал кости руками, а затем внезапно проявил некоторую силу. Звук «клак» раздался. Одна коленная чашечка была вправлена.

«Оставь это мне. Вы идете вперед и вправьте другую ногу. Фэн Ю Хэн, держа толстую ветку, получила медицинский комплект старика и начала рыться вокруг.

Старик увидел, что она понимает медицинские практики, поэтому он не остановил ее. Вместо этого он обошел другую сторону.

Медицинский комплект содержал небольшое количество лекарственных трав. Было достаточно общих трав, но ...

Фэн Юй Хэн была непростой. Травма была слишком тяжелой. Если бы использовались только лекарственные повязки, то, вероятно, этого было бы недостаточно. Условия, существующие на этой горе, были ужасными. Здесь было сыро и влажно, что сделало инфекцию очень вероятной. Эта проклятая эпоха. Что такое династия Да Шун? Раньше

она никогда не видела ее в каких-либо книгах по истории. Там, вероятно, не было бы никаких противовоспалительных препаратов.

Мысленно подумав, она добралась до ее рукава и вытащила из аптеки небольшой кусочек антибиотиков.

Эти антибиотики первоначально принадлежали армии, но она вернула их обратно в свою аптеку в некоторых больших самогерметизирующихся мешках. Затем она разделила их на пятьдесят меньших пакетов.

«Что это сейчас?» - с любопытством высказал Бай Зе, больше не сомневаясь в ней.

«Даже если бы я сказал вам, вы бы не поняли», - сказала она, не желая слишком много разглашать. «В любом случае, это может помочь только с его травмой. В этом нет ничего плохого.

Она насыпала на рану какой-то медицинский порошок, затем обернула его хлопчатобумажной тканью из медицинского набора. Затем она использовала ветку как скобу для колена, чтобы сохранить его стабильным.

После того, как эта сторона была закончена, было вправлено и другое колено. Повторяя шаги, она завернула другую ногу. При этом обе ноги лечились, и старик наконец вздохнул. Немного дрожа, он посмотрел на мужчину, одетого в парчу.

Мужчина долго смотрел на ноги. Только тогда он поднял голову и поблагодарил старика. Затем он приказал Бай Зе: «Безопасно сопроводить этого джентльмена обратно в столицу префектуры».

«А как насчет тебя?» Бай-Зе не решался оставить его в покое и повернулся к Фэн Юй Хэн.

Она могла только уйти , или остаться: «Я останусь и присмотрю за ним».

Старик добавил: «Достаточно просто сопровождать меня из гор. Я знаю дорогу к улице.

Бай-Зе не имел ничего другого, чтобы сказать, когда он быстро увел старика.

Только после того, как они пошли дальше, Фнег Ю Хэн забрала разбитую банку, чтобы получить больше воды. По возвращению у нее были две белые таблетки в руке.

«Ешь это». Она передала обе таблетки и воду мужчине в парче. «Если вы не съедите его, очень вероятно, что у вас будет лихорадка ... страшно тепло. Если дела пойдут плохо, то лечение будет напрасным.

Мужчина ничего не сказал. Он сразу же съел таблетки после получения их, заставляя ее смотреть на него глупо: «Вы не беспокоитесь, что я могла бы дать вам яд?»

Он тихонько усмехнулся: «Яд сделал так изящно, если бы я его съел, тогда я его съел». После этого он поднял руку к Фэн Юй Хэн: «Дай».

«А?» Она рассеянно ответила. Быстро вспомнив, она передала бутылку спрея. «Осталось еще много. Для этой травмы достаточно еще трех применений ».

Он посмотрел на бутылку в руках и попытался подражать ее действиям. Глядя на насадку, Фэн Юй Хэн быстро остановила его. «Не надавливай!» Затем обязательно проинструктировала его. «Слушай, здесь есть небольшое отверстие. Направьте его на целевую область, затем сжимайте, чтобы распылить ее. Если бы ты сжал его раньше, это было бы распылено в твои глаза.

Он усвоил урок. "Спасибо."

Они сидели, не говоря ни слова. Мужчина в парче закрыл глаза и прислонился к дереву. Трудно было сказать, о чем он думал. Фэн Юй Хэн держала ее правое запястье, так как ее сознательный разум нырнул прямо в свою аптеку.

В ее предыдущей жизни на правой руке была родинка с фениксом. Кто бы мог ожидать, что после реинкарнации она все равно будет там. Кроме того, это принесло ей аптеку.

Аптека была, какой она ее оставила. Первый этаж был предназначен для западной медицины и рецептурных китайских лекарств. Была также стена китайской травяной медицины.

Основным рисунком второго этажа было простое медицинское оборудование. Скрытые там, были также некоторые нерыночные специальные лекарства, большинство из которых она взяла из Корпуса морской пехоты. Она также собрала некоторые чудо-препараты со всего мира.

Среди различных препаратов была таблица медицинских принадлежностей. Например: марля, лента, хлопковые шарики, спирт, йод и тому подобное. Кроме того, она провела время отдыха на втором этаже, поэтому была туалетная комната и душевая. Там был даже холодильник и микроволновая печь.

В таблице все еще использовались ее наиболее часто используемые элементы. Ящик даже все еще содержал закуски. У него также была шкатулка для ювелирных изделий. Обычно она не носила украшения, а те, что она оставила в аптеке, не стоили очень дорого. Большинство из них были сделаны из серебра и были куплены, потому что она считала, что они красивые, но она никогда не носила их. Было несколько кусков золотых украшений, ни с бриллиантами, а с рубином.

Такие вещи были чрезвычайно распространены, но в настоящее время это было похоже на возвращение в каменный век. О ... но она действительно вернулась вовремя.

Фэн Юй Хэн внутренне вздохнула, подсознательно, она подумала о крушении вертолета, но не хотела слишком глубоко задумываться об этом. Она знала, что это не простая катастрофа. Ее теории были случайными, но она не хотела признавать это.

Несмотря на это, она снова жила. Что касается доступности аптеки, она была очень довольна. Ее предыдущие специальности были только китайской медициной и западной медициной. Китайская медицина была родовым ремеслом, переданным через поколения. Западная медицина была продуктом десятилетних этапов исследований в сочетании с боевыми испытаниями. Если боевые войны считаются навыками, то ее можно считать

лучшим профессионалом. По крайней мере, если бы это было один на один, она могла бы нарисовать даже самых волевых людей в Корпусе.

Но такие вещи были бы полезны в эту эпоху?

Что-то ушло в ее сознание, и она вернула свое сознание из космоса.

Неподалеку появилась тень человека. Она осторожно огляделась, и мужчина, одетый в парчу, сказал: «Это возвращается Бай-Зе».

Фэн Юй Хэн поднялась: «Поскольку ваши люди вернулись, я пойду».

Она делала все возможное, чтобы сон не пришел, гора была довольно холодная. «Это действительно несправедливо. При лечении вашей ноги у меня также была часть. Но вы не сказали Бай-Зе, сопровождать меня. Затем, не дожидаясь ответа другой стороны, она махнула рукой и продолжила: «Я шучу. Но ... Глаза девушки вспыхнули. «Я позаботилась о ваших проблемах. Разве вы не должны дать что-то взамен?

«Хм?» Человек, одетый в парчу, слегка шокировался, затем издал горькую улыбку. «Какой вид погашения вы хотите?»

Она подсчитала на пальцы: «Я не только помогла лечить вашу травму, но и предоставила вам три вида лекарств. Я также дала вам оставшуюся часть лекарства. Вы говорите мне, сколько это стоит.

Неохотно он сказал: «Я знаю, что лекарство трудно достать. Проблема в том, что сейчас у меня действительно нет такой суммы денег ». Говоря, он снял мешочек с пояса и взвесил его рукой. «Не более 20 таелей1 серебряных кусков. Учитывая, что вы живете в горах, это должно быть проще в использовании ».

«20 таэлей?» Она задумалась на мгновение. Она не могла понять, сколько стоит 20 таэлей.

Он думал, что она думает, что этого недостаточно: «Если мы снова встретимся, независимо от того, сколько эта девушка попросит, я не скажу« нет ».

Фэн Ю Хэн ненавидела такие слова. «Если мы встретимся снова», когда говорили эти слова, обычно это означало, что они больше никогда не встречались.

Она снова посмотрела на лоб. Цветок лотоса настолько пурпурный, что трудно было отвести взгляд. Это заставило ее почувствовать, что она понесла огромные потери.

«Тогда давайте сделаем это». Получив мешочек денег, Фэн Юй Хэн взвесила его в своих руках. Это было довольно тяжело. Затем, следуя указаниям, запомненным предыдущим владельцем тела, она с большим успехом направилась к горе.

Человек в парче смотрел, как маленькая тень уходит. Она была маленькой и слабой, но проявила твердолобую упрямость. Его выражение медленно показало слабую улыбку. Увидев эту улыбку, когда он вернулся, Бай-Зе испугался. Это действительно испугало охранника, который следовал с ним.

«Молодой, молодой мастер». Он улыбался?

«Хм». Он перестал вспоминать. "Как прошло?"

«Я сопроводил его ко входу в гору и вырубил его. Независимо от того, выжил ли он, прежде чем проснуться, он полагается на свою удачу ». Сказав это, Бай Зе заглянул в сторону, куда ушла Фэн Юй Хэн. «Молодой мастер, ты хочешь, чтобы я об этом позаботился?»

«Не нужно». Человек в парче быстро ответил. «Завтра мы покинем эту гору».

«Подчиненный подчиняется!»

...

1 Таэль - это измерение веса для древней валюты, обычно серебра.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 7**

Шен И Ди Ну - Глава 7

Проблемы дома

Фэн Юй Хэн положила очень ценные 20 таэлей и вернулась в деревню Си Пин. Стоимость этих денег была получена из памяти, принадлежащей оригинальному владельцу тела. В горной деревне семья из трех человек может выжить в течение месяца на одном таеле серебра, поэтому 20 таэлей действительно очень ценны.

Когда она добралась до деревни, небо уже было совсем светлым. По дороге домой она собрала много лекарственных трав и грибов, а затем завернула в листья и лозы, чтобы нести домой. Поскольку она отправилась в горы, чтобы собирать лекарственные травы, она не могла вернуться с пустыми руками.

Следуя по пути, принятому в ее воспоминаниях, она отправилась домой. Прежде чем она добралась до дома, раздались громкие звуки. Звуки пронзительной домохозяйки выкрикивающей оскорбления, ребенок плакал, и женщина, просящая о прощении, наполняла воздух.

Она ускорила шаг. Как и ожидалось, проблема была у нее дома.

Сюй ши, которая не была сожжена до смерти прошлой ночью в братской могиле, тащила женщину за руку из-за двора. На стороне был маленький мальчик в возрасте пяти или шести лет. Он плакал, поддерживая женщину, которая упала на землю.

Сюй ши ловко оттолкнула мальчика. "Катись! Сегодня вы должны выйти из этого дома. Я хочу вернуть этот дом. Если вы хотите продолжать жить здесь, вам нужно заплатить годовую стоимость аренды! »

Женщина на земле была очень слаба; как она могла справиться с силой? Она свернулась калачиком на земле и с горечью попросила: «Подождите, пока вернется наша семья А-Хэн1. Даже если мы должны двигаться, нам нужно дождаться возвращения этого ребенка! »

«А-Хэн ваша семьи? Она давно убежала! Я слышала, как она вошла в горы, чтобы собрать травы. Она ушла на два дня. Если она не убежит, то ее съедят волки. Какие еще надежды у вас есть!

«Моя сестра не будет съедена волками!» Маленький мальчик громко крикнул: «Моя сестра не будет съедена волками!»

«А-Хэн не оставит нас!» Женщина также опровергла слова Сюй ши. «Прошу вас подождать еще один день. Достаточно одного дня.

«Один день не нормально! Я хочу, чтобы ты убралась! Сюй ши подняла ногу, пытаясь ударить женщину в грудь.

Но прежде, чем ее нога могла достичь своей цели, внезапная боль возникла у ее голени. Было больно так сильно, что она не могла оставаться устойчивой, и она упала на задницу.

Нечетные события прошлой ночи отражались в голове Сюй ши, как-то подобное уже происходило. Это были быстрые и неожиданные атаки, которые причиняли боль и заставляли ее чувствовать страх. Она не могла избежать этого, даже если бы хотела.

Сюй ши выпустил странный крик «Ва Ва». Ее глаза медленно сдвинулись, глядя из внутреннего двора. Там она увидела девушку, которую она и ее муж бросили в братскую могилу. Она застыла в шоке, когда девушка медленно подошла к ней.

«Сестра!» Фэн Ю Хэн только что вошла во двор, но маленький мальчик нырнул прямо к ней. Его лицо покрылось слезами, он крепко обнял ее. Сестра наконец вернулась. Они сказали, что вы не хотите, чтобы Руиер или мать. \* соб \* ... «Ребенок начал всхлипывать. Его объятия сжали ее так сильно, что немного стало больно.

«Руиер не волнуйся». Она похлопала его по спине и подняла свое очень жалкое лицо и посмотрела ему в глаза. Сердце пропустило удар.

Фэн Цзы Руи был братом от того же отца и той же матери оригинального владельца тела. Но ... Почему он выглядел так же, как ее младший брат, который умер в возрасте шести лет в своей предыдущей жизни?

Сердце Фэн Юй Хэн дрожало. Остановив себя на мгновение, ее сердце сильно болело.

В том году ей было десять лет, а ее младшему брату было шесть. В этом году у него развилась болезнь почек. Семья Фэн хорошо известна в области китайской медицины. Оба их отца и деда были одними из лучших практикующих китайской медицины. Но даже с этими способностями которыми очень гордились, они не могли спасти свою жизнь. Именно в том году ее дед позволил ей отказаться от наследства семейного бизнеса, чтобы узнать западную медицину.

В то время как китайская медицина доходит до корня проблемы, западная медицина быстрее действует. Перед лицом чрезвычайных ситуаций западная медицина сразу же увидела результаты. Эффекты китайской медицины были намного медленнее.

Медленно вернув контроль над своими мыслями, Фэн Юй Хенг посмотрела на ребенка, который обвил ее талию. Чувство принадлежности, которое она не чувствовала со времени пробуждения прошлой ночью, омывало сердце. Эта незнакомая эра, может быть, она не единственная?

Затем она посмотрела на женщину на земле. Это была мать оригинального владельца тела, Яо Ши.

Фэн Юй Хэн мысленно сделала некоторые расчеты. Ее мать в ее предыдущей жизни умерла, родив своего младшего брата. Прошло много лет, ее память о ее матери уже медленно размывалась. Но сегодня, после медленного забывания в течение многих лет, она увидела Яо ши.

Она вдруг рассмеялась.

Слава богу. Эта реинкарнация была поистине самой внимательной договоренностью.

«А-Хэн». Понимая, что смех в такое время дико неуместен, Яо ши почувствовала легкую панику. "Что-то случилось?"

Потянув брата, она помогла Яо ши. Вытирая одежду, она тихо прошептала: «Все в порядке, мать. Не волнуйся. Здесь, с А-Хенг, никто не может запугать нас ».

Яо ши наконец расслабилась. Ее А-Хэн всегда была девушкой с идеями. В годы, прошедшие с момента выхода из резиденции Фэн, А-Хэн была очень надежной. Если бы не она, трое из них, возможно, не дожили до этого дня.

Ей просто было жаль, что в такой молодой возраст ей придется нести эту большую ответственность. Увидев, что Фэн Юй Хэн вернулась, слезы в глазах Яо Ши бросились вперед.

«Мама, не плачь.» Она ласкала руку Яо Ши. Затем она положила руку Фэн Цзы Руи в руку Яо Ши. Затем она подошла к Сюй ши и присела на корточки. «Травма руки мисс Сюй не простая».

Когда она заговорила, ее взгляд посмотрел на открытое запястье Сюй Ши. Оказалось, что она уже получила какое-то базовое лечение, но ожоги все еще были потрясающе видны.

Сюй ши вздрогнула и подсознательно коснулась ее рукава; однако это прижалось к ее ожогу и вызвало у нее большую боль.

«Вчера я пошла в горы, чтобы собирать лекарственные травы и оставался на ночь, но по какой-то причине я услышала ужасный вопль. Это звучало как голоса бесчисленных невинных духов, что было снова ... О, правые, духи, которые были сожжены несправедливо ». Голос Фэн Юй Хэн был очень тихим, но говорил очень прямо. Похоже, она рассказывала историю.

Однако эта история заставит некоторых людей почувствовать сильное давление. Сюй ши вздрогнула, пока она не вскрикнула от страха, вставая, чтобы убежать.

Однако, когда она встала, чтобы бежать, маленькая рука схватила ее сзади. Сюй ши потеряла сознание и позади ее спины голос крикнул: «Отпусти меня! Ты злой дух! Ты тот, кто умер несправедливо!

«Спасибо счастливым звездам, Фэн Юй Хэн действительно умерла». Фэн Ю Хэн продолжала говорить мягким голосом. «Но король Яма не принял меня».

Эти слова содержали скрытый смысл. Это означает, что первоначальный Фэн Юй Хэн уже был убита забастовкой и медициной. К несчастью для нее, нынешний Фэн Юй Хэн отправилась в дворец короля Ямы на прогулку и была отправлена обратно в эту эпоху.

Естественно, Сюй ши не поняла этого значения, но она знала, что совершила какие-то злые дела. Кроме того, события прошлой ночи были действительно ненормальными. Она была так напугана, что не хотела об этом думать. Изначально она хотела выгнать Яо Ши и Фэн Цзы Руи из деревни Си Пин сегодня в надежде никогда больше не видеть семью, чтобы она могла забыть об этом. Она никогда не считала, что Фэн Юй Хэн может вернуться.

«Год назад моя мать заболела». Фэн Юй Хэн последовала за воспоминаниями оригинала и начала собирать долги. «Из денег, предоставленных нам резиденцией Фэн, осталось 50 таэлей серебра. Моя мать отдала все это вам, но 50 таэлей стали только тремя наборами лекарств. Тетя Сюй, давайте позаботимся об этих счетах.

«Та-то лекарство было чрезвычайно дорого». Сюй ши не посмела взглянуть Фэн Юй Хенг в глаза. Эта девушка была симпатичной. Она мало говорила с другими жителями деревни. В худшем случае она была нелюдимой, но почему было так, что ее глаза были очень пугающими?

Не дожидаясь ответа Фэн Ю Хэна, она отчаянно побежала к выходу из двора.

Маленькие руки Фэн Юй Хэн не надеялись сохранить ее, но у нее также не было желания это делать. Она просто хотела немного напугать ее, напоминая ей, чтобы она не забыла о злых делах, которые были совершены.

Наблюдая, как Сюй ши убежала, Фэн Юй Хэн слегка подобрала губы, а затем громко закричала: «Твои дети тоже смотрят! В этом мире есть возмездие, вам лучше всего поверить! »

Услышав эти слова, разум Сюй ши стал еще более безумным, заставив ее упасть с ударом. Однако она не остановилась. Она продолжала бежать, ползая по направлению к ее дому.

Прежде чем она успела проползти два шага, лошадиная карета приходила в лоб, чтобы посмотреть. Карета летела, пытаясь заглянуть в глаза жителей деревни. Это продолжалось до тех пор, пока оно не достигло Сюй ши. Водитель-кареты набросился на хлыст, решительно доведя концы .

«Твои глаза слепы!» Сюй ши так испугалась, что она побледнела. Она едва избежала копыт лошадей.

Паф!

Водитель не говорил снова и прямо набросился на хлыст в полную силу. Это оставило Сюй ши кровавой и ушибленной.

Как будто это еще не конец, он продолжил со вторым и третьим ударом. Сюй ши осталась разбросанным по земле, бормоча.

«Эта деревенская дама смелая!» Водитель громко рассмеялся. «Почему бы не открыть глаза. Имея это качество перевозки, вы думаете, что можете позволить себе оскорбить их?

1: A- или Сяо добавляются к именам близких друзей или членов их семей

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 8**

Шень И Ди Ну - Глава 8

Послание Фэн-Мэнора

Услышав эти слова, все глаза сияли любопытством. Яо Ши ступила несколько шагов и дрожала , держась за руку Фэн Юй Хэна.

«Мать». Она взглянула на Яо ши. Казалось, она что-то вспомнила. Еще раз взглянув на карету, было достаточно, занавес расступился, чтобы выпустить пожилую женщину.

Пожилая женщина кажется одета в ту же одежду, что и обычный человек, но материалы для одежды не были обычными. По крайней мере, для присутствующих жителей деревни, даже если они должны были спасти всю свою жизнь, они никогда не могли позволить себе ее носить.

Фэн Юй Хэн снова искала ее в воспоминаниях. Год брака Яо Ши, ее брачное приданое было бабушкой Сан. Когда Яо Ши и ее дети были сосланы в горную деревню, ее увезли в поместье. Не дав ей возможности глубоко задуматься, пожилая женщина сделала несколько шагов, чтобы добраться до Яо ши. Она опустилась на колени. «Мадам, у вас много трудностей!»

Яо ши просто чувствовала, что все это так нереально. За последние три года она не опустилась на колени. И она не связывалась с кем-либо, связанным с семьей Фэн. По ее мнению, усадьба Фэн заставила ее и ее детей умереть, а затем забыла о них. Но здесь перед ней появилась бабушка Сан. Ее первая мысль была на самом деле: «Была ли бабушка также изгнана из поместья?»

Слезы текли из старых глаз бабушки Сан: «Нет, нет, нет. Мадам, этот старый слуга пришел, чтобы забрать вас с молодой мисс и молодой хозяин, чтобы вернуться в поместье!

«Вернуться в поместье?» Яо Ши не была шокирована. Фэн Юй Хэн и Фэн Цзы Руи были временно ошеломлены. Фэн Цзы Руи первым спросил: «Вернуться в какое поместье?»

Яо Ши быстро ответила на свой вопрос: «Бабушка, что происходит? Почему вы пришли в деревню Си Пин?

Бабушка Сан схватила Яо Ши за руку и говорила эмоционально, дрожа: «Мадам, молодая мисс и молодой мастер! Девятый принц добился победы. Лорд и леди призвали вас вернуться, чтобы подготовиться к браку молодой мисс! Мадам и молодая мисс, пожалуйста, садись в карету и возвращайтесь в поместье!

Внезапные новости были действительно шокирующими. Это потрясло троих, мать и детей, до предела безмолвия.

«Мама, будь осторожна!» Фэн Юй Хэн быстро продвинулась, чтобы поддержать Яо Ши, которая чуть не упала. Борясь с волнами эмоций из ее воспоминаний, она сделала все возможное, чтобы оставаться спокойной. Сделав все возможное, чтобы сохранить

спокойствие, она сказала: «Это очень неожиданно. Мы трое, мать и дети, не готовы уходить. Бабушка, пожалуйста, подождите, пока мы упакуем вещи, тогда мы сможем отправиться.

Бабушка Сан вытерла уголки ее глаз и почтительно поклонилась Фэн Ю Хэн: «Девятый принц вернется в столицу через несколько дней. Пожалуйста, быстрее, мадам и молодая мисс.

В трясущейся карете Фэн Юй Хенг была измотана, так как карета лошадей постоянно двигалась всю ночь. Она закрыла глаза и прислонилась к стене кареты, чтобы отдохнуть. Однако ни одно слово, произнесенное Яо ши и бабушкой Сан, не ускользнуло от ее ушей.

«На этот раз эта старуха возьмет на себя ответственность за возвращение мадам, молодой мисс и молодого мастера, но если вы попросите правду, это было сделано по благословению девятого принца».

«Но ...» Яо ши колебалась: «А-Хенг был сослана в деревню на столько лет; Я боюсь, что соглашение о браке больше не действует?

«Это действительно! Это справедливо! »Бабуля Сан стала счастливой, упомянув эту тему. «Если бы это было уже недействительно, то как усадьба могла отправить этого старого слугу, чтобы вернуть вас! Вы не знаете, но этот старый слуга потратил эти годы, мечтая о том, как может вернуться. Бабуля Сан задохнулась от слез, а также вытерла слезы.

Фэн Юй Хэн открыла глаза и спросила бабулю Сан: «Так как это все еще справедливо, почему поместье Фэн все еще осмеливается изгнать нас, мать и детей, в горную деревню?»

Бабушка Сан застыла и тупо уставилась на Фэн Юй Хэн. Яо Ши быстро схватила ее за руку и объяснила: «Бабушка не знает, что эти годы в горах были очень горькими. К счастью, А-Хэн, эта девушка, раньше читала некоторые медицинские книги с дедом. Если бы не она, трое из нас не выжили бы. Мы выжили сделали, но ребенок стал все более и более холодным ».

Бабушка Сан кивнула. Глядя на Фэн Юй Хэн снова, было ли это просто холод? Почему она почувствовала, что в ее глазах был острый взгляд?

В любом случае, нынешняя молодая мисс лучше, чем три года назад. Усадьба Фэн - беспощадное место. Если бы ей было легко манипулировать девушкой, она бы не выдержала брака.

«Этот старый слуга тоже не знает». Вспоминая предыдущий вопрос Фэн Ю Хэна, бабушка Сан говорила: «В то время этот старый слуга чувствовал, что это странно. Поскольку молодая мисс была связана с принцем с тех пор, как она была маленькой, почему семья Фэн такая смелая. Теперь, когда я думаю об этом, возможно, семья Фэн не думала, что девятый принц так сильно повлияет ».

«Какое влияние у него есть?» Фэн Юй Хенг очень интересовалась женихом оригинального владельца.

«Молодая мисс может не знать этого, но два года назад девятый принц был назначен Великим Маршаллом Императором и возглавил кампанию на северо-западной границе. Недавно он добился большой победы на Северо-Западе. Теперь девятый принц вернется в столицу через несколько дней ».

Так оно и было!

Фэн Юй Хэн ничего не спрашивала и закрыла глаза. Анализируя ситуацию с высоты, выяснилось, что семья Фэн боялась, что девятый принц приедет, чтобы собрать свои долги. Только это заставило семью спешить, чтобы вернуть их.

Но, думая глубже, она нахмурилась. Кажется, дело было не так просто.

Расстояние от северо-западной границы до столицы было велико. Даже езда на полном галопе день и ночь, займет 20 дней. Фэн Ю Хэн не была знакома с географией династии Да Шун, но она все еще была в состоянии понять основные направления. Коляска ехала около пяти дней или около того, когда она чувствовала, что что-то не так. Путь в столицу был прямо на север, но почему они внезапно повернули на юг

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 9**

Глава 9

Узкий выход

Яо ши и Фэн Зи Руи отдыхали сзади, а бабушка Сан сидела рядом с ними. Опасаясь, что они перегрелись, она продолжала медленно охлаждать их с помощью вентилятора.

Фэн Юй Хэн доверяла бабушке Сан, но не верила в то, что кто-то вел коляску. Особенно увидев, как он ударил Сюй ши в селе Си Пин, она была уверена, что он не был хорошим человеком.

«Бабушка остается в карете, я собираюсь подышать воздухом снаружи». Размахивая перед бабушкой Сунь, Фэн Юй Хенг отодвинула занавес и вышла из кареты. Она подошла к водителю и села.

Водитель не думал, что она выйдет и застыл. Показывая неестественную улыбку, он приветствовал ее: «Вторая мисс».

Это была иерархия усадьбы Фэн. Над ней была другая старшая сестра Фэн Чэнь Ю. Именно этот человек вызвал падение Яо Ши из благодати в качестве клана-матриарха и последующего подъема Чэнь Ши. В наши дни она была настоящим матриархом.

«Дядя, должно быть, очень утомительно ездить целый день и ночь». Ее тело слегка отодвинулось, она прислонилась к карете. Она подняла правую руку к левому рукаву и осторожно ласкала родинку с фениксом.

«О чем говорит вторая мисс? Это работа для старого слуги. Водитель потянул поводья, не заметив странного тона, который приняла Фэн Юй Хэн. Коляска ехала еще быстрее.

Фэн Юй Хэн подняла губы: «Служащие Фэн-усадьбы действительно лояльны».

«Естественно». Водитель издал несколько смешков без какого-либо дополнительного понимания. 12-летняя девочка была абсолютно неспособна вызвать какие-либо сомнения.

Тем не менее, многие вещи часто не будут развиваться обычным образом, как Фэн Юй Хенг, которая была упущена водителем.

«Хотя это позор.» Она тихо сказала: «Жаль, что верный слуга не знает пути. Если мы продолжим этот путь, мы не достигнем столицы в этой жизни ».

«Хм?» Водитель только что понял и повернулся, чтобы посмотреть на Фэн Юй Хэн. Первоначально серьезное лицо начало искажаться. Ее глаза сияли острым светом. «Вторая мисс, что ты имеешь в виду под этими словами?»

Фэн Юй Хэн посмотрела на свою позицию, их глаза смотрели друг на друга. Внушительная манера этой 12-летней девочки совсем не проигрывала почти 40-летнему мужчине.

«Я сказал, что эта дорога определенно не ведет к столице».

Водитель снова надел поводья: «Тогда, вторая мисс, куда мы идем?»

«Откуда я могу знать». Она снова прижалась к карете. «Если вы хотите убить людей, чтобы стереть свидетелей, вы должны быть чистыми и эффективными. Вы также должны убедиться, что вас не обнаружили до того, как вы сделаете свой ход. Огромное поместье Фэн не испытывает недостатка в экспертах. Их ошибка чрезмерно недооценить нас троих, мать и детей ». Говоря, она смеялась насмешливо. «Говоря о том, что это действительно смешно. Даже для моей смерти этот так называемый отец не желает наделять меня лучшим противником ».

«Ты ...». Лицо водителя было очень свирепо. Хотя его прикрытие было раскрыто и нацелено на предупреждение, но он по-прежнему верил, что 12-летняя девочка не может выявить какие-либо хитроумные трюки. Вне всякого сомнения, она просто блефовала. Это действительно заставляло его расстраиваться. В худшем случае он мог просто уйти от всей перевозки людей, и это не было бы слишком большой сделкой.

Он был воспитан как охранник семьи Фэн. По прибытии он получил темную волю левого премьер-министра Фэн Цзинь Юань. Яо ши вместе со своими детьми абсолютно не могла вернуться в столицу. Убейте их на обратном пути.

Что касается брачного контракта с девятым принцем, он был предоставлен императорской семьей для старшей дочери первой жены. В настоящее время этот титул принадлежит старшей мисс Фэн Чен Ю. По этой причине Яо Ши была снята со своей должности.

Водитель холодно рассмеялся. Больше не было причин скрываться. Он просто оставался немного любопытным, почему маленькая девочка была бы столь ярко выраженной. «Когда ты это поняла?» Он начал спрашивать, но он уже держал в руке кинжал. Как только он услышал ответ Фэн Юй Хэна, она напаал.

Фэн Юй Хэн также холодно засмеялась, но это звуало мрачно и жутко.

«Если бы ты относился к Сюй ши чуть менее грубо, я, возможно, не стала бы подозрительной».

"Только то?"

«Не просто». Она указала на его руки: «Твоя правая рука имеет толстые мозоли. Понятно, что вы - тот, кто владеет оружием. Если бы вы были водителем, каллюс был бы на указательном пальце.

Сказав эти слова, Фэн Юй Хэн не дождалась, когда водитель подействует. Вместо этого она взяла инициативу. Она уже достала из своего склада пистолет-транквилизатор размером с ладонь. Она спрятала его в рукаве.

Водитель оцепенел от неожиданности. Фэн Юй Хэн быстро вскочила и, не нацелившись, качнула за шею. Наконечник поймал его шею и кровь, разбрызгиваемую на рукав и занавеску, заставляя их внутри кричать.

Фэн Юй Хэн схватила бразды правления и столкнула тело водителя с вагона. Затем, с громким «Хя!», Карета развернулась и направилась к столице.

Всю эту поездку четверо боролись за свои жизни. Теперь они ехали в столицу.

Теперь Фэн Юй Хэн очень с нетерпением ждала встречи с Владыкой поместья Фэн. Она действительно хотела увидеть этого порочного отца. Как именно выглядел этот ужасный человек.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 10**

Шен И Ди Ну - Глава 10

Неожиданно, это Он

Двадцать дней спустя столица была в поле зрения.

Фэн Юй Хэн наконец расслабилась. Земли, контролируемая императорской семьей, были бы намного безопаснее.

Коляска остановилась у ворот столицы. Яо Ши дернула занавеску и посмотрела на улицу, выкрикивая плач.

Фэн Юй Хэн отряхнула пыль с ее тела и пошла утешать ее. «Мама, не волнуйся. Мы скоро прибудем в усадьбу Фэн. Мы должны рассказать почтенному отцу о том, что случилось с водителем. Пусть отец поможет нам найти виновных ».

Фэн Зи Руи стиснул руки в кулаки: «Отец, безусловно, жестоко накажет плохих парней!»

Бабушка Сан кивнула головой: «Поскольку такого слугу послали из поместья, мастер непременно тщательно расследует».

Яо ши, однако, махнула рукой: «Мы не можем этого сделать. Мы только что вернулись, поэтому мы не должны беспокоить вашего отца. Для нас благополучно вернуться в поместье уже считается удачей. Что касается водителя ... мы скажем, что он упал и умер по пути. Остальное должно остаться без внимания ».

«Если водитель был действительно грабителем, то нам очень повезло. Я беспокоюсь, что тот, кто не может терпеть нас, является хозяином водителя ». Слова Фэн Юй Хэна заставили Яо ши и бабушку Сан вскинуть брови.

В действительности все рассматривали возможности, но только Фэн Юй Хэн говорила, когда она этого хотела. Бабуля Сан, как слуга, была полна радости, что мисс ее семьи сможет жить лучше. Хотя у Яо Ши не было больших надежд на усадьбу Фэн, она надеялась, что их будущее будет безопасным и спокойным. Дело в том, что водитель был терном на их стороне. Чтобы избежать неприятностей, они не подняли его дальше. Сначала им нужно было обманывать себя, если они хотели обмануть врага.

«Мама, помни, что будут времена, когда ты достаточно вытерпишь, что не можешь оставаться спокойной и собранной. Отступление может не всегда приводить к солнечным небесам ». Фэн Юй Хэн сожалела, что темперамент Яо Ши должен измениться, но она знала, что она не может спешить с этим.

В настоящее время ... она подняла глаза и посмотрела на общественную дорогу. Все, что она видела, было группой людей, поднимающих волнение. Они пошли по тому же пути. Посреди простолюдинов была вечеринка, которая медленно пробивалась к городским воротам.

Существовала определенная причина для собравшихся. Карета Фэн Юй Хэн быстро застряла в группе людей. Изнутри города раздались звуки рога, объявляющего победу.

Другая большая группа людей покинула город по этому пути. Когда эти две группы столкнулись, дорога очистилась, когда люди переместились по сторонам дороги.

Были некоторые, которые несли корзины с цветами, некоторые из которых носили пищу, некоторые из которых носили чашки для питья, а некоторые несли детей, которые сдерживали слезы в глазах.

Были и некоторые, которые стояли на коленях и кланялись к процессии.

Фэн Юй Хенг посмотрела на шествие, но взгляд со спины был заблокирован. Цветочная каретка стала центром защитного образования. Коляска была окружена со всех сторон синим экраном. Четверо офицеров расположились по углам вагона, а затем сопровождали его с торжественными лицами.

Простолюдины продолжали идти к карете. Она слышала, как бесчисленные люди говорят: «Девятый принц вернулся с войны. Чтобы сделать это на два года быстрее, чем было предсказано Императором, он действительно наш бог войны! »

«Да здравствует Его Высочество, девятый принц!»

Все в этом районе стояли на коленях. Коляска Фэн Юй Хэн внезапно выскользнула.

Но ни один человек не обратил на них никакого внимания. Девятый принц вернулся с победой, поэтому люди были заняты пением его похвалы и празднования. Было бесчисленное множество людей, которые предлагали вино проходящим офицерам.

Но ни один офицер не согласился.

Обычные люди привыкли к этому. Они знали, что военные правила были особенно строгими. Фэн Юй Хэн обнаружила, что на протяжении всей этой могущественной процессии никаких признаков празднования не было. Даже лица авангарда были смутными.

Однако девятый принц выиграл войну. Это был факт. Она много раз подтверждала это. Все постояльцы жужжали этой новостью. Хорошие новости разносятся повсюду.

Это счастливое событие выглядело не очень счастливым. Должна быть причина для этого.

Она снова посмотрела на экипаж, на этот раз ее глаза еще более внимательно осмотрели его. Произошло счастливое совпадение. Ветер слегка взорвался, задрав занавеску окна, когда проходила карета.

Внутри было лицо, украшенное золотой маской, покрытой от лба до носа. Между бровями небольшой зазор позволил увидеть слабый намек на фиолетовый.

Фэн Ю Хэн подсознательно встала в своем экипаже. Она пристально посмотрела в окно, когда ветер раздул занавес, а затем опустил его. Снова и снова ветер продолжался. Ее рука сжала живот, ее дыхание перестало быть спокойным.

Вышли трое в карете. Увидев ее так, они подумали, что это нормальная реакция, и больше не спрашивали. Но когда Фэн Юй Хэн увидела кусочек фиолетового цветка, ее сердце стало бурным.

Это был он!

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 11**

Шен И Ди Ну - Глава 11

Усадьба Фэн показывает свое могущество

Она была уверена. Человек, одетый в золотую маску в карете, был тем же человеком, которого встретил в горах, когда она впервые приехала в этот мир. Она не могла забыть соблазнительного обаяния этого фиолетового лотоса и его честного лица. Тем не менее, она не могла понять, почему он должен был носить эту маску.

«Этот человек девятый принц?» Фэн Юй Хэн спросила Яо Ши.

«А-Хэн говорит о человеке, сидящем в карете?» Яо ши тоже посмотрела. «Поскольку это праздник, приветствующий возвращение принца в столицу, это должен быть принц».

Бабуля Сан уже опустилась на колени вместе с другими простолюдинами и продолжала идти к карете.

Фэн Юй Хэн глубоко задумалась. Она продолжала смотреть в сторону кареты, когда стояла сама. Ей казалось, что когда занавес откроется, человек внутри тоже посмотрит в ее сторону, но она не заметила, как его взгляд остановился на ней.

Вероятно, он забыл обещание. С чувством самоуничижения она отпрянула и села. Поскольку это был девятый принц, другая сторона была человеком феодальной семьи. Он был первоклассным видным человеком. Как они могли вспомнить горного ребенка.

Кроме ... Почему, несмотря на то, что выиграл войну, это было не так, что его армия не показала веселья?

Девятый принц ... Фэн Юй Хенг внезапно овладела паникой и выпалила вопрос: «Бабуля Сан, ты сказала, что семья Фэн отправила тебя нас забрать. Что это было снова?

Бабушка Сан поднялась с земли, ее лицо показало огромную улыбку: «Мисс, это для твоего брака с девятым принцем!»

Яо ши также выпустил редкий вид радости. «А-Хэн, дни горечи почти подошли к концу. Своими недавними военными достижениями он выделяется над другими князьями. Моя А-Хэн стала очень удачлива ».

Фэн Юй Хэн никогда не верил в такую вещь, как состояние. Она поспешила к Яо ши и бабули Сан обратно к карете, а затем тоже привезла Фен Цзи Руи. Когда армия медленно входила в город, они внимательно следили за ними и шли прямо за ними.

Некоторые вопросы стали неясными в ее сердце. Некоторые вопросы открылись, но у нее не было времени слишком глубоко обдумать их.

Группа людей поспешно привезла коляску к усадьбе Фэн. Неизвестный им, человек, скрывающийся за золотой маской, уже поставил глаза на путь ее экипажа, пока не увидел маленькую молодую девушку в карете. Как и прежде, она казалась худой и слабой. Она

казалась еще более немощной, чем в горах. Он считал, что, мчась сюда с дальнего запада в столицу, она, должно быть, сильно пострадала на этом пути.

«Иди исследуй».

С этими несколькими словами Бай-Зе, стоявший рядом, сразу понял. Он поклонился и ответил: «Слуга понимает».

....

Наконец, стоя перед главным входом Фэн-усадьбы, Фэн Юй Хэн посмотрела на вывеску перед ее глазами, написанную вертикально, чтобы соответствовать социальным нормам «Левый министр Фэн Резиденс». Эти четыре больших слова вызвали бурю насмешек в ее сердце.

Достойный левый премьер-министр фактически осмелился бросить свою жену и поддержать свою наложницу. Он оставил свою дочь в горной деревне, никогда не беспокоясь о том, что с ними случилось. Она действительно хотела знать, как этот отец отреагирует увидев их еще раз.

Бабуля Сан сделала длинный вдох, повторяя: «Они наконец вернулись». Она схватилась за несколько человек и пошла стучать в дверь.

Привратник открыл дверь. Увидев, что это была бабушка Сан, он на мгновение уставился на нее. Затем, с «ударным» звуком, он снова закрыл дверь.

«Эй!» Бабулю Сан проигнорировали. Она чувствовала себя раздраженной, но она не знала, куда это направить. Она повернулась и была утешена тремя позади нее: «Госпожа, не волнуйся. Должно быть, слуга ушел, чтобы сообщить внутри.

Фэн Цзы Руи держал руку Фэн Юй Хэна и не хотел отпускать. Это место было незнакомым, но содержал намек на знакомое. Это заставило его обойтись и бояться.

Они все долго ждали за дверью. Фэн Зи Руи уже три раза спросил: «Отец не хочет нас видеть?» Когда он собирался спросить в четвертый раз, дверь снова открылась.

Удовлетворительно выглядящая экономка, Он Чжун, за которой последовали два слуги, как оказалось, узнал их. Его лицо представляло собой смесь неопределенности и неловкости с некоторой неловкой улыбкой. Когда он собирался говорить, Фэн Юй Хэн остановила его одним предложением: «Очень трудно попасть в Фэн-Мэнор».

Он Чжун также привык видеть, как люди меняют лицо. Услышав эти слова, он быстро ответил: «Вторая молодая мисс слишком суровая. Это вина некоторых слуг, которые не знают правил. Будет ли вторая молодая миссия, пожалуйста, следовать за этим старым слугой в главный зал. Мастер, мадам и матриарх ждут вас в главном зале. Задержка не будет хорошей. Что касается наказания слуги, мы оставим его второй младшей мисс позже ». В нескольких словах он тщательно позаботился о всех жалобах.

Фэн Юй Хенг подсознательно чрезмерно спорила с экономкой. Поскольку она уже вошла в поместье Фэн, она внимательно посмотрела, какого типа демона или злого духа люди этой усадьбы.

Он отправил их в главный зал. Они проходили через стену экрана1 через два извилистых коридора, пруд с золотым карпом и сад с множеством цветов. Звучание бесчисленных птиц щебетало.

По пути слуги, которых они видели, были пожилыми людьми, если их было не 100, их было не менее 80. У каждого из них был вид неопределенности и робкий тихий голос. Одна такая фраза достигла ушей Фэн Юй Хэна: «Вторая молодая мисс вернулась в поместье. Что будет с браком старшего молодого принца?

Такое недоумение было в ней. Девятый принц победил в своей кампании. Если усадьба Фэн хотела еще больше подняться, все равно был вопрос этого брака. Они отправили кого-то, чтобы вернуть ее в столицу. Но почему они отправили другого, чтобы убить троих, мать и детей, в пути. Подумав внимательно, скорее всего, они увидели влияние девятого принца. Что касается брака между дочерью первой жены и им, если бы Фэн Юй Хэн умерла, то это принесло бы пользу Фэн Чэнь Юй.

Фэн Чэнь Юй ... Она искала воспоминания первоначального владельца. В том году она была на два года старше ее. Действительно, у нее был вид мрачной рыбы2. Что касается матери Фэн Чэнь Юй, Чэнь Ши, она заставляла других тратить все потери, чтобы получить титул официальной жены. Фэн Чэнь Юй логически стала официальной дочерью семьи Фэн первой жены.

Пройдя поле пионов, они наконец добрались до главного зала Фэн-усадьбы, установленного во дворе пионов.

Девушка-служанка с достойным взглядом уже открыла занавески и ждала их. Однако ее улыбка могла быть описана только как вынужденная.

Яо ши держала голову, опустив всю дорогу. Ее робкое поведение также заставило Фэн Цзы Руи испугаться. Фэн Ю Хэн продолжала оставаться без выражения. Однако она не могла не заинтриговаться, как за последние несколько лет усадьба Фэн стала богаче и богаче. Но после многих лет столкновений с проблемами во время ее карьеры в армии, она уже давно научилась сохранять свои эмоции хорошо скрытыми.

Помимо бабушки Сан, которая стояла снаружи из-за своего положения слуги, все вошли в главный зал. Они только увидели на первом месте, элегантную и роскошную старушку, которая сидела спиной прямо. Хотя ее описывают как старуху, ей даже не было 60 лет. Ее волосы все еще не стали полностью белыми. Однако, чтобы сделать ее статус в семье Фэн очевидным, она на протяжении многих лет сохраняла свою позицию в качестве старшего. Даже украшения на ее головном уборе подчеркивали богатство и устойчивость. Более того, она уже держала трость из розового дерева. Большие части нефрита были инкрустированы золотом во главе трости, но, похоже, это не очень хорошо. Это действительно заставило ее казаться высокомерной из-за ее возраста.

Пожилая женщина сидела за маленьким столиком возле мужчины среднего возраста около 40 лет. Его выражение было жестким, он был высоким и носил длинный коричневый халат. Его воротник, манжеты и створки были сшиты серебряными нитками и выглядели как благородные вены. На его талии висел хлыст, его амбиции переполнялись.

Фэн Юй Хэн знала, что другой стороной был ее отец, Фэн Цзинь Юань. Это было отозвано из одной из самых ярких воспоминаний первоначального владельца. Он даже нес ее на плечах и трепал за щеки. Однако эти воспоминания не могли примириться с холодным лицом, которое было перед ее глазами.

Сидя рядом с Фэн Цзинь Юань был жирным медведем.

Мм, медведь. Она не знала, какие слова можно использовать для описания Чэнь Ши.

Еще не в 40 лет, она была такой толстой, что появилась вокруг. Ее шея появилась с подбородком. Ее живот простирался дальше, чем ее грудь. У нее не было талии. Ее запястья были толще лапы. Вопреки ожиданиям, она любила носить обтягивающую одежду. Было ощущение, что, если она дышит глубже, можно услышать, как ее одежда начинает издавать рвущий звук.

Чэнь Ши пришла из купеческой семьи. Несмотря на то, что она была замужем за премьер-министром, она не могла использовать свое присущее богатство, что привело к тому, что она стала высокомерной из-за своего богатства. Она любила хвастаться, так как боялась, что люди не знают о ее богатстве. Неважно, золото, серебро или драгоценный нефритовый камень, все они были выставлены на ее теле. Ее голова была настолько покрыта орнаментами, что ее волосы почти невозможно было увидеть. Пока ее запястье было спрятано в рукаве, все пальцы были украшены кольцами.

Рядом с Чэнь Ши была старшая дочь семьи Фэн и в настоящее время дочь первой жены, Фен Чэнь Юй, 14 лет.

Фэн Чэнь Юй действительно оправдала свое имя, которое дал ей Чэнь Ши. Ее руки были нежными, брови, как изумрудно-зеленое перо, лукавая, но красивая улыбка и красивые глаза. Она была одета в сине-голубое платье, которое упало на землю. Он проявил свою изысканную форму. Жесткий браслет из нефрита, который соответствовал ее тонкой и светлой коже, украшал запястье. Когда она посмотрела на Яо ши и компанию, ее глаза показались грустными и сочувствующими. С таким взглядом в ее глазах бесчисленные люди начали испытывать чувства нежной привязанности. Каждому было хорошо известно, что старшая мисс Фэн Чен Юй была похожей на фею. Она даже относилась к слугам в поместье с уважением и любезностью. Как могла она иметь сердце, чтобы увидеть, как ее родственники в трудной ситуации опустились на колени перед ними.

Фэн Цзинь Юань начала беспокоиться о своей старшей дочери: «Чэнь Юнь не волнуйся и отдыхай. Тебе не нужно беспокоиться о том, чтобы заботиться о них.

Фэн Чэнь Ю покачала головой: «Чэнь Юнь много лет не видела мать Яо, сестренку Хэна и младшего брата Зи Руи. Отец, пожалуйста, пусть Чэнь Юй останется на некоторое время.

Фэн Цзинь Юань больше не сказала. Фэн Юй Хэн последовала за Яо ши, а затем потянула Фэн Цзы Руи, а затем опустился на колени на коленях.

Яо ши первой сказала: «Наложница Яо Ши относится к матери».

Фэн Юй Хэн привела Фэн Цзы Руи, чтобы сказать: «Мы уважаем матриарха». Однако ни один из них не упоминал Чэнь Ши.

Главный зал был заполнен молчанием в стороне от Чэнь Ши, который выпустил непримиримую хмф.

Глядя на Яо Ши, она не переставала смотреть вниз.

Через некоторое время пожилая женщина выпустила звук «хммм», затем вернулась к тишине.

1: Стена экрана

2: Играя с ее именем Чэнь Юй (沉 鱼), которое буквально означает мрачную или подавленную рыбу.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 12**

Шен И Ди Ну - Глава 12

Отец не неблагодарный человек

Фэн Юй Хэн несколько раз моргнула и подняла голову. Она взглянула на пожилую женщину. Этого достаточно?

Увидев, как Фэн Юй Хэн взглянула на нее, лицо старухи исказилось отвращением. По крайней мере, она оставалась толерантной и указывала на Фэн Юй Хэн, говоря: «Мы с отцом думали о любви, с которой мы изначально относились к вам. Мы тоже думали о вас, дети. Вот почему мы послали людей, чтобы вернуть вас в поместье. Поскольку вы вернулись, вы должны понимать благодарность.

«Да». Фэн Юй Хэн кивнула. Ее лицо оставалось стоическим, и она снова открыла рот. Звук ее голоса был без страданий и чувств. «Хорошо известно всем, что отец - самый любящий и праведный человек».

Эти слова заставили Фэн Цзинь Юань раздуться гордостью, но он поддерживал спокойное поведение и кивнул. Кто знал, что Фэн Юй Хэн добавила бы к этому: «Действительно, если бы не отец, считающий, что деньги наложницы-матери, которую семья Чэна потратила на помощь с имперским экзаменом, как отец мог отдать место семьи официальной жене наложнице, матери Чэнь. Это показывает, что отец не неблагодарный человек. Хорошая мораль бесценна ».

«Паф!»

Услышав эти слова, Чэнь Ши не мог сидеть на месте. Она тут же бросила маленькую чашку вместе с горячей водой внутри. Она лопнула, как цветущий цветок перед Фэн Юй Хэн.

Фэн Юй Хэн защитила мать и брата, встала и повернулась к медведю, который бросил чашку.

Первоначально она была женщиной с плохой индивидуальностью, но когда она увидела, что она такая смелая и уверенная, ее гнев быстро вкипел. «Вы, смиренная, некультурная девушка!» Чен Ши сердито прошла несколько шагов, выглядя так, будто собиралась хлопнуть ее.

Фэн Юй Хэн также не уклонилась. Вместо этого она опустила голову и уставилась на ее всевозможные шаги. Ее глаза увидели, как одна из ног Чэнь шагнула в пролитый чай, а другая наступила на некоторые фрагменты фарфора.

Она отступила, потянув за мать и младшего брата. Они немного отступили, затем услышали удар!

Чэнь Ши поскользнулась и упала. Одна рука приземлилась в некоторые фрагментах фарфора, что быстро заставило ее начать кровоточить.

В одно мгновение главный зал разразился в хаосе.

Чэнь Ши вскрикнула и закричала, пока она сидела, извиваясь на земле. Медведь лапой, которая начала кровотечение, была проведена перед ней другой рукой. Она в полном недоумении уставилась на нее.

Стоя рядом, Фенг Чен Ю была потрясен бледнее и упала рядом с Чэнь Ши, помогая лечить ее рану носовым платком. Затем она подняла голову и показала очень тонкое и нежное выражение: «Отец, быстро позвоните врачу, чтобы лечить рану матери!»

Фэн Цзинь Юань отчаянно смотрел на Фэн Юй Хэн на несколько мгновений, затем посмотрел на Чэнь Ши. Он холодно хмыкнул, затем отдал приказ слуге: «Сопровождайте мою жену обратно в дворик Золотого Джейда. Попросите врача усадьбы лечить рану.

Двое пожилых слуг подбежали, чтобы помочь Чэнь Ши покинуть зал, но как может Чэнь Ши уйти так охотно. Несколько раз встряхнув ее тело, двое пожилых слуг отбросили в сторону. Оборачиваясь, она указала на Фэн Юй Хэн и компанию и начала ругаться. «Шлюхи будут рожать шлюшек! У вас нет недостатка в порядочности, а после жизни в горах в течение нескольких лет вы становитесь еще более непослушными! С такого юного возраста вы начинаете проявлять такой завораживающий взгляд. Где такая чистая девушка идет, чтобы получить глаза, которые соблазняют утечку?

Фэн Юй Хэн моргнула. Вдоль ее пути домой была река, которую она использовала как зеркало, чтобы наблюдать за собой. Ее глаза были чрезвычайно проворными. Из пяти органов чувств они были ее любимим. О каком соблазнительном взгляде она говорила? Эта проклятая землеройка действительно отпустила все сдержанность и сказала все, что она пожелала.

Фэн Чен Юй, напротив других, всегда казался бы внимательной и логичной. Услышав, Чэнь Ши так грубо сказала перед другими, она быстро подошла и закрыла рот матери. «Мама, ты, должно быть, ударилась головой и стала путаной!» С одним предложением она обвинила Чан Ши в том, что Фэн Юй Хэн напугала ее.

Фэн Ю Хэн не могла быть обеспокоенной этой землеройкой. Вместо этого она посмотрела на Фэн Цзинь Юань. Они были его дочерью, и она также была дочерью его первой жены. Этот отец также однажды улыбнулся оригинальному владельцу тела. Однако, не мог ли он теперь не почувствовать любви к своей дочери?

«Чэнь Юй, помоги матери вернуться в дворик Золотой нефт». Фэн Цзинь Юань сказал, его лицо было черным. Хотя он не любил злобный взгляд Фэн Юй Хэна, Чэнь Ши в ее качестве официальной жены семьи не встречался в речи и действиях. Это заставило его почувствовать себя действительно смущенным.

«Да, отец. Не волнуйся, я позвоню врачу, чтобы позаботиться о матери. Лучше всего удалить корень болезни ». В этом предложении Фэн Юй Хэн поднялась, как тот, кто посадил корень этой болезни.

Углы глаз Фэн Юй Хэн показали улыбку. Казалось, что ее дни в поместье Фэн не были бы слишком скучными.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 13**

Шен И Ди Ну - Глава 13

Внутренний конфликт

Следуя этой мысли она слегка повернулась, чтобы посмотреть на Чэнь Ши: «Мать Чен, А-Хэн с отцом захочет, чтобы ты поправилась. Независимо от того, в чем я буду уверена, отец всегда помнит о том, что семья Чэньсделала для него в этом году. «Посмотрите, как я могу быть.

«Хватит!» Фэн Цзинь Юань больше не мог слышать. На самом деле его дом был не состоятельным, с большой историей в столице. В этом году он действительно сделал все возможное на экзамене имперского и был лучшим бомбардиром. С тех пор он нашел успех в королевском дворе с небольшим количеством обороны. В результате есть его нынешняя позиция его семьи.

То, что сказала Фэн Юй Хэн, не было ошибкой. Во время экзамена по имперскому делу семья Фэн боролась в финансовом отношении. Они не могли позволить себе помочь ему в учебе. Родом из той же деревни, единственная дочь купеческой семьи Чен попросила их помочь ему в финансовом отношении. В результате он мог участвовать в имперском экзамене. Чэнь Ши также остался в деревне, чтобы заботиться о пожилой женщине в течение многих лет. Однако после того, как он стал лучшим бомбардиром экзамена, он пошел и женился на дочери императорского врача Яо Ши.

Это был долг семьи Фэн, принадлежащей семье Чэнь. Но, в конце концов, он не поднял Чэнь Ши на должность первой жены. Неужели этот долг никогда не окупится?

«Вещи из прошлого нельзя воспитывать снова!»

Услышав эти слова, Чэнь Ши проиграла. «Муж, что ты имеешь в виду? Может быть, помощь моей семьи Чэнь, предоставленная семье Фэн, не была реальной?

«Я не это имел в виду».

«Тогда что ты имел в виду?» Чэнь Ши была безжалостной. Ее желание сражаться вернулось в одно мгновение.

Фэн Юй Хэн держалась за мать и брата в ожидании развлекательной сцены. Однако, встретив ее ожидания, кто-то не был настолько глуп, чтобы позволить такой сценарий.

Увидев, что ситуация претворяется в жизнь, Фэн Чэнь Юй накрыла рот матери, затем повернулась к Фэн Юй Хэнгу и сказала: «Маленькая сестра А-Хэн, как ты могла назвать мою мать, наложница-мать? Что вы подразумеваете под такими словами? Эти слова разозлили ее до путаницы ». Говоря это, она тайно ущипнула Чэнь Ши. «Мать, младшая сестра А-Хэн просто вернулась в поместье и не знала этикета. Похоже, ей нужно больше учиться в будущем.

Яо ши уже давно ошеломлена тем, как Фэн Юй Хэн сказала наложница-мать Чэнь. Теперь, когда Фэн Чен Юй поднял его, Яо Ши могла только преклонить колени и принять наказание.

Фэн Ю Хэн твердо держала ее в вертикальном положении. Несмотря ни на что, она не позволила бы ей встать на колени.

Яо ши так волновалась, что она начала дрожать и тихо умоляла Фэн Юй Хэн: «А-Хэн, мы просто вернулись в поместье. Ты не можешь так поступать.

Лицо Фэн Ю Хэна было с ледяной улыбкой, когда она повернулась и поклонилась Чэнь Ши. «А-Хэн была непраав. Извинения за ... мать Чэнь. Просто я привыкла называть тебя наложницей-матерью. Это непросто изменить так быстро ».

Чэнь Ши дымила и хотела ответить. Услышав это, старуха яростно снесла трость. «Все вы становитесь все более и более необоснованными! Первая жена не действует, как должна первая жена! Дочь наложницы не действует, как дочь наложницы! Мои правила и обычаи семьи Фэна - они просто для шоу?

Чэнь Ши держала ее раненую руку. Лицо ее покрылось слезами, она жалобно воскликнула: «Свекровь! Вы должны помочь взять на себя ответственность за невестку! »

«Взять ответственность?» Старуха посмотрела на Чэнь Ши. Ей никогда не нравилась эта невестка. Если семья Яо не была замешана в преступлении, заставляющем семью Фэн отвечать, она никогда бы не позволила Чэнь Ши стать первой женой. «Скажи мне, как ты хочешь, чтобы я помогла тебе взять на себя ответственность?»

Глаза Чэнь Ши развернулись и посмотрели на Фэн Ю Хэн: «В этом году человек вышел вперед и сказал, что эта девушка - злой дух. После того, как мы отправили ее, усадьба была мирной в течение этих нескольких лет. Но как только она вернулась, посмотрите на вызванное ею беспокойство. Как мы можем позволить столь злобному духу остаться в усадьбе! »

«Мадам!» Яо ши разозлилась. «Как А-Хэн может быть злым духом. Это были безумные слова сумасшедшего!

«Тогда как вы объясняете сегодняшние события?» Чэнь Ши представила ее руку, чтобы все могли ее увидеть. «У этой девушки есть злая воля. Это то, что известно всем. Как я вижу, ее следует отправить в храм за городом.

Услышав о злых духах, упомянутых три года назад, старуха долго размышляла. Те, кто присутствовал в зале, умолкли.

Во время тишины вошел слуга. Прижавшись к Фэн Цзинь Юань, слуга что-то прошептал ему на ухо. В течение короткого промежутка времени выражение лица Фэн Цзинь Юань показало множество выражений.

Без промедления слуга отступил. Фэн Цзинь Юань махнул рукой и отдал приказ слугам: «Сопровождайте наложницу Яо, вторую молодую мисс и второго молодого мастера, к

внутреннему двору Ивы. Слуги будут слушать все вопросы, включая еду, одежду и расходы, будут делаться в соответствии с матерью-наложницей ».

«Что?» Чэнь Ши мгновенно разозлилась. В двух шагах она стояла перед Фэн Цзинь Юань. «Муж, что ты говоришь?»

Фэн Цзинь Юань стряхнул руку, которая держала его запястье и повторяла. «Я сказал, чтобы позволить Яо Ши привести А-Хэн и Зи Руи поселиться во внутреннем дворе Ива».

«Определенно нет!» Чэнь Ши в основном визжала: «Если они останутся в поместье, что будет с моим Чэнь Юй?»

Фэн Чэнь Юй быстро закрыла рот Чэнь Ши. Она знала, что имел в виду Чэнь Ши. Если Фэн Ю Хэн остался в поместье, тогда брак не был бы ее. Хотя теоретически это было так, реальность может отличаться.

«Мать, независимо от того, кто находится в поместье, Чэнь Юнь все еще дочь первой жены. Это не изменится ». Учитывая ситуацию, это звучало лучше, когда об этом сказала дочь первой жены.

Конечно, Фэн Цзинь Юань знал скрытый смысл слов Чэнь Ши. Тем не менее Фэн Чэнь Юй спас его в радостной манере без раздумий. Он не потратил время на то, чтобы воспитывать эту дочь. Независимо от того, что она сделала, это вызвало чувство удовлетворения.

«Да». Он кивнул. «Чэнь Юй - дочь моей семьи Фэн первой жены. Этот факт никогда не изменится ». Говоря это, его глаза смотрели на Фэн Юй Хэн.

Фэн Юй Хэн также посмотрела на него. Ее глаза были не похожи на слегка сонные, но ослепительные глаза Фэн Чэнь Юй. Вместо этого глаза были быстрыми и глубокими. Просто взглянув, он не мог понять глубину ее глаз.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 14**

Шен И Ди Ну - Глава 14

Что-то случилось с девятым принцем

Фэн Цзинь Юань направил свой взгляд. Он не знал, когда его дочь достигла точки, где ее нельзя было улучшить. Она только что вернулась в поместье, но ей удалось всего лишь за несколько слов понять характер Чэнь Ши. Кроме того, она выглядела так, будто она не имела к ней никакого отношения. Она просто не видела эту проблему, как свою собственную.

«Свекровь!» Чэнь Ши увидела, что она не продвигается с Фэн Цзинь Юань. Она повернулась к старухе в надежде найти способ прорыва.

Для старухи внезапное изменение Фэн Цзинь Юань в отношении к Яо Ши и ее детям оставило ее ощущение запутанным и нежелательным. Но она была не такой мелкой, как Чэнь Ши. Только сейчас ее сын передумал, услышав что-то от слуги. Что-то должно было произойти снаружи.

Она посмотрела на Чэнь Ши и снова тронула трость: «Ваш муж уже принял решение. Какое право вы имеете сказать «нет»! Чэнь Юй, сопроводите свою мать обратно.

Пожилая женщина ясно дала понять, поэтому Фэн Чен Юй не осмелился позволить Чэнь Ши вызвать другую сцену. Прислонившись к уху, она тихо прошептала: «Не волнуйся, мать. Отец будет иметь свою собственную позицию. Он не будет относиться к Чэнь Ю несправедливо.

Тайно скрывая пик на лице от зятя, Чэнь Ши сжала носовой платок в руке и беззаботно проследила за дочерью.

Проходя мимо молодого Фэн Цзы Руи, гнев, который она продолжала подавлять, казалось, хотел прорваться. Она яростно толкнула Фэн Цзы Руи.

Как ребенок мог выдержать ее. Фэн Цзы Руи отступил на несколько шагов и упал на землю с ударом.

Хотя падение было сильным, он не плакал. Вместо этого он прикусил губы, его руки сжались в кулаки. Его дыхание стало немного неустойчивым.

Фэн Ю Хэн и Яо Ши пошли помогать Фэн Цзы Руи. Яо Ши почувствовала сердечную боль и вытерла некоторые слезы, а Фэн Юй Хэн слегка вздохнула. Маленьким голосом, как будто она бормотала про себя, но достаточно громко, чтобы все в комнате услышали, она сказала несколько слов. «Какая страшная удача. На дороге домой водитель кареты внезапно умер. Теперь, когда мы вернулись в поместье, все также не мирно. Если все будет так, лучше было бы остаться в горной деревне ».

Упомянув внезапную смерть водителя специально, она посмотрела на реакцию присутствующих.

С быстрым размахом комнаты она увидела Че Ши и Фен Чэнь Юй, которые слегка споткнулись, выходя из комнаты. Затем они быстро ушли.

Старуха не проявила никакой видимой реакции, но Фэн Ю Хэн заметил, что ученики Фэн Цзинь Юань переглянулись.

Она ухмыльнулась, когда она поняла ситуацию.

На пути к внутреннему двору Ивы Фэн Юй Хэн проводила время, пытаясь угадать, что сказал слуга Фэн Цзинь Юань. Она видела, что, когда Чэнь Ши подняла, отправив ее в храм, Фэн Цзинь Юань была готова, как и старушка.

Оставив усадьбу и войдя в храм, это также имело бесчисленные возможности.

Думая об этом, убийство, которое произошло на дороге домой, нельзя отнести к Яо ши или Фэн Ю Хэн. Будучи дочерью преступника, Яо Ши была обречена жить наложницей. Даже если бы она вернулась в поместье, не было возможности вернуть ей статус. В то время как Фэн Цзы Руи мог быть сыном, сын Чэнь Ши, Фэн Цзы Хао, опережали его в отношении успеха. Цзы Руи не будет претендовать на семью Фэн.

Фэн Юй Хэн почувствовала себя еще более уверенной. Все было связано с ней. По большей части вопрос о выдворении три года назад был совсем не простым делом, но семья Фэн хотела избежать любой обиды из семьи Яо.

Она глубоко задумалась, не проронив слова по пути. Яо ши, слегка обеспокоенная, тихо спросила: «А-Хэн, может быть, ты устала от езды на карете? Что…"

«Хм?» Она обернулась, чтобы посмотреть на Яо ши: «Мама, что ты говоришь?»

«Я ...» Яо ши не знала, что сказать. Она задумалась, пока не вышло несколько слов. «Почему ты была такой резкой в главном зале, сейчас?»

«О». Она улыбнулась губами: «Раньше мы следовали правилам семьи Фэн. В конце концов, что из этого вышло? Проводя дни в деревне Си-Пинг в течение последних нескольких лет, может быть, матери не хватило?

С упоминанием деревни Си Пин Яо Ши была в растерянности. Эти три года действительно потеряли все свои надежды. Ее решение вернуться в поместье Фэн было в надежде обеспечить своим детям хорошее мировоззрение. Поддержка семьи Фэн была значительно лучше, чем в отдаленной деревне.

Бабуля Сан, вернувшаяся с ними, не знала отношения семьи Фэн к Яо ши и спросила: «Что сказал Господь в отношении этого вопроса с водителем?»

Яо ши вздохнула и не ответила. Фэн Юй Хэн протянула руку и похлопала бабушкой Сан по плечу. «Отец и бабушка не пожалели даже половины слова для этого». Быть очень осторожными с формулировкой сделало ее крайне неудобной. Она решила продолжить говорить по-своему. «Им абсолютно все равно, живем мы или умираем. У них даже нет возможности надевать маску заботы. Так что мать, бабушка, не беспокойтесь, надеясь, что

усадьба Фэн будет хорошо нас лечить. Их не тайно движется против нас, уже считается милосердным ».

Эти слова были также озвучены для Яо Ши. Эта мать всегда нуждалась в том, чтобы ее медленно успокаивали, но сейчас не время. В настоящее время ее беспокойство связано с тем, что слуга сказал Фэн Цзинь Юань.

Поскольку Фэн Цзинь Юань передумал и позволил им остаться в поместье Фэн, значит ли это, что на данный момент он согласился на ее брак с девятым принцем. Но этот брак был очень хорошим. Раньше семья Фэн делала все, чтобы устроить этот брак для Фэн Чен Юй, так почему же Фэн Цзинь Юань внезапно передумал?

Она вспомнила унылую ауру вокруг возвращающейся армии. Единственная возможность ...

Фэн Юй Хэн внезапно перестала идти. Зи Руи не остановился вовремя и пошатнулся. Яо ши тоже смущенно посмотрела на нее. Она нахмурилась, но не сказала.

И все же одна мысль продолжала возникать в голове - Что-то случилось с девятым принцем!

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 15**

Шэнь И Ди Ну - Глава 15

Осведомленность о кризисе

«Сестра». Маленькие руки Фэн Цзы Руи схватили ее и слегка встряхнули: «Что случилось?»

Фэн Юй Хэн обернулась, положила руку на голову Цзы Руи и погладила ее: «Ничего. Пойдем ». Затем спросила бабушка Сан:« Как далеко еще до Ивского двора? »

Бабушка Сан указала на небольшую дорогу и ответила: «Через эти лунные ворота 1, вдоль дорожки, мимо небольшого пруда, через небольшой сад, а затем еще 300 шагов позади сада».

Фэн Ю Хэн не могла не рассмеяться. Семья Фэн должна действительно презирать их. Не говоря уже о том, что в их новой резиденции до сих пор, слуга, который должен был их возглавить, не появлялся. Это было хорошо, что бабушка Сан знала дорогу. В противном случае им неизбежно нужно было опустить головы и спросить.

Обоснование имени двора Уиллоу объясняется не тем, что там была плачущая ива. По словам Яо Ши: «Много лет назад этот двор имел одну. Молодой мастер усадьбы Фэн Цзы Хао в возрасте 13 лет влюбился в девушку по имени Люер. В то время Фэн Цзы Хао все еще был просто сыном наложницы, в то время как Люэр в лучшем случае считали членом филиала. Они не имели права открывать двор в усадьбе. Тем не менее, Фэн Цзы Хао по-настоящему опирался на Люэр и умолял Чэнь Ши спросить отца. В конце концов, ваш отец согласился и позволил Чэнь Ши потратить свои деньги на строительство двора. Он предоставил ей конюшню в дальнем углу усадьбы. К сожалению, жизнь Люэр была обречена быть коротой. Прежде чем она успела перебраться во внутренний двор, она утонула.

«Говоря об этом, то, как умерла Люер, было странно». Бабушка Сан вспомнила события того времени. «Я помню этот год, молодой мастер сказал Люэр, что он дает ей двор, в котором можно жить. Люэр была в восторге. Каждый день она обращалась за помощью во внутренний двор и помогала бы весь день, если бы была занята. Молодой мастер и старшая молодая мисс - кровные родственники и, естественно, очень близки. Однажды молодой мастер должен был присутствовать на банкете и вернулся поздно, поэтому старшая молодая мисс принесла обед Люэр. После того, как Люер закончила есть, она продолжала помогать некоторое время. Когда она возвращалась той ночью, было уже поздно. Когда она прошла мимо маленького пруда, она пропустила шаг и утонула.

Фэн Цзы Руи испугался этой истории, его крошечные кулаки сжались в руках Фэн Юй Хэна.

«Боишься?» - спросила она Фэн Цзы Руи.

Ребенок поднял лицо, чтобы посмотреть на нее. Его глаза ясно показали страх, но он покачал головой и ответил: «Не боюсь».

«Очень хорошо». Она погладила его по затылку. «Цзы Руи, хорошо помните, что вы являетесь ребенком усадьбы Фэн. Ваше развитие и рост должно быть более сложным, чем у других детей. Старшая сестра не всегда может дать вам процветание. Я также не могу быть на вашей стороне в любое время в любом месте, чтобы защитить вас; однако, не бойтесь. Просто потому, что он пытается, не означает, что это обязательно плохо. Если вы хотите выжить в таком безжалостном месте, вы должны уметь справляться с трудностями ».

Она не успокаивала его. Вместо этого она взяла прямой подход и сказала Фэн Цзы Руи, что его будущий путь будет непростым.

В течение шести лет, когда он не понимал все, что она говорила, она должна была по крайней мере обеспечить ему защиту для своего сердца и некоторую осведомленность о кризисе. Таким образом, он не будет пойман неподготовленным, когда появится враг.

Фэн Зи Руи слушал его старшую сестру, так как он был маленьким. Поскольку Фэн Ю Хэн сказала это, он внимательно слушал. Он запоминал каждое слово.

Яо ши посмотрела на двух детей. Ее собственное состояние ума тоже начало меняться. Ее А-Хэн, похоже, стала другим человеком, проведя ночь в горах. Она стала более безразличной, чем раньше. Она также была гораздо более осмотрительной, хотя и не до такой степени, чтобы быть горькой или саркастической. Однако она не проявляла желания продолжать терпеть.

Она не могла не почувствовать себя немного обеспокоенной, но, видя, как они крепко держатся за руки, высоко поднятые головы, она тоже начала жаждать полноценной жизни. Тяжелые дни жизни в деревне Си-Пинг закончились. Они съели грязь и вытерли мышей, которые спали на своих кроватях. Чего они боялись?

Ивский двор был очень маленьким местом. Был только небольшой двор для приема людей, три комнаты, четыре крыла, два офиса и очень маленькая кухня. Несколько деревьев, которые были во дворе, засохли, так как там никого не было долгое время. Первоначально в середине двора стоял стол и стул, но годы ветров и дождей привели к тому, что они стали ухудшаться до состояния ремонта.

Карнизы были покрыты пеплом. Окна также нуждались в ремонте. Тем не менее, крыша оставалась структурно обоснованной. Было очевидно, что когда Фэн Цзы Хао восстановил этот двор для Люэр, он сделал это искренне.

Фэн Ю Хэн вспомнила вещи, сказанные бабушкой Сан. Что касается того, как Люер умерла, она чувствовала, что это было не просто несчастный случай; однако прошло много лет, и она была просто дочерью родной семьи. Они не исследовали дальше.

Несколько слуг стояли во дворе. Казалось, они прибыли первыми и ждали. Один из них была бабушка, а двое были служанками, в общей сложности три.

Увидев возвращение Яо Ши, бабушка шла и продвигалась вперед. Ее невыразительное лицо быстро показало профессиональную улыбку и поклонилось. Приветствую наложницу Яо. Помнит ли наложница слугу?

Яо ши взглянула на нее и тихо ответила: «Бабуля Ли».

1: В основном отверстие в стене. https://en.wikipedia.org/wiki/Moon\_gate

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 16**

Шен И Ди Ну - Глава 16

Сначала работай потом ешь

"Верно! Правильно! »Бабуля Ли продвинулась на полшага, чтобы поддержать Яо Ши и провела их внутрь. Во время ходьбы она сказала: «Главная жена сказала, наложница Яо только что вернулась в поместье. Все останется прежним. Если бы мы пригласили новую девочку-слугу, мы бы волновались, что не можем позаботиться о вас. Пока я привела двух младших слуг, чтобы помочь, пока все не улажено. Тогда мы дадим наложнице шанс изменить слуг ».

«Мы благодарны главной жене». Яо ши слегка улыбнулась и убрала руку от бабушки Ли. Бабуля Ли была тем, кто поддерживал Чэнь Ши. Даже когда Чэнь Ши все еще была просто наложницей, когда бабушка Ли встретила ее, она глубоко поклонилась и назвала ее главной женой. Когда удачала поднималась и падала, когда они возвращались в поместье Фэн, все изменилось.

Следуя за бабушкой Ли, остальные две служанки пришли поприветствовать троих. Одну из них звали Человек Си. Одну из них звали Бао Тан.

Две девочки выглядели на 16 или 17 лет. Человек Си была немного выше и худее, в то время как Бао Тан была просто немного полнее. Но для Фэн Юй Хэн, у которой все еще был взгляд из 21-й века, немного жира было самым привлекательным типом тела.

Она смотрела на троих перед ней. Хотя было сказано, что они были слугами, их достойная аура и отношение были совсем не скромными. Две служанки даже приложили немного света. Более внимательно глядя на мать и детей, их одежда была дрянной, и поездка обратно в усадьбу заставила выглядеть еще более усталыми. Если бы кто-то не знал лучше, они бы предположили, что они были слугами, а не хозяевами.

Бабушка Ли была старше, ее способность скрывать свои выражения была на высшем уровне. Что бы она не чувствовала в своем сердце, ее лицо всегда улыбалось. Но это было другое для Бао Тан и Человека Си. Фэн Ю Хэн моглв ясно видеть презрение на их лицах. Более внимательно, оба были в прекрасных марлевых платьях, которые спадали к полу. Одно было желтым, а другое бледно-зеленым. Как они могли работать в этой одежде?

Внезапно ее настроение улучшилось: «Поскольку люди здесь, давайте приступим к работе!» Фэн Юй Хэн несколько раз хлопнула в ладоши: «Двор полон пыли, которая будет очищена человеком Си и Бао Тан , Бабуля Ли тоже поможет. Бабушка Сан поможет мне очистить интерьер.

Во время разговора она подошла к углу и взяла два веника, которые лежали на земле. Она грубо бросила их к человеку Си и Бао Тангу: «Пыль на окнах, грязь на крыше, грязные и сломанные вещи во дворе, очистите их все для меня. Грунт нужно очистить кистью и водой. Я хочу увидеть его оригинальный цвет. Вы слуги и должны понимать, не требуя дополнительных объяснений. Тогда давайте начнем. Когда вы закончите, мы сможем пообедать.»

Она закончила говорить это на одном дыхании и взяла на себя инициативу в работе. Она открыла дверь в главную комнату и вошла, принося много пыли. Она быстро закричала: «Бабуля Ли, пойди за водой и принеси пустое ведро.

Увидев, как Фэн Юй Хэн вошла в комнату, бабушка Сан помогла Яо Ши и Зи Руи. Остальные трое наблюдали за ними неловко, особенно человек Си и Бао Танг. Хотя они были слугами, они всегда были на стороне главной жены, как ее главные слуги. Как правило, чаще всего они делали чай или поддерживали компанию мадам общением. Они никогда раньше не делали такого рода грубую работу!

Обе девушки смутились, посмотрели на бабулю Ли, но увидели, что она не могла не кивнуть ей головой. Она знала, что она ничего не может сделать. Хотя они сказали, что помогали, они просто делали движения. Просто глядя на одежду, которую они носили, и свое положение на стороне жены, независимо от того, какая наложница или мастер осмелились им приказать.

Тем не менее, постоянная молодая мисс, которая только что вернулась в поместье, не действовала в соответствии с нормой. Скорее, она приказала им, как если бы это была норма; кроме того, она сказала ... не будет еды, пока работа не будет завершена?

«Бабушка». Человек Си говорила, брови нахмурились. «Неужели нам действительно нужно выполнять эти трудные задачи, которые она велела нам делать?»

Бабуля Ли ненадолго взглянула на нее, затем опустила лицо и ответила: «Если ты хочешь вернуться к главной жене, я не стану тебя останавливать. Просто убедитесь, что вы тщательно думаете о приказах главной жены. Если вы вернетесь, ничего не сделав, будьте осторожны в своей коже! »

Припугнув их этим, обе девочки не смели говорить снова. Правильно, они пришли в этот двор с миссией. Если они вернутся сразу же после прибытия, главная жена прибьет их!

Думая так, они не могли не чувствовать себя плохо для одежды, которую они носили. Подняв метлы и сморщив нос, они начали чистить. Бабуля Ли также отправилась к колодцу у входа во двор, чтобы принести воду.

Четверо в комнате также засучили рукава и приступили к работе. Даже Фэн Зи Руи помог с работой.

Изначально бабушка Сан не хотела беспокоить свою госпожу уборкой, но, видя состояние комнаты, если бы они не чистили ее вместе, не было бы места где присесть. Увидев, насколько опытная Яо Ши была с уборкой, стало ясно, что она привыкла к этому по ходу жизни в деревне. Старуха повернула голову и вытерла слезы с глаз. Она не воспитывала снова свою госпожу.

Очень быстро, бабуля Ли принесла воду и вылила ее в пустое ведро. Фэн Юй Хенг отряхнула тряпку и пошла вытирать стол.

Все продолжали работать полным ходом. Внезапно раздался голос из-за пределов двора. «Здесь так пыльно! Какое это адское место?

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 17**

Фен И Ди Ну - Глава 17

Фен Дай Сян Ронг

Фэн Юй Хэн повернула голову и посмотрела на открытую дверь. У входа во двор были две девочки; оба выглядели около десяти лет. Та что впереди носила изысканно вышитое розовое платье. Одной рукой она плотно прижмала ко рту квадратный носовой платок, а другая рука держала небольшую сумочку. Взгляд презрения на ее лице во много раз больше, чем на лице Человека Си. Во время ходьбы она отбросила некоторые из разложенных стульев во дворе. Ее движения были преднамеренными и властными.

Следующая была немного интровертна. Персона под водно-синим платьем была нетронутой. Хотя она также держала носовой платок, чтобы покрыть ее нос и рот, у нее не было никаких признаков недовольствия. Вместо этого она огляделась с любопытными глазами, положив глаз. Увидев девушку впереди, стукнув стульями, она слегка потянула ее за рукава и спросила: «Четвертая сестра, не будь такой».

«Тогда как я должна действовать? Третья сестра, не волнуйся. Отец, дающий им возможность жить здесь, ясно говорит нам, что они просто бельмо в глазу. С какими трудностями родились родители Яо Ши, поместью Фэн очень повезло, что он не был замешан. Даже если они вернулись в усадьбу, это должно считаться большой благосклонностью. Возможно ли, что все еще есть необходимость публично одабривать их? »

Фэн Юй Хэн признала свою идентичность на основе их голосов. Первоначально они были двумя другими дочерьми наложницы. Они были третьей молодой мисс, Фэн Сян Ронг и четвертой молодой мисс Фэнг Фен Дай.

У первоначального владельца не было слишком много воспоминаний, связанных с этими двумя маленькими сестрами. Она только знала, что эти двое были на два года моложе своей, родившиеся в том же году, единственное различие было в том, что их родовые матери, третья наложница и четвертая наложница.

В то время, когда они заговорили, две молодые женщины подошли к двери. Фэн Юй Хэн перенесла таз грязной воды. Подойдя к дверному проему, она выплескала воду, не глядя. Раздался маленький крик. «Ах!» Фэн Фен Дай была пропитана грязной водой с ног до головы. Ее сердце казалось, замерло. Что касается Фэн Сян Ронга, которая стояла за ней, ее тоже немного плеснуло, но она не сильно пострадала.

«У какого раба здесь взгляд слепой собаки!» Фэн Фен Дай даже не успела открыть глаза, прежде чем она начала кричать: «Проклятые люди! Я хочу, чтобы их всех вынесли и заколотили до смерти! Забили до смерти! Ааа!»

В то время как человек с ее стороны, казалось, сошел с ума от криков, Фэн Сян Ронг ясно видела того, кто плеснул воду. Это был мастер этого двора, второй старшей сестры.

Фэн Сян Ронг поспешно подошла к Фэн Фен Дай и поспешно попыталась напомнить ей: «Четвертая младшая сестра, быстро перестань кричать. Быстро вернись и переоденься. Было бы плохо, если бы это было так ».

Это было в конце лета. Хотя он был охлажден ранним вечером, он все еще был очень жарким в течение дня. Девушки были одеты в одежду из тонкой марли. Когда вода плеснула на их одежду, она прилипла к телу. Даже их нижнее белье начало проявляться.

Фэн Фен Дэй была смущена и раздражена. Она скрестила руки на груди и открыла глаза, чтобы взглянуть на Фэн Юй Хэн, которая все еще держала таз. Ее глаза сверкнули свирепостью, которая могла стрелять огнем.

«Фэн! Ю.! Хэн! »Она скрежетала зубами, называя это имя. Если бы не Сян Ронг, сдерживаюащя ее, она действительно хотела броситься вперед и разорвать тонкое лицо перед ней на клочки.

Тем не менее, Фэн Юй Хэн только подняла таз и небрежно сказала: «Четвертая сестренка, мы только что убрали этот дверной проем, но вы не смотрите, куда идете. Благодаря вам, здесь есть вода, которая нуждается в очистке. Как проблематично - человек Си! »Она подняла голос и крикнула:« Быстро очистите дверной проем! »

Лицо Фэна Фен Дай стало белым от ярости, когда она указала на Фэн Ю Хэн: «Ты, ты». Она продолжала напыщенно причетать, не понимая, как начать проклинать. Поскольку она воспитывалась в богатой семье, чтобы она могла проклинать слова «Глаза слепой собаки». Не было уверенности, что это будет разрешено. Тем не менее, даже если ей было разрешено продолжать проклинать, ее словарного запаса не хватало.

Стоя в стороне, Фэн Сян Ронг даже меньше знала, что сказать. Она изначально была очень застенчивой, но, услышав, что Фэн Юй Хэн вернулась, она тайком бросила своих слуг и побежала к двору Уиллоу. Кто знал, что, когда она придет к входу, она встретит кого-то, кто также оставил своих слуг, Фен Дай.

Как только Фен Дай прибыла, она начала делать дерзкие замечания. Вторая старшая сестра Фэн Юй Хэн провела несколько лет вдали от усадьбы, но она научилась быть умной и сообразительной и напугала ее до такой степени, что боялась говорить. Некоторое время они молчали, когда капли воды падали с тела Фен Дэй.

«Большое спасибо моим маленьким сестрам за то, что они приехали в гости, но наш двор в настоящее время слишком грязный и беспорядочный. Невозможно пригласить моих маленьких сестер к чаю. Поэтому, пожалуйста, вернитесь сейчас. Что касается четвертой сестры, вызывающей беспорядок, не волнуйтесь, я не буду рассказывать взрослым об этом. Тем более, что маленькие сестры были здесь, чтобы увидеть меня из доброты, будучи наказаны за то, что это не будет хорошо ». Фэн Юй Хэн, проводя таз, произнесла ее слова совершенно искренне, как если бы это было так, как она описала.

Фэн Фен Дэй была ошеломлена тем, что она сказала. Даже Сян Ронг была ошеломлена.

Говоря о такой лжи с прямым лицом, эта вторая старшая сестра была действительно чем-то!

Увидев, что они оба были ошеломлены, Фэн Юй Хэн подняла руку и жестом пригласила их уйти. Отправляя гостей, лучше использовать более прямой подход.

Фэн Фен Дай была взбешена до такой степени, что ее зубы содрогнулись, но она не посмела позволить Фэн Юй Хенгу совершить большой инцидент. Четвертая наложница, Хан Ши уже сказала ей, чтобы она не вызывала проблем со стороны Яо Ши и вместо этого наблюдала отношения в усадьбе в первую очередь. Это было особенно важно,

поскольку они слышали, что Фэн Цзинь Юань взял на себя ответственность за то, чтобы позволить им оставаться в усадьбе. Это еще больше усложнило его смысл.

Однако с юного возраста Фэн Фен Дай не любила Фэн Юй Хэн. Раньше одна была дочерью первой жены, а другая была дочерью наложницы. У нее не было возможности победить ее, и она не могла украсть у нее, но теперь все было иначе!

Услышав, что Фэн Юй Хэн вернулась в поместье, Фен Дай ненавидела то, что она не могла сразу пойти и бить по ней несколько раз. Как она могла послушать. Она не считала, что не только не смогла ее подколоть, но и была растоптана. Результат этой поездки во внутренний двор Уиллоу был действительно мучительным.

«Хмф!» Она сердито посмотрела на Фэн Юй Хэн и бросила сумочку, которая была в ее руке к ней: «Вторая старшая сестра в спешке последовала следом. Многие одежды остались позади. Я сохранил их для второй сестры. Поскольку вы вернулись, я верну их вам. Хотя это позор. Эта одежда была сделана для дочери первой жены, но теперь вы просто дочь наложницы. Вы больше не можете носить такие прекрасные материалы ».

Фэн Юй Хенг кивнула: «Верно, дочь наложницы, мы оба в одной лодке». Она снова посмотрела на заболоченную внешность Фен Дэй. Будучи очень внимательной, она спросила: «Четвертая сестра, разве ты не думаешь, что было бы плохо, если бы так выглядело? Как насчет этого, человек Си, снимай одежду и отдай четвертой молодой мисс.

«Это ...» Человек Си была очень подавлен. Конфликт между сестрами, в который она оказалась вовлечена? «Вторая молодая мисс, это не значит, что эта слуга не хочет давать мою одежду четвертой молодой мисс, но посмотрите, эта слуга на голову выше, чем четвертая молодая мисс. Эта одежда не поместилась бы на четвертой молодой мисс!

Фэн Юй Хэн ослабила ее руку: «Тогда, четвертая сестра, просто выберите место без людей и бегите быстро. Если вы задержитесь, я боюсь, что больше людей прибудет неожиданно, что будет действительно плохо ».

Фэн Фен Дай действительно была ребенком. Услышав эти слова, она впала в панику и не могла не беспокоиться, оставаясь сердитой. Она подняла платье, повернулась и побежала, оставив по-прежнему ослепленную Фэн Сян-Ронга в одиночестве во дворе. Для нее оставалось не так, как было.

Фэн Юй Хэн посмотрела на эту маленькую сестренку. Она была не такой, как Чэнь Юй, которая занималась делами потихоньку, и не была такой резкой, как Фен Дай, скорее она была робкой, немного похожей на Яо ши. Она также была мягкой .

«Третья сестра, я надеюсь, что с тех пор как мы расстались все хорошо?»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 18**

Шэнь Йи Ди Ну Глава 18

Те, кого обожает Фэн Юй Хенг

«Э-э?» Видя, что Фэн Юй Хэн внезапно изменила свой тон. Сян Ронг была потрясена до такой степени, что не знала, как реагировать. Долго размышляя, она кивнула: «Я тоже хорошо, вторая сестра?» Не дожидаясь ответа Фэн Юй Хэн, она посмотрела на Яо ши: «Мама ... Мать-наложница, ты была здорова?»

Услышав Сян Ронг подсознательно назвала Яо Ши мать, улыбка на лице Фэн Юй Хэн стала более естественной.

Но Яо Ши кивнула от холодного безразличия и не ответила.

Сян Ронг была очень смущена. Она дотянулась до рукава и достала небольшой бумажный пакет. Передав его Зи Руи, она сказала: «Мать наложницы все еще ждет меня. Я приду, увижу вторую сестру, если у меня появится шанс. Она повернулась и убежала.

Фэн Юй Хэн наблюдала, как Сян Ронг все дальше и дальше бежал, ее воспоминания медленно становились яснее.

Она помнила, что Сян Ронг и Фен Дай родились в том же году, оба были на два года моложе ее. С тех пор, когда она была маленькой, Сян Ронг любила следовать за ней. Ее волосы были затянуты маленькими хвостиками на голове. Она была довольно пухленькой, как ребенок, с новогодней картины1. Изучая каллиграфию с учителем в павильоне, эта девочка лежала на животе на каменном столике не слишком далеко. Ее руки поддерживали ее щеки, она просто смотрела.

Только в то время она все еще была дочерью первой жены. Уроки, которые усадьба устроила для нее, у дочерей наложницы не имели квалификации, чтобы учиться с ней. Жаль, что она не обратила внимания на желание маленькой сестры приблизиться к ней. Даже до инцидента семьи Яо, когда мать и дети преследуются из поместья. В тот день, когда они уходили, она все еще могла видеть, как ребенок плачет, когда они все дальше и дальше уходили из поместья.

После тихого вздоха Яо Ши, Фэн Юй Хэн обернулась и передала пустой тазик бабушке Сан. Объясняя слугам, что они продолжают работать, она затнула Яо Ши и Зи Руи в комнату.

Зи Руи открыл бумажный пакет, который держал. Внутри было несколько мягких лакомств. Было просто видно, что они были недавно сделаны.

Ребенок жадно вдыхал запах лакомств, слюна почти текли изо рта. Тем не менее, он не решался поесть. Вместо этого он с тревогой посмотрел на Фэн Юй Хэн.

Она посмотрела на угощения, затем кивнула Зи Руи: «Иди, ешь». Услышав это, ребенок с радостью начал есть, но он не забыл отдать их сестре и матери.

В этот момент бабушка Сан подняла сумку с тканью, которую Фен Дай бросила и вошла внутрь. Во время ходьбы она сказала: «Хотя четвертая молодая мисс всегда была властной, в последние несколько лет она так не поступала. Понятно, что она приехала, чтобы разведать тут. Что мы сделали, чтобы оскорбить ее?

Фэн Юй Хэн холодно фыркнула: «Некоторым людям не обязательно отдавать свои долги, прежде чем они жалеют их. Эти люди любят находить проблемы там, где их нет. Даже без ветра они могли бы сделать волны огромными. Тем более, когда мы только что прибыли. Она просто стала открыто заявлять о своем превосходстве. К сожалению, у поместья Фэн никогда не было места, где можно было говорить дочери наложниц. Я дочь наложницы. Она такая же.

Яо Ши получила сумочку от бабушки, которую держала Сан, и открыла ее. Внутри была одежда, которую Фэн Юй Хен носили, прежде чем покинуть усадьбу. Взглянув на эту одежду, глаза Яо ши стали красными.

Столкнувшись с всегда очень эмоциональной Яо Ши, Фэн Юй Хэн не знала, как утешить ее. Она привыкла к военным в своей предыдущей жизни. Люди вокруг нее были людьми, которые не выпускали бы звук, даже если бы их кости сломались. Как она могла побеседовать с кем-то вроде Яо Ши, которая начинает плакать от чего угодно.

К счастью, были Фен Зи Руи бабушка Сан, особенно Зи Руи, который, естественно, хорошо утешал других. Увидев, как глаза Яо Ши покраснели, он тут же положил руки на ладони своей дорогой матери, затем поднял голову и сказал успокаивающим голосом: «Дорогая мать, не плачь. Одежда меньше, поэтому она подойдут Зи Руи.

Яо ши рассмеялась и улыбнулсь. Держа руку Зи Руи, она сказала: «Глупый ребенок, это одежда для девочек, как вы сожете аа носить?»

Фэн Цзы Руи несколько раз моргнул: «Если мать улыбается, тогда все в порядке».

Пока Яо Ши улыбалась, она все еще беспокоилась. Она потянулась к Фэн Юй Хэнгу и указала снаружи: «Бабушка Ли была сильной медсестрой Чэнь Ши. Если она отправит свою собственную медсестру, то, конечно же, они не просто здесь, чтобы помочь.

Бабушка Сан продолжала: «Что касается человека Си и Бао Тан, то главная жена действительно любит ценные вещи. Она даже отдала слуг ближе к ее именам, таким как Джин Юй и Человек Тан. Эти четверо - главные личные слуги главной жены ».

Яо ши добавила еще больше: «Лично мне очень нравится этот ребенок, Сян Ронг. Когда она пришла раньше, я волновалась, что я поймаю ее в наших бедах. Таким образом, я не смела действовать слишком хорошо. С этими тремя вокруг, возможно, каждое слово, которое мы говорим, будет передано обратно в дворик Золотого нефрита ».

Яо ши и бабушка. Лица Сан были очень обеспокоены. Однако Фэн Ю Хэн считала, что это нормально. Если усадьба Фэн не посылала людей, чтобы наблюдать за ними, то это было бы странно.

Еще раз взглянув на одежду в сумочке, она была немного старой, но она выглядели не так, как если бы никто не носил ее в последние несколько лет. Один рукав для одежды был доведен до предела. Поскольку она была дочерью первой жены в поместье Фэн, не было никакой активности, которая могла бы привести к этому.

Возвращаясь назад, после того, как она покинула поместье, вещи в ее комнате должна была получить Фенг Фен Дай. Для дочери наложницы эти материалы считались бы исключительно хорошими. Их возраст был всего лишь на два года, поэтому эти одежды едва соответствовали Фэн Дай.

После того, как она была оборвана, она вернула ее обратно к ней? Фэн Юй Хэн подняла угол ее губ. Иногда она действительно не могла понять чувства и мысли детей. Использовать эти трюки, чтобы раздражать ее? Поистине слишком невинно!

1: Страница Wiki и вот пример.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 19**

Шен И Ди Ну - Глава 19

Мать наложница

на посмотрела на улицу. День только дошел до полудня. Раньше, с работой, они даже не чувствовали голода, но с этим небольшим удовольствием от Цзи Руи голод стал больше.

Хотя было сказано, что до того как двор не будет очищен, то три снаружи не будут есть; однако это были просто слова. У нее не было никаких намерений так плохо обращаться со слугами, поэтому она передала приказ бабуляне Сан: «Пусть те, кто нарушил работу, пока не работают. Они могут продолжать после того, как они поедят. Кроме того, еда в этой усадьбе, та же что и мы едим? Я видел, что в этом дворе есть кухня. Мы должны сделать ее сами?

Бабуля Сан неоднократно покачала головой: «Это просто маленькая кухня для госпожи. Обычно трехразовое питание готовится главной усадьбой. Затем кухонные слуги доберутся до этого двора. Молодые мисс и мадам должны быть голодны. Пожалуйста, отдохните некоторое время. Я пойду на кухню.

Бабуля Сан сразу же вышла из комнаты. Призывая к трем снаружи, они пошли вместе в главный дом.

Фэн Юй Хэн не ожидала еды в поместье Фэн. Основываясь на разнообразии способов, которыми сегодня занималось поместье Фэн, просто получать пищу для еды было бы неплохо. Лучше было не ожидать хорошей еды и не быть обнадеживающими. Что касается того, в какой степени можно было бы остаться голодным, это зависело от их личного аппетита.

Подготовив себя мысленно, Фэн Юй Хэн больше не испытывала чрезмерных ожиданий на обед. Воспользовавшись моментом, когда Яо Ши и Цзы Руи не обратили на это внимания, она направила свою правую руку к родинке с фениксом на ее левом запястье. Опустив сознание, она быстро схватила из бара два Сникерса.

Внутри пространства она сорвала обертки и вытащила их. Она вручила по одному каждому из Цзы Руи и Яо Ши-. «Эксцентричный, которого я встретил в горах, дал мне. Я не хотела это есть. Мать и Цзы Руи должны сначала получить немного еды. Лучше не ставить слишком много надежды на то, чтобы поесть.

В горах она встретила девятого принца и объяснила, используя оправдание того, что встретила эксцентричного. Он не только дал ей больше медицинских знаний, но и дал ей немного денег.

Именно так Фэн Юй Хэн объяснила происхождение ее 20 таэлей серебра. Это было необходимо, потому что поездка обратно в столицу требовала денег для постоялых двора и еды. Она только вышла, потому что это была такая чрезвычайная ситуация.

Она немного сожалела, что ей пришлось тратить деньги. Первоначально она не собиралась тратить их. Этот человек был первым, с кем она общалась с тех пор, как прибыла в этот мир. Это было похожее чувство, как у новорожденных животных. Он видит первого человека, которого воспринимает как мать.

Кроме того, она никогда не отрицала, что она была поражена этим лицом. Более того, это было с ним, сломав обе ноги и выглядя чрезвычайно изможденным, но фиолетовый цветок лотоса на лбу был чем-то, что она просто не могла выбросить из ее разума.

К счастью, возвращаясь в столицу, было еще одно дело, связавшее эти два.

Человек, которого она считала, что она больше не увидит в этой жизни, каким-то образом стал ее женихом. Хотя отношение поместья Фэн сбивало с толку от начала до конца, люди Фэн Юй Хэн заботилась о том, как она могла позволить им попасть в руки другого человека.

«Что это?» Яо Ши с любопытством держала батончик «Сникерс».

Фэн Зи Руи лизнул его и с радостью сказал: «Это так вкусно».

Фэн Юй Хэн потрепала щеки Цзы Руи. Этот ребенок был очень худой. Когда она ущипнула щеки, плоти почти не было.

«Это своего рода десерт. Это сладкое и очень наполненное ». Объясняя это, она наблюдала, как Яо Ши кладет это себе в рот. У нее было выраженноее желания поесть, но она боялась есть. Она добавила: «Не переживайте, что цвет не очень. Это очень вкусно. Мама, попробуй и посмотри.

Только услышав это, Яо си прикусила. Цзы Руи тоже укусил, затем оба воскликнули: «Так хорошо!»

Фэн Юй Хэн вздохнула с облегчением: «Если тебе это нравится, тогда это хорошо».

«А-Хэн, почему ты не ешь? Может быть, есть только эти две части? »Яо ши только немного откусила и передал его Фэн Юй Хэн. «Быстро ешь! Это нормально, если мать ест немного меньше, но вы все еще находитесь в своем периоде роста. Вы не всегда можете съесть свою начинку, а затем пропустить следующий ».

Сердце Фэн Юй Хэн почувствовало тепло. Она получила его и укусила, прежде чем передать его Яо ши: «Просто, когда мать беспокоится обо мне, А-Хэн уже совершенно довольна. Я не голодна."

«Мать взрослая, поэтому вам нужно есть больше. Цзы Руи - ребенок и не может много есть. Я поделюсь со старшей сестрой ». Ребенок сломал предмет в своих руках двумя частями и отдал его Фэн Юй Хэн. «Большая сестра, поешь. Цзы Руи уже съел несколько удовольствий раньше. Сейчас я не очень голоден.

Фэн Ю Хэн не продолжала отказываться и взяла его. Трое продолжали есть и улыбаться.

Когда они улыбнулись и наслаждались моментом, Яо Ши вспомнила несколько вещей. Она привела двух братьев и сестер вместе и посоветовала им: «Слушайте, двое. То, что произошло в деревне, закончилось. Теперь, когда мы вернулись в поместье Фэн, мы должны следовать правилам усадьбы. Ты больше не можешь называть меня матерью, но должна называть меня наложницей.

TН: Хотя Фэн Ю Хэн может быть 12 снаружи, не забывайте, что она прожила 29 лет предыдущей жизни.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 20**

Шен И Ди Ну - Глава 20

Отец действительно любящий и справедливый

Фэн Цзы Руи не понимал и несчастливо спрашивал: «Почему?»

Яо Ши объяснила это ему: «Потому что внутри этой усадьбы двое из вас имеют только одну мать, а это Чэнь Ши. Вы не только двое, но и все дети в поместье Фэн имеют только одну мать.

Фэн Цзы Руи все еще не понимал, но больше не спрашивал. Он опустил голову и надул щеки.

Яо Ши обратилась к Фэн Юй Хэн: «А-Хэн, ты старшая сестра. Есть некоторые вещи, которые не могут быть немедленно изменены, когда мы хотим их. По крайней мере, продолжайте появляться перед другими людьми ».

Фэн Ю Хэн кивнула, понимая. Яо ши, как это, что уже было большим улучшением. Она не могла попросить ее немедленно изменить слишком много.

«Цзы Руи». Она погладила голову ребенка: «Мы всегда будем иметь только одну мать, но перед людьми извне мы должны хотя бы притворяться. Это все. На данный момент называйте этого человека мать. Рано или поздно наступит день, когда нас не будут так лечить ».

Фэн Цзы Руи обнаружил, что ему больше нравилось слушать свою сестру, особенно после ухода из деревни. Его сестра по сравнению с прошлым казалась совсем другой. Маленькие дети не знают, как использовать много описательных слов, но он думал, что она стала более жестокой. Он еще больше восхищался ею.

Он свирепо кивнул: «Цзы Руи послушает все, что скажет сестра. Сейчас мы будем действовать и называть ее матерью. Это все."

Фэн Юй Хенг была удивлена выражением Цзы Руи. Глядя на детей, Яо ши снова впала в транс.

Этот тип транса происходил только один раз на пути к внутреннему двору Ивы. Это было также то, что однажды это вызвало тонкие изменения в ее мышлении. В настоящее время эти тонкие изменения начали медленно развиваться. Казалось, что существует такая сила, которая заставила ее почувствовать вкус жизни, которой она не смела жить раньше. Это заставило ее с нетерпением ждать и радоваться изменениям в Фэн Юй Хенг.

Вскоре после этого бабушка Сан вернулась вместе с бабушкой Ли, человеком Си и Бао Танг.

У лица бабули Сан было спокойное выражение, в то время как трое за ней держали подносы. В лотках были чаши и палочки для еды, напоминая им, что это было время обеда.

Бабуля Ли растянула губы в профессиональной улыбке на лице, входя в комнату, и указала на двух девушек, чтобы положить на стол чаши и палочки для еды. Затем она сказала Яо ши: «Наложница Яо, быстро, пожалуйста, ешь».

Они посмотрели на посуду, и Яо ши нахмурилась, а Фэн Цзи Руи безучастно смотрел, не осмеливаясь поверить своим глазам. Фэн Ю Хэн прямо рассмеялась от гнева.

Из чего это было сделано? Пища для людей?

Крошечная миска, которая даже не была заполнена рисом; кроме того, шелуха не была очищена от риса. Тарелка кипяченой редиски, тарелка измельченного сырого салата и миска с супом с двумя стеблями овощей. Не было ни капли масла, ни куска мяса.

Увидев, как три молча смотрели на блюда, бабушка Ли улыбнулась про себя.

Было много способов общаться с людьми внутри поместья без насилия или проклятия, некоторые из которых специально убивали людей. Второй молодой мисс было всего двенадцать лет. Ее раннее проявление силы было всего лишь тем, что она выступила, и была достаточно хороша, чтобы блефовать как для ребенка, как четвертая молодая мисс. Оценивая ситуацию, как она, которая хорошо лечилась на протяжении половины своей жизни, боится ребенка?

Человек Си и Бао Тан также внимательно следили за своими так называемыми хозяевами. Они насильно спрятали свое ликование и ждали, пока вторая мисс начнет хныкать. В конце концов, со второй мисс, над которой можно было издеваться, было легче справиться, чем страшной второй мисс ранее.

Фэн Юй Хэн несколько раз моргнула, затем внезапно схватила руку бабушки Ли. Бабуля Ли так испугалась, что отступила на пару шагов и отчаянно хотела убрать руку; однако она обнаружила, что сила второй молодой мисс не была нормальной. Ее две руки были похожи на стальные оковы, насильно удерживая ее на месте. Несмотря ни на что, она не могла потянуть ее руку назад.

«Вторая молодая мисс». Бабуля Ли испугалась. «Что означает вторая младшая миссия?»

Глядя на Фэн Юй Хэн, у нее действительно было подавленное лицо, которое было на грани плача. «Наложники поместья Фэн едят это? Как проглотить этот материал?

Бабушка Ли вздохнула с облегчением, зная, что уступки будет достаточно.

Но Яо Ши и Фэн Цзы Руи вместе с бабушкой Сан все время были с Фэн Юй Хэн. Они хорошо поняли ее личность. Они не верили, что Фэн Юй Хэн будет обескуражена этими блюдами. В худшем случае у нее был другой дьявольский трюк. На самом деле им было немного интересно узнать, что может произойти.

Разумеется, счастливые чувства, которые трое начали ощущать, были быстро прекращены, так как Фэн Юй Хэн продолжала: «Я изначально думала, что отец сослал в эту горную деревню, потому что он нас не хотел. Кто знал, что он смотрит на наше благополучие ».

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 21**

Глава 21 - Это Онихомикоз?

Глаза бабушки Ли широко раскрылись. Как такое можно было произносить?

Фэн Юй Хэн продолжала: «Отец ясно сказал следовать указаниям наложницы, чтобы мы могли расположиться здесь, но кто знал, что матери-наложницы поместья Фэн съели всю эту еду. Такие дни намного хуже тех, когда мы жили в деревне Си Пин. Вы говорите мне, отец отослал нас не ради того, чтобы мы жили лучше? Отец действительно любящий и справедливый!»

Яо ши и Фэн Цзы Жуи изо всех сил старались не смеяться, а бабуля Сун выглядела очень довольной. В последнее время вторая мисс действительно изменилась, так что она больше не будет терпеть издевательства в поместье. Мало того, что над ней нельзя издеваться, она научилась мстить. С возвращением в усадьбу, кто придет, чтобы причинить беспокойство?

Бабуля Ли, Мань Си и Бао Тан рухнули. Если все будет продолжаться так, как они должны справиться? Эта вторая юная мисс полностью отклонилась от границ своих заранее запланированных процедур! Разве не было сказано, что Яо Ши была труслива и проста в обращении? Разве не было сказано, что вторая молодая мисс была безразличной ко всему? Но почему вторая юная мисс не только отбивалась, но и сражалась с великой силой, как небесный конь, парящий по небу?

И Яо ши, неужели она выглядела как кто-то, кто был слабым и легким в обращении? Хотя она не сказала ни слова и вежливо относилась к ним, но когда что-то случилось, она повернулась к дочери. Она полностью перешла на темп молодой мисс.

Руку бабушки Ли все еще держала Фэн Юй Хэн, и пот начал появляться на ее лбу. Она продолжала делать все возможное и тайно скрывала свою силу, пытаясь оттянуть ее руку одним быстрым движением.

В результате она приложила слишком много сил, и Фэн Юй Хэн внезапно отпустила ее руку в нужный момент. Бабуля Ли упала на землю в сидячее положение со звуком «Ой».

Мань Си и Бао Тан быстро подошли помочь ей и услышали, как Фэн Юй Хэн говорила: «Быстро приступайте к работе. Похоже, солнце садиться. Давайте сделаем как можно больше работы. На ужин вам не нужно идти на кухню. Мы оставим эту пищу для вас троих. Хах, пища, которую усадьба Фэн дает наложницам и их детям такого низкого качества, но неясно, насколько хорошо они относятся к слугам».

Она говорила с серьезным выражением лица. Казалось, что она беспокоится о еде, которую давали бабушке Ли и компании.

Бабуля Ли была совершенно безмолвна, ее вывели во двор Мань Си и Бао Тан. В глубине души она размышляла о том, что должна рассказать об этом главной жене. Эта вторая юная мисс совершенно отличалась от той, которую она помнила!

Увидев, что посторонние ушли, Фэн Цзы Жуи наконец широко улыбнулась. Даже Яо Ши и бабушка Сун улыбнулись.

Улыбаясь, Яо Ши покачала головой: «А-Хэн, ты на самом деле ...» Она не знала, какое слово использовать, чтобы описать ее, поэтому она остановилась.

Бабушка Сун тут же продолжила: «Вторая юная мисс слишком гордая!» Она продолжала, успокаивая Яо Ши: «Мадам, не обвиняйте вторую юную мисс. Три года, пока вас не было, сильно изменили усадьбу Фэн. Если бы вторая юная мисс осталась такой, какой она была тогда ... » Она указала на посуду на столе: «Голодная смерть – была бы наша единственная судьба».

Яо ши кивнула: «Я понимаю. Я не хотел обвинять А-Хэна, но нам нужно подумать о том, как мы проведем дни. Если такая еда будет каждый день, то что мы должны есть?»

Фэн Юй Хэн схватила руки Яо Ши и пробормотала: «Мама, не волнуйся. Пусть они продолжат. Мы хотя бы не умрем с голода». Затем она спросила бабулю Сун: « Бабушка не ела, правильно?»

Увидев, как она смущенно кивнула, она вытащила еще один кусочек шоколада: «Поешь немного, я купила его по дороге. Мы уже ели раньше. Эта долька осталась для бабушки».

Как только бабушка Сун посмотрела на этот кусочек шоколада, на ее глазах ту же навернулись слезы.

Она наблюдала, как Яо Ши выросла и лично помогала поднять Фэн Юй Хэн и Фэн Цзы Жуи. Вскоре после этого ей показалось, что она никогда больше не увидит мать и детей, не говоря уже о том, что ей что-то вручит А-Хен.

Старушка быстро обернулась и вытерла слезы, затем она поднесла то, что она получила к ее рту. Только после еды она почувствовала себя лучше и спросила: «Что это? Это очень вкусно».

Фэн Цзы Жуи ответил первый: «То, что готовит старшая сестра всегда вкусно».

Фэн Юй Хэн также не хотела слишком подробно объяснять, что это было. Таким образом, она быстро уклонилась от вопроса. «Бабушка Сун, пожалуйста, зайдите на кухню снова, через некоторое время. Посмотрите, можете ли вы получить сырые ингредиенты. Также принесите несколько дров. Мы сделаем обед для себя».

Бабушка Сун задумалась и кивнула: «Хорошо».

Фэн Юй Хэн добавила: «Если вы действительно ничего не сможете достать, посмотрите, могут ли они дать вам некоторые обрезки и приправы. Все, что было срезано с овощей во время чистки, несите нам. Мы можем приготовить из этого, что-нибудь вкусненькое».

Уборка во дворе Уиллоу продолжалась до позднего вечера. Бабушка Ли и две девочки были уставшими и голодными, а их одежда грязная. Их тела также стали липкими от пота. Они давно потеряли свой вид верховных слуг.

Бабушка Сун принесла блюда, которые были нетронуты с обеда в их комнаты. Их лица сморщились от недовольства, но они были так голодны, что у них не было выбора, кроме как поесть.

С другой стороны, Фэн Юй Хен использовала обрезки и приправы, которые бабушка принесли с главной кухни и приготовили некоторые блюда.

Время от времени она вынимала из своей сумки какие-то вещи. Сначала это были два яйца, затем она достала немного крови, пополняющую китайскую медицину, и добавила ее в варево. Проведя несколько лет в горной деревне, мать и дети страдали от небольшой анемии. Восстановление тела невозможно в одно мгновение. Ей также нужно было убедиться, что никто ее не видео, когда она доставала все эти вещи.

Ужин был ароматным, но без намека на мясо. Несмотря на это, все было благодаря Фэн Юй Хэн. Добавив маленькие обманки из своей аптеки, обед получился очень вкусным.

Бабушка Сан решила, что она всегда будет ходить на главную кухню, чтобы попросить ингредиенты. Конечно, она не могла позволить молодой мисс всегда готовить еду. Она также должна была принимать участие.

Тем не менее, у Фэн Юй Хэн была другая идея. Она сказала: «Я продолжу готовить еду. У меня есть немного медицинских знаний, поэтому я знаю, как готовить еду, чтобы помочь матери выздороветь».

«Тогда как насчет того, чтобы вторая молодая мисс научила эту старую прислужницу?»

«Нет необходимости в этом». Фэн Юй Хэн тихо сказала: «Я привыкла к этому после тех лет в деревне. Достаточно, чтобы бабушка помогала заботиться о матери и Цзы Жуй».

Услышав это, бабушка Сан больше не спорила; Тем не менее, она действительно настаивала на том, чтобы принимать пищу за тем же столом, что и ее хозяева. «Завтра эта старая прислужница будет есть вместе с бабушкой Ли. Это нынешнее соглашение вызовет подозрения у других. Если кто-то расскажет главной жене, тогда все станет проблемно».

Фэн Ю Хэн не настаивала, но посоветовала ей: «Бабуля Ли и двое слуг - не самые хорошие люди. Бабушка, пожалуйста, будьте осторожны».

Бабушка Сун осторожно кивнула головой: «Юная мисс, не волнуйся. Эта старая прислужница обычно находится там. Это также облегчит отслеживание их небольших движений. Если я что-нибудь узнаю, я приду и расскажу второй юной мисс». Только услышав это, Фэн Юй Хен расслабилась.

У двора Уиллоу было три комнаты, и было три мастера, одна комната на одного человека. Учитывая юный возраст Цзы Жуи, Фэн Юй Хэн разрешила бабушке Сун жить с ним.

Мань Си и Бао Тан должны были разделить боковую комнату, в то время как боковая комната поменьшк была передана бабушке Ли.

Испытав плохое обслуживание за обедом, подготовка ко сну была тщательно подготовлена Фэн Юй Хэн. Она специально направила постель бабуле Ли и напомнила ей не делать ничего из ряда вон выходящего. Владельцам и слугам будет дано равное обращение. Как обходились с бабулей Ли, так же будут обходиться и с тремя другими мастерами.

В результате, желая быть в комфорте, бабушка Ли принесла качественные постельные принадлежности.

Бабушка Сун помогла трем остальным наладить постель. Мань Си и Бао Тан были очень послушны и приступили к поиску воды для мастеров, чтобы вымыть лица. Бабуля Ли также приготовила немного воды, чтобы все могли принять ванну.

Мань Си присматривал за Фэн Юй Хэн. Раньше она с осторожностью относилась к Мань Си, так как ее ногти были идеально отполированы, но эта девушка не ожидала, что ей будет дана такая тяжелая работа в течение дня. Маникюр давно потерял свой превосходный вид. В результате небольшие проблемы с ее ногтями были обнаружены, когда ее руки проходили перед глазами Фэн Юй Хэн ...

У ногтя на указательном пальце были ямы и углубления, более серьезные части были сломаны. Ногти на обеих ее пальцах стали толще и были темно-коричневого цвета. Они также были сильно фрагментированы. Ногти на ее других пальцах были также с синяками и мутного цвета.

Все стало ясно, у нее был онихомикоз1.

Кроме того, люди старины не понимали, что такое онихомикоз. Особенно не служанки в этой величественной усадьбе. Выявив такую болезнь, они не посмели пойти к врачу. Если бы кто-то прознал, то их сразу же выгнали бы из поместья. Хозяевам было все равно, каким уровнем слуг они были. Им также было все равно, является ли заболевание заразным. Пока болезнь представляла небольшой риск для их здоровья, они определенно прогнал бы их на множество километров от усадьбы.

Мань Си налила воду в бочку. Увидев, что Фэн Юй Хэн стояла в стороне и не раздевалась, чтобы принять ванну, она была немного любопытна и спросила: «Вторая молодая мисс?»

Фэн Юй Хэн продолжала смотреть на обе ее руки. Хм, вода, которую она налила раньше, прошла между пальцев Мань Си. Эта девушка выглядела добродушной, проверяя температуру воды.

При этом ее рассуждения были более полными: «Мань Си, хотя меня не любят в поместье Фэн и не прикладывают никаких усилий, чтобы любить, но люди, которые видят меня, по-прежнему приветствуют меня, называя вторая молодая мисс. Если вторая молодая мисс семьи Фэн внезапно заразится странной болезнью, ее ногти и кожа разрастутся странными стригущими лишаем, как вы думаете, семья Фэн вызовет врача или погонят меня? Затем изучат источник моей болезни?»

Этим словам она отомстила. Мань Си подсознательно подтянула руки к рукавам, бледнея от страха, кувшин в ее руках упал на землю. Вода растеклась по всей земле.

«Вто-вторая молодая мисс, что значат эти слова?»

Фэн Юй Хэн резко ударила по столу: «Что значат эти слова? Я не думала, что мой отец так любит и заботится о том, чтобы он продвигал женщину такую же ядовитую, как змея, как Чэнь Ши, на высокую позицию. Главная жена семьи Фэн, она действительно отправила бы девочку-слугу, больную грибковой инфекцией, чтобы ухаживать за моим домом. Разве она не надеялась, что болезнь будет передана мне, приговорив меня к смерти?»

Два слова «грибковая инфекция» прояснила все для Мань Си. Если бы она не поняла, то она действительно была слишком глупа. Она испугалась. Так испугавшись, она опустилась на колени на землю, не заботясь о том, на каком положении была вторая маленькая мисс в поместье. Танк, танк, танк, она начала кланяться, ее лоб ударился о землю.

«Вторая юная мисс помилуйте! Вторая юная мисс помилуйте!»

Фэн Юй Хэн подтянула к себе стул и села. Она молчала, пока Мань Си не успокоилась. Только тогда она сказала: «Хотя я дочь наложницы и обвинять главную жену неуважительно, но она ничем не лучше, раз замышляет такое».

«Это ... это не имеет ничего общего с главной женой». Мань Си так испугалась, что ее ноги дрожали. «Это был этот слуга ... главная жена не знала. Я прошу вторую молодую мисс не говорить главной жене. Я умоляю вторую молодую мисс сжалиться!» Мань Си снова начала просить о милости, кланяясь.

Фэн Юй Хэн ненавидела эту привычку кланяться при любой возможности. Позволят ли ей продолжить разговор? Если они продолжит, то скоро у нее закружиться голова. В этот момент, в чем смысл разговоров?

«Если вы продолжите это, я сейчас же пойду к главной жене!». Она пригрозила: «Хм, мне также нужно будет рассказать бабушке об этом. Не о чем беспокоиться. Что, если бы они все дышали зараженным воздухом, это было бы ужасно».

1: Грибковая инфекция. На самом деле на нее отвратительно смотреть, поэтому я не буду ссылаться на страницу вики. Загуглите на свой страх и риск.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 22**

Глава 22 – Исследуя Сосновый двор

«Вторая юная мисс не должна!» Мань Си была по-настоящему напугана и шагнула вперед на несколько шагов, желая обнять ногу Фэн Юй Хэн. Когда она подняла две руки, она вспомнила инфекции на ее пальцах. Ее руки застыли в воздухе. Она не могла ни продвигаться, ни отступать.

Фэн Юй Хэн фактически полностью изменила свое раннее отношение. Она внезапно схватила обе руки Мань Си и поднесла их к своему лицу.

«Вторая юная мисс». Мань Си хотела отдернуть руки, но обнаружила, что не могла.

«Не двигайся. Дай взглянуть».

Мань Си очень стыдилась этого и боялась будущего. Ее ногти уже были такими более полугода. Чтобы другие не видели этого, она вставала посреди ночи, чтобы нанести лак для ногтей. Даже в течение дня она выбирала работу, которая не находилась рядом с водой. Только сделав это, она сумела скрыть это. Теперь…

«Мань Си». Фэн Юй Хэн изучила ее ногти: «Ты знаешь, что делал мой дедушка, верно?»

Мань Си была удивлена, затем подсознательно кивнула головой. «Я ... я слышала». Ни один человек в поместье Фэн не знал о семье Яо.

«Хм, когда я была маленькой, я была близка с дедом. Я также прочитала приличное количество медицинских книг и выучила большое количество медицинских процедур. В то время я была молода и очень любопытна. Я выучила большое количество целебных рецептов. Если бы я сказала, что могу вылечить вашу инфекцию, вы мне поверили бы?»

Мань Си мгновенно застыла. Иногда радость может поражать слишком внезапно, оставляя человека неспособным сопротивляться. Рот девушки открывался и закрывался несколько раз, но звук не выходил.

Фэн Юй Хэн резко похлопала ее по плечу, только с этим она снова сосредоточилась. Звук крика прозвучал: «Правда?»

«Не совсем». Она оттолкнула обе руки и откинулась на спинку стула: «О чем мы говорили раньше? О, хорошо, мне нужно сообщить матери и бабушке».

«Вторая юная мисс!» Сердце Мань Си содрогнулось. Оно колебалось постоянно, иногда уходило прямо в пятки и иногда поднималось к ее горлу. «Вторая юная мисс, не могли бы вы просто помиловать этого слугу! Я прошу вторую юную мисс спасти меня! Прошу вторую юную мисс!»

Фэн Юй Хэн покачала головой: «Ты - главная служанка со стороны матери. Даже если вы хотите, чтобы кто-то спас вас, вы должны попросить мать о помощи. Я просто дочь наложницы, которая ей не очень нравится. Как я могу спасти тебя?»

Мань Си также была довольно умна и понимала, что говорила Фэн Юй Хэн. Чтобы защитить свою семью, статус и жизнь, они должны четко понимать вопросы, стоящие перед ними. Главная жена была, без сомнения, ее хозяином, но она не была надежным хозяином. Она всегда была верховной служанкой, но время от времени она была бы наказана за вычетом ее ежемесячной заработной платы. По строгим правилам ее даже можно было бить тростью. Если бы у нее был выбор, она, очевидно, не решила бы служить такому хозяину. Тем более что ее дело в руках Фэн Юй Хэн. Если бы она не выразила свою искренность, ее можно было бы выгнать из усадьбы Фэн сегодня вечером.

Думая об этом, Мань Си больше не колебалась. Она отступила на два шага и снова опустилась на колени и серьезно поклонилась Фэн Юй Хэн: «Этот слуга узнает своего хозяина. Первая причина, по которой она была назначена усадьбой – это отсутствие выбора. Вторая причина для моего личного благополучия, это выбор, который я сделала. Пока вторая юная мисс может лечить эту слугу, тогда этот слуга будет совершенно послушным».

Очень хорошо, Фэн Юй Хэн кивнула головой: «Поднимите голову». Она приветствовала глаза Мань Си, когда их глаза встретились.

Мань Си чувствовала, что глаза второй юной мисс были полны мольбы. Казалось, она хотела полностью увидеть ее, так что даже самая маленькая мысль не могла убежать от этого человека.

Через некоторое время Фэн Юй Хэн отвлекла ее вопросительный взгляд и спросила Мань Си: «У вас есть другие просьбы? Просто скажите их сейчас».

Действительно, у Мань Си все еще была просьба, и это было видно. Когда люди лгут или размышляют над вещами, их ученики заметно сократятся с особой частотой. Способности и знания, которые она изучила в морском корпусе, не были потрачены впустую.

Мань Си тоже была очень довольна. Услышав ее просьбу, она ответила: «Я прошу вторую юную мисс спасти мою мать».

«Твоя мать?» Фэн Юй Хэн поняла: «Твоя мать заразилась грибковой инфекцией?»

«Да», - ответила Мань Си, плача: «Болезнь моей матери более серьезная, чем моя. Она впервые заболела три года назад. Это не только влияет на ее руки, но и на ее ноги. Она тоже была слугой здесь, но после этой странной болезни, которую обнаружила экономка, ее изгнали. Я прошу вторую юную мисс спасти мою мать».

Так все было.

«Я могу помочь вылечить грибную инфекцию у вас двоих, но эта болезнь не является чем-то, что можно вылечить через день или два».

«Этот слуга понимает». Мань Си вытерла слезы: «В будущем, когда вторая молодая мисс прикажет, этот слуга не покажет никаких сопротивлений. Я также буду оперативно сообщать о любых событиях с главной женой».

Какая шутка, даже если вторая юная мисс не вылечила бы ее, она знала о ее болезни. Как она могла позволить себе не слушаться ее?

«Очень хорошо». Она указала, чтобы Мань Си встала. Еще раз взглянув на ее ногти на руках, она потянулась к рукаву и вытащила бутылку лака для ногтей. «Пойдем, я помогу тебе скрыть это на несколько дней. Подождите, пока я освоюсь в поместье Фэн, тогда я посмотрю, как я смогу вылечить вашу болезнь».

Лечение было просто запоздалой мыслью. Мань Си чувствовала, что лак, который вторая юная мисс нанесла на ее ногти, во много раз лучше, чем ее собственный лак для ногтей! Кроме того, вторая юная мисс сказала, что этот лак был водонепроницаемым, прослужил бы семь дней после нанесения, и он был красивее, чем ее собственный лак для ногтей! При этом ей больше не нужно будет просыпаться каждую ночь, чтобы скрытно накрасить ногти.

Вот почему нет необходимости тратить деньги, чтобы получить сердце человека. Чтобы заполучить сердце человека, самое главное - знать, чего они желают.

После применения лака для ногтей, Фэн Юй Хэн позвала бабушку Сун, чтобы заменить воду. Мань Си вспомнила, что она использовала свои руки, чтобы проверить температуру воды. Вторая юная мисс действительно была внимательна. Кажется, болезнь была заразной. Чем больше Мань Си думала, тем больше она волновалась. Она надеялась, что скоро ее вылечат от этой странной болезни.

Не позволяя Мань Си помочь, Фэн Юй Хэн позаботилась о том, чтобы омыться. Она оставила Мань Си стоять и сказать ей, что Чэнь Ши надеялась получить, отправив сюда троих. Она также хотела узнать, какие тайны у усадьбы Фэн.

Оправдав ее ожидания, семья Фэн действительно хотела отправить ее в пути и предоставить Фэн Чен Юй свое место рядом с девятым принцем. Сегодня утром Фэн Цзинь Юань внезапно передумала, и это заставило Чэнь Ши вздрогнуть. Тем не менее, Фэн Цзинь Юань была решительной в этом вопросе, поэтому Чэнь Ши могла только убедиться, что двор Уиллоу контролируется, чтобы сохранить интересы ее дочери.

После ванны Мань Си принесла новый набор одежды.

«Это от слуг усадьбы. Каждый из трех мастеров будет иметь один набор. Есть также внутренняя одежда. Поскольку уже поздно, юная мисс должна переодеться на одежду внутренних слуг», - сказала Мань Си, принося одежду для Фэн Юй Хэн.

Положив внутреннюю одежду, Фэн Юй Хэн пошла посмотреть на платье. Это был довольно красивый ярко-розовый цвет; однако, когда она коснулась материала, он был острым, как лезвие, и текстура была грубой, как песок. Нося этот материал, было бы странно, если бы он не царапал ее кожу.

«Кто принес эту одежду?» - спросила она.

Мань Си ответила: «Это была бабушка Ли. Этот слуга и Бао Тан были отправлены только подождать вторую юную мисс. Отношения с главным залом управляются бабушкой Ли». Когда она заговорила, она пошла, чтобы потрогать это платье, а затем нахмурилась. «Почему оно такое грубое?»

«Эта старая прислужница была медсестрой Чэнь Ши. Она не имеет права принимать собственные решения. Очевидно, кажется, что Чэнь Ши хочет попытаться выгнать меня».

Мань Си была расстроена: «Что нам делать? Если я пойду в главный зал, чтобы попросить одежду, главная жена обязательно узнает».

Она махнула рукой: «Все в порядке. Просто не говори никому об этом. У меня есть идея по этому поводу».

Мань Си кивнула головой. За один раз в бассейне она опустошала использованную воду для ванны снаружи.

Только после того, как девушка закончила уборку, у Фэн Юй Хэн было время в одиночестве.

Даже если бы она испытала жизнь в 21 веке, она должна была признать, что количество информации, которую она получила после возвращения в поместье Фэн, было действительно слишком много.

Очень запутанные межличностные отношения усадьбы Фэн и многоликие так называемые семейные отношения открыли ей глаза. Хотя она взяла в слугу Мань Си, эти два слова - личная безопасность - оставались вне досягаемости. В таком месте не было такого понятия, как ясное доказательство. Помимо безмозглого Фэн Фен Дэй, каждый человек был экспертом в работе из тени.

Лично она никогда не боялась открытого лезвия, но скрытый меч был чем-то, с чем она не справлялась много лет.

Казалось, ей нужно будет попрактиковаться и побаловать себя. Однако есть вопрос, который она не могла игнорировать. Почему именно Фэн Цзинь Юань вдруг передумала?

Ее глаза выглянули в окно. Казалось, что в глубокой ночи ей нужно было прогуляться по усадьбе Фэн.

Вопрос о блуждании по усадьбе Фэн был возможен только благодаря тому, что у нее был набор старой одежды Фэн Фен Дай.

Хотя одежда была старой, она была в основном слишком короткой. К счастью, годы, проведенные в деревне, были потрачены на недоедание, поэтому ее организму не удалось сохранить свой рост. Ее маленькое тело не сильно увеличилось. Она могла справиться с этой одеждой, так или иначе, они были лучше, чем это наждачное платье. Поскольку она только что приняла ванну, она не хотела носить грязную одежду в течение дня.

Фэн Юй Хэн решила, что она будет надевать свою старую одежду и гулять в поместье. Она не могла позволить другим людям вырвать ее во внутренний двор. Она должна быть немного активнее и приносить несчастье тем, кто действительно скучает.

Было без пятнадцати минут до полуночи, когда маленькая и тонкая тень быстро выплыла из двора Ивы.

Следуя ее воспоминаниям с того утра, она следовала по пути назад к главному залу во дворе Пиона.

Усадьба Фэн ночью была без дневного шума. Помимо ветров позднего лета, которые разрывались, бросая ветви и листья, вокруг все было тихо.

Ее целью было исследование Фэн Цзинь Юань; однако она не была знакома с расположением поместья Фэн; кроме того, ее ноги были короткими. Когда она дошла до кабинета, она запыхалась. Фэн Юй Хэн немедленно решила сделать нагрузку на ее физическую силу частью своей повседневной жизни.

Исследование Фэн Цзинь Юань находилось в Сосновом дворе. Название действительно соответствовало внешности двора. Во дворе была разбросана канифоль. Это помогло ей понять поведение Фэн Цзинь Юань, но она чувствовала, что сосна действительно ему не подходит. Двор был полон сосен, но они не улучшили его стиль. Однако они позволили канифоли распространяться повсюду.

Войдя во двор, она едва могла видеть, что главный свет здания все еще горит. Время от времени тень человека мерцала, чтобы посмотреть. Она знала, что она играла правильно.

Она уже знала, что Фэн Цзинь Юань не будет спать рано сегодня вечером. Случаи дня были слишком неожиданными. Нужно было понять правду о том, что было прошептано. Чем раньше она узнает новости, тем лучше.

Она не решилась продвинуться дальше во двор. Не было никакого способа, чтобы исследование великой семьи оставалось неохраняемым. Поспешность была бы иррациональным актом.

Погода позднего лета была очень подвержена изменениям. Луна внезапно была покрыта черными облаками, Фэн Юй Хэй воспользовалась преимуществом и спряталась за камнем.

Осмотрев окрестности, она проигнорировала небольшие сосны и посмотрела на высокие кипарисы.

Она учитывала состояние своего тела и хотела бы обладать формой из своей предыдущей жизни, которая помогла бы ей подняться, но это было нереально.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 23**

Глава 23 – Бесполезные ноги и изуродованное лицо

Как и ожидалось, некоторые из них были развернуты. Она вспомнила что бабушка Сун сказала ей на обратном пути в столицу. В последние несколько лет Фэн Цзинь Юань способствовал созданию многих секретных телохранителей. Все охранники были без родителей, без жен и детей. Они только повиновались Фэн Цзинь Юань. Это означало, что охранники только отвечали Фэн Цзинь Юань, а не всему поместью Фэн.

Она не могла точно определить, сколько охранников было в этом дворе, но она также не могла оставаться на этом дворе без движения. В окне кабинета можно было увидеть тень, двигающуюся взад-вперед. Это означало бы, что что-то пошло не так и разрушило первоначальные планы Фэн Цзинь Юань. Не только это, но это вызвало у него хаос, из-за чего он не мог сидеть или стоять на месте.

Фэн Юй Хэн также было трудно оставаться на месте. Она подсознательно подняла руку к родинке в форме феникса и внезапно попала в аптеку.

В шкафу в комнате отдыха находился военный телескоп. Длиной он был с половину руки. Это было нечто замечательное, что ей удалось спрятать от морской пехоты. Теперь у нее было отличное место для его использования.

Вытащив телескоп, Фэн Юй Хэн подтолкнула свое тело к расщелине в каменистой местности, спрятавшись. Только тогда она принесла телескоп к глазам.

Один на восемь часов, один на десять часов, двенадцать часов, два часа, четыре часа ...

Расположение охранников в Сосновом дворе было очень упорядоченным. С частично окруженным двором, он был очень хорошо защищен. Но в дверях не было охранника! Умные люди не позволят важным областям быть действительно водонепроницаемыми. Всегда будет вход или выход, чтобы преднамеренно соблазнить незваных гостей.

К счастью, Фэн Юй Хэн была наблюдательным человеком. Мало того, что она была умна, у нее были великолепные навыки. У нее также было личное место-обманка.

Она бросила телескоп обратно в свою аптеку и тщательно приняла к сведению расстояния. Она двигалась легкими шагами по самому большому кругу кипарисов, направляясь к задней части кабинета. Каждый раз, когда она входила в поле зрения охранника, она прятала свое тело в своем пространстве.

Использование этого пространства уже было полностью вычислено по пути назад в столицу. Это не ограничивалось только тем, что она использовала свое сознание, чтобы вытащить предметы, но она могла войти туда и с ее телом. Пока ее рука касалась родинки в форме феникса, и ее разум водил ее, она мгновенно входила в свое пространство.

Кроме того, внутри пространства, оно не было статичным. Она экспериментировала и обнаружила, что каждый раз, когда она входила туда, она была у главной двери на первом этаже. Независимо от того, куда она двигалась, будь то слева или справа, пространство внутри было таким же, как снаружи.

Другими словами, если бы она шла налево в своем пространстве, она бы прошла такое же количество шагов, когда вернулась в реальный мир.

Если она вышла на второй этаж, ей пришлось сначала вернуться на первый этаж, иначе она могла бы снова появиться в воздухе и упасть на задницу.

Фэн Юй Хэн тщательно измерила шаги и двинулась к охраннику, затем вошла в свое пространство. Внутри она двигалась как можно дальше, а затем выходила. Она была слепых пятнах охранников.

Она продолжала делать это еще пять раз, прежде чем, наконец, дошла до заднего окна кабинета.

Она не собиралась ничего делать, как, например, проделать дыру в окне, так как она никогда не верила, что человек внутри не заметит, что в их окне вытолкнуто отверстие.

Войдя в пространство, она направилась прямо на второй этаж. Выйдя, она оказалась на крыше кабинета.

Она прислонилась к крыше и осмотрела черепицу. Найдя плохо приделанную часть, она медленно и осторожно сняла кусок. У этого кабинета теперь был небольшой просвет размером с кулак.

Фэн Цзинь Юань ходил по комнате, ни разу не останавливаясь. Рядом с ним стоял мужчина в темно-синем коротком халате. На его поясе был меч, и он выглядел довольно быстрым и подвижным, поэтому он должен быть личным охранником.

Фэн Юй Хэн затаила дыхание и опустила ухо к просвету. Она хотела узнать, о чем говорили эти двое. Это, однако, длилось только в течение горения одной палочки благовония1. Изнутри раздался звук шагов, сопровождаемый периодом полной тишины.

Чувствуя себя немного скучно, она повернула голову и огляделась позади нее. В этот момент Фэн Цзинь Юань перестал ходить и сказал охраннику: «Поговорим позже».

Охранник сжал руки: «Понял». Открыл дверь и исчез.

Фэн Юй Хэн снова затаила дыхание. Они поговорят позже? Тогда она будет ждать их.

Конечно, она не могла забраться на крышу в ожидании, поэтому она вернула кусок черепицы на место и вошла в аптеку. Она приготовила себе чашку чая из хризантем и полежала около двух часов, прежде чем вернуться в реальный мир.

Выступая в том же месте, что и раньше, она открыла просвет. Недолго после этого охранник вернулся в комнату.

«Мастер, новости были проверены. Девятый принц был тяжело ранен во время финальной битвы на северо-западе. Обе ноги теперь бесполезны, и его лицо изуродовано; кроме того, во время своего визита к имперскому врачу сегодня было сказано, что он больше не может дать наследника».

Па!

Сердце девушки на крыше быстро опустилось, ее тело вместе с ней. Ясный звук с крыши предупредил охранника внутри. Она почувствовала только дикий ветер, но это заставило ее быстро вернуть черепицу на место. Подняв руку к родинке в форме феникса, она вошла в свое пространство.

Охранник, который последовал на крышу, осмотрел все вокруг, но не было даже тени человека.

Он много лет тренировался в боевых искусствах, и его специальность была маскировка, он заметил, что кто-то действительно был там всего несколько минут назад. Даже сейчас он чувствовал присутствие этого человека.

Однако перед ним ничего не было. Не было даже волосинки, не говоря уже о человеке.

Он нахмурил брови, потом услышал голос Фэн Цзинь Юань: «Вернись, Кан Ян».

С одним движением он вернулся в кабинет. Через некоторое время свеча погасла, и Фэн Цзинь Юань ушел, заложив руки за спину, а Кан Ян вернулся в угол.

Фэн Юй Хэн воспользовалась этим моментом, чтобы выбежать из соснового двора. Только когда она покинула окрестности Соснового двора, она решилась вновь появиться в реальном мире, но она продолжала возвращаться домой.

Кроме того, настроение на ее прогулке значительно отличалось от того, когда она собиралась в кабинет. Когда охранник Кан Ян упомянул северо-запад, появился образ человека с фиолетовым лотосом. Она встретила его, когда обе его ноги сильно пострадали в северо-западных горах.

Фэн Юй Хэн ясно помнила эту ночь. Вместе с пожилым врачом они лечили его ноги. Она даже тщательно наблюдала за техникой врача при починке кости. Это было определенно надежно. Добавив к тому, что она помогла стабилизировать его, ноги должны были полностью восстановиться в течение трех или четырех месяцев, не допуская каких-либо осложнений. Независимо от обстоятельств, он не будет ходить около месяца, но его ноги определенно не были «бесполезными».

Она знала, что это значит. Это означало, что человек никогда не будет стоять снова. Это явно не так, но может быть ...

Ее брови нахмурились, и ее дыхание слегка увеличилось. Вспоминая слова, которые сказал Кан Ян, он упомянул, что «лицо было изуродовано». Это означало бы, что в ту ночь, после того как она ушла, этот человек не смог безопасно сбежать из гор. Его встретили засадой и снова нанесли серьезные ранения.

Их было всего два человека. Бай-Зе пришлось нести своего хозяина, который не мог ходить. Если они встретили засаду, то он не мог полностью использовать свою силу. В этом случае обе ноги могут стать бесполезными, а лицо изуродованным.

Фэн Юй Хэн подсознательно сжимала кулаки.

Этот человек с фиолетовым лотосом на лбу был первым человеком, который говорил с ней после того, как она переродилась. Они спорили и делились испытаниями. Первоначально она думала, что она была единственной, кто переселился. Несмотря на это, это была отличная услуга, но кто бы мог подумать, что человек, на которого она работала будет так тяжело ранен от рук другого.

Волны ненависти вспыхнули, когда она поняла причину внезапного изменения сердца Фэн Цзинь Юань.

Принц, который не мог вынести наследника, не имел надежды преуспеть на престоле, как семья Фэн позволила Фэн Чен Юй выйти за него замуж? Лучше было сохранить вещи, как первоначально планировалось, и позволить Фэн Юй Хэн выйти замуж за девятого принца. Они будут продолжать следовать стандартам, установленным Императрицей в провозглашении Фэн Чен Юй как самую красивую молодую женщину в столице. Таким образом, они будут продолжать ждать хорошей возможности. Обетованный человек когда-нибудь станет драконом среди людей.

С бесчисленными идеями, подпрыгивающими в ее голове, ее сердце было в беспорядке. В конце концов, это не повлияло на ее привычки оставаться на страже. На небольшой скалистой тропе справа раздался слабый звук мягкого голоса девушки. Он смешался со звуком хрюканья человека.

Она остановилась и начала двигаться в направлении звука. Как и ожидалось, она увидела раскованного мужчину и женщину под павильоном поближе во дворе.

Зеленая одежда девушки была снята и брошена повсюду. Ее ботинки приземлились недалеко от того места, где она стояла.

Фэн Юй Хэн действовала без раздумья и сделала несколько шагов. Она подняла обувь и повернулась, чтобы уйти.

Когда она уходила, она услышала, как человек сказал: «Цзинь Чжэнь, ты столько лет следишь за главной женой, почему она не вознаграждает тебя более приятными вещами?»

Фэн Юй Хэн застыла на месте, ее глаза повернулись назад. Цзинь Чжэнь? Это была одна из главных горничных Чэнь Ши.

Голос девушки быстро ответил с намеком на предупреждение: «Ли Чжу, не соглашаться с мадам, является преступлением, наказуемым смертью».

«Я не скажу об этом никому другому. Может быть, ты расскажешь мне об этом?»

Девушка тихонько фыркнула: «Кто знает, может быть, когда-нибудь ты сделаешь меня несчастным, я могла бы рассказать об этом».

«О, боже мой, дорогая! Как я могу посметь сделать тебя несчастной? Даже если ты хочешь моей жизни, я с радостью отдам ее тебе!»

«Так лучше». Голос Цзинь Чжэнь дрогнул. Эти слова заставили уши человека покалывать: «Но ты затронул предыдущее время, хех, кто в этой усадьбе не знает. Главная жена похожа на сундук с сокровищами, но взять что-нибудь из ее пальцев тяжелее, чем восхождение на небеса».

«Даже если другие не могут, а как насчет вас четверых?»

«Нас четырех?» Цзинь Чжэнь внезапно рассмеялась: «Ли Чжу, о Ли Чжу, четверо из нас могут быть ее лучшими служанками и могут стоять перед твоей матерью, но мы можем только послушно опускать головы. Если бы это было так, как вы сказали, сколько раз ваша мать получала выгоду? Я хорошо к тебе относилась, не должен ли ты отвечать взаимностью?»

Если бы она не упомянула об этом, все было бы хорошо. Увидев это, Ли Чжу быстро рассердился: «Эта старуха рассматривает свое сокровище как нечто более важную, чем ее собственная жизнь. Как я могу просить чего-нибудь? Хмф, я думал, что совместная работа с богатым мастером приведет к некоторым преимуществам. Кто знал, что это был очень скупой человек».

Фэн Юй Хэн не собиралась слушать, что двое из них продолжают шептать. Унося обувь Цзинь Чжэнь, она вернулась во внутренний двор Уиллоу.

Анализируя то, что говорили оба, она догадалась, что Ли Чжу должен быть сыном бабушки Ли. Если бы стало известно о том, что сын медсестры имел секретную связь со своей личной служанкой, тогда все было бы неприятно!

К сожалению, у нее не было настроения, чтобы скандалисть сегодня вечером; в противном случае, она должна была спровоцировать ласковую пару.

К тому времени, как она вернулась во внутренний двор Уиллоу, уже было уже пять утра.

Фэн Юй Хэн никогда не надеялся на полную ночь сна в свою первую ночь в поместье Фэн, но она также не думала, что она потеряет сон из-за этого мужчины.

1: В окнах вместо стекла используется бумага.

2: Одна палочка ладана обычно горит около 5 минут.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 24**

Глава 24 – Запугивай меня, и я отберу твою еду

Обняв колени, она свернулась калачиком на кровати. Она вспомнила ту ночь в горах, когда встретила этого человека с лиловым лотосом между бровями. Она удостоверилась, что, когда она ушла, обе его ноги были исправлены. Мало того, что они исправили их, но она дала ему противовоспалительные лекарства. Она видела, как он сам их принимал.

Фэн Юй Хэн немного сожалела. Она могла только винить тот факт, что она только что прибыла в этот мир в тот день. Она была занята вопросом, какие изменения произошли с ее телом, но это заставило ее ускользнуть от вещей, за которыми она должна была следить.

Этот человек прятался в горах с тяжелыми ранами, за ним явно охотились враги. На его стороне, однако, был один слуга. Как бы она ни думала об этом, ситуация была чрезвычайно опасной, но она перестала чувствовать беспокойство после того, как его ноги были исправлены; кроме того, она унесла все деньги, которые у него были.

«Черт!» Она мысленно выругалась, а затем снова почувствовала подавленность.

Не ушли? Какую причину они оставили для этого? Даже если они остались, когда встретились с врагом, что она могла бы сделать, чтобы помочь? Неужели она должна была бросить его в свою аптеку?

Фэн Юй Хэн покачала головой, это была плохая идея. Вещи, которые не являются общими, можно назвать злыми. Она не могла позволить себе быть злым духом. В эту эпоху кого-то, считавшегося монстром, можно было сжечь или поместить в бамбуковую клетку.

Чем больше она думала, тем больше она расстраивалась. Она решила войти в свое пространство. С первого этажа до второго она беспрестанно искала.

Сломанные ноги и изуродованное лицо, она искала долгое время, но она не могла найти никаких лекарств, которые могли бы вылечить эти две вещи.

Сидя на земле в отчаянии, она почувствовала волну холодного воздуха над ней, несмотря на то, что аптека поддерживала постоянную температуру.

Фэн Юй Хэн вспомнил эту ночь от начала и до конца. Тело этого человека было довольно изможденным, но он никогда не выдавал себя. Она также помнила, что, встретив его, ее лицо выглядело глупо.

Но теперь, когда она услышала эту новость, лицо этого человека было изуродовано!

Неудивительно, что она видела его в маске у входа в столицу. Неудивительно, что великая армия не показала даже проблеска празднования, несмотря на победу.

Война была выиграна, но лидер был настолько тяжело ранен, что у него больше не могло быть детей.

Как мог человек продолжать жить!

Фэн Юй Хэн почувствовала, что этот дерьмовый мир испытывал ее терпение, снова и снова. Человек, о котором она заботилась, был изуродован неясным образом. Она, конечно, понятия не имела, кто этот враг.

Запугать ее в неизвестном месте с неизвестными людьми? Издевательство над ней, чтобы перейти к двенадцатилетнему ребенку?

Все нормально. Проведение времени в незнакомых обстоятельствах в конечном итоге приведет к тому, что они станут знакомы, и она будет продолжать расти с каждым днем.

Если они разрушили ее вещи, независимо от того, кто совершил преступление, они всегда должны были заплатить цену.

Это была бессонная ночь. Только когда свет достиг горизонта, она вернулась в кровать и поспала.

Утром Фэн Юй Хэн проснулась от слов Фэн Цзы Руи. Маленький мальчик пробрался до ее постели, хватаясь за шею и говоря: «Старшая сестра, старшая сестра, быстро вставай».

Фэн Юй Хэн села и сонно посмотрела на ребенка. Ее разум сразу же прояснился.

«Подойди». Она протянула руку и подтянула Цзы Руи к себе: «Сними эту одежду, мы их не будем ее носить».

Она не забывала о ее платье, которое казалось наждачной бумагой. Одежда, которую она получила, имела абсурдно низкое качество, как могли Яо Ши и Цзи Руи получить одежду лучшего качества.

Вскоре после этого в комнату вошла бабушка Сун. Следом за ней стояла Мань Си, несущий деревянный таз.

«Юная мисс, есть проблема с одеждой мадам». Бабуля Сун шла вперед и прошептала Фэн Юй Хэн: «Материал был неплохой, но, когда она носила его, краска как-то блестела на ее коже. Теперь краска на всем ее теле».

Бабушка Сун говорила, наблюдая, как Фэн Юй Хэн снимает одежду с Цзи Руи. Немного испуганная, она сказала: «Одежда молодого мастера тоже покрыта краской?»

Фэн Юй Хэн покачала головой: «Краска не осыпается». Она подняла одежду и некоторое время осматривала ее, затем она щелкнула пальцами и позвала бабушку Сун посмотреть: «Бабушка, посмотри сюда».

Бабушка Сун пошла вперёд, только потом заметила, что воротник одежды Цзи Руи был покрыт бесчисленными маленькими иглами.

«Юная мисс! Вы должны сообщить об этом хозяину!» Бабуля Сун рассердилась: «Мастер должен обязательно знать, что кто-то хочет навредить второму молодому хозяину. Это не какой-то пустяк!»

Фэн Юй Хэн пожала плечами и саркастически рассмеялась: «Сообщить! Скорее всего, он это сделал».

«Вторая юная мисс!» Бабуля Сун подняла указательный палец к губам, прося говорить ее тише, а затем указал на Мань Си, которая все еще была в комнате.

Фэн Юй Хэн свободно говорила: «Все в порядке». Затем посоветовал бабушке Сун: «Замените одежду Цзи руи и матери на одежду со вчерашнего дня. Принеси одежду, покрытую краской, эта молодая мисс пойдет прогуляться по усадьбе».

Бабушка Сун была шокирована: «Куда вторая юная мисс хочет пойти? Согласно этим правилам, сегодня утром мы должны с уважением поприветствовать матриарха».

«Правила?» Фэн Юй Хэн подняла губу: «Усадьба Фэн действительно старается разрушить свою репутацию, но они говорят о правилах? Хорошо, тогда я поздороваюсь с матриархом».

Завтрак этого утра был сделан бабушкой Сун, потому что Фэн Юй Хэн поздно встала.

Хотя, неважно, встала она рано или поздно. Из-за нехватки ингредиентов она не могла сделать ничего радикально другого. Она ничего не могла сделать из ничего. Тем не менее, она взяла из своей аптеки волчанку и передала их бабушке Сун, продолжая говорить ей, что они были куплены в пути. Бабушка Сун не спрашивала дальше, поскольку Фэн Юй Хэн была тем, кто держался за серебро; Кроме того, она отвечала за покупку продуктов питания и предметов первой необходимости. Получив волчанку, она взяла Цзи Руи и вышла.

После того, как они ушли, Мань Си с трудом поднялась на кровать и тихо спросила: «Вторая юная мисс, вы хотите надеть платье с прошлой ночи?»

Фэн Юй Хэн покачала головой: «Разве у нас нет одежды, которую дал нам Дай? Просто выберите одну для меня, чтобы я могла ее носить. Все будет хорошо. Упакуй это платье наждачной бумагой, я возьму его позже». Говоря, она взглянула на одежду, которую только что снял Цзи Руи. Некоторое время она размышляла: «Мань Си, тебе нужно помочь мне сыграть в пьесе».

Мань Си послушно кивнула головой: «Все пойдет так, как прикажет вторая юная мисс».

Вскоре после этого бабушка Сун принесла завтрак в комнату. Увидев, что Мань Си все еще в комнате, она недовольно сказала: «Мань Си, девушка, тебе не нужно посещать эту комнату. Я увидела, что бабуля Ли и Бао Тан собираются на кухню на завтрак. Вы не пойдете вместе?»

Мань Си не ответила, поскольку Фэн Юй Хэн опередила ее: «Кто позволил им завтракать на кухне?»

Когда она заговорила, она встала и вышла из комнаты. Конечно же, во дворе для Мань Си были бабуля Ли и Бао Тан.

Увидев, как она вышла, бабуля Ли быстро подошла, чтобы поприветствовать ее: «Приветствую вторую юную мисс! Эта старая прислужница увидела, что бабушка Сун уже приготовила завтрак на маленькой кухне, поэтому эта старая слуга принесла еду для Мань Си и Бао Тан на главную кухню, чтобы позавтракать с другими слугами».

Мань Си была очень умной. Она поняла, как она должна действовать перед бабушкой Ли и Бао Тан, поэтому она уже начала действовать. Услышав слова бабушки Ли, она сделала несколько шагов, затем сделала вид, что неуважительно относится к Фэн Юй Хэн. Пройдя вперед, она немного поклонилась и жестко сказала: «Тогда эта слуга пойдет с бабушкой Ли».

«Подождите немного». Она рассмеялась, затем приложила к ее лицу холодную улыбку: «Возможно, я находилась в поместье всего один день, но благодаря бабуле Ли и двум девушкам и вашим внимательным лекциям я поняла некоторые из правил усадьбы. Наложница, которая родила дочь, может рассчитывать только на то, чтобы есть отходы с кухни до конца своих дней. Тогда что едят слуги? Бабушка - это мать кого-то, кто одолжил А-Хэн, так как А-Хэн может позволить бабушке есть еду раба? Было бы лучше пообедать с нами».

Закончив речь, она не дождалась реакции и вернулась в свою комнату. На обратном пути она сделала несколько приказов: «Бабушка Сун, принеси кашу к бабуле Ли и двум девушкам. Если этого недостаточно, то дайте им долю моей еды наложницы-матери. Хотя нашей каши может быть недостаточно, она должна быть лучше, чем еда слуги. Поскольку вы вошли в наш внутренний двор Ивы, я, как ваш хозяин, не могу позволить, чтобы над моими слугами издевались. В будущем никто не сможет поесть на главной кухне».

Услышав это, как бабушка Сун таки не поняла. Это говорило ей о том, чтобы целенаправленно давать больше супа трем. Кроме того, если бы трое остановились в дворе Ивы, они могли есть только во внутреннем дворе Ивы, и они могли спать только во внутреннем дворе Ивы.

Бабушка Ли и две девушки произнесли горькие выражения. Бесконечный поток ругательств проносился через их сердца. В конце концов, они служили другому хозяину, но они могли продолжать действовать тайно. Им просто нужно было появляться.

Бабушка Сун принесла кашу и гарниры в комнату в крыле. Ей также оставалось есть с ними. Разница состояла в том, что она уже, по приказу Фэн Юй Хэна, съела свою порцию. Еда перед ней была просто для того, чтобы продолжать появляться. Она будет сопровождать их, выпивая суп, который не имеет ни единого зерна риса. Пока она была там, ей нравилось наблюдать, как три произносят горькие высказывания. Бабушка Сун чувствовала, что за многие годы она не наслаждалась этим.

Наконец, закончив кашу, Бао Тан издала длинный вздох. Ей казалось, что она только что закончила битву. Она потерла раздутый живот и хотела уже пожаловаться, но вторая юная мисс зашла посмотреть. Держа платье, она подошла к своей комнате.

Она подсела к Мань Си и прошептала: «Кто знает, какие странные идеи есть у второй юной мисс».

Мань Си притворилась смущенной, «Кто знает. Не должно быть, чтобы она заставила нас снова заняться каторжным трудом?» На самом деле она поняла ситуацию. Раньше вторая юная мисс велела ей действовать в соответствии с пьесой, и она была на 80 процентов уверена, что игра вот-вот начнется.

В то время, когда они говорили, Фэн Юй Хэн вошла в комнату. Все слуги поднялись сразу.

Бабушка Ли сразу увидела платье, которое она носила, и почему-то начала беспокоиться. Она почувствовала слабое чувство сожаления. Темперамент второй юной мисс полностью отличался от информации, предоставленной главной женой. Если бы она знала раньше, она провела бы больше времени, наблюдая за ней, прежде чем решить, как с ней бороться.

К сожалению, независимо от того, что было сказано, все раскрылось слишком поздно. Лицо Фэн Юй Хэн было с улыбкой, которую трудно было расшифровать, ее глаза смотрели на Мань Си: «Через некоторое время мне нужно будет поприветствовать матриарха. Пусть Мань Си будет сопровождать меня для посещения. Это одежда, подаренная моей наложнице матери прошлой ночью. Быстро наденьте ее. Одежда наложницы-матери должна быть немного более достойной, чем одежда слуги. Мы не позволим другим смотреть на внутренний двор Ивы без уважения».

Мань Си сделала горькое лицо и попросила: «Эта слуга не может носить одежду госпожи. Это будет не по правилам».

Когда она заговорила, она повернулась к бабуле Ли, надеясь, что она добавит несколько слов. Поскольку вторая юная мисс хотела сыграть в спектакле, она отлично справилась с этим.

Бабуля Ли, как и ожидалось, открыла рот, пытаясь убедить: «Вторая юная мисс, это не разрешено. Наложница мать Яо - хозяин. Как слуга может носить одежду хозяина? Кроме того, она должна поприветствовать матриарха. Это будет большой проблемой, если узнает матриарх».

«Тайно носить одежду не против правил. Поскольку хозяин дает ее как награду, ее принятие только повысит репутацию ». Фэн Юй Хэн не покупала то, что она сказала. То, что она говорила, было логично и трудно отказаться. «Я бедный мастер, не способный прислушиваться к моим слугам. Я могу только подарить вещи, которые были даны мне. Жаль, что платье настолько мало; в противном случае, я бы отдала свою одежду старшей сестре Бао Тан».

Услышав это, Бао Тан быстро пожала ей руки: «Этот слуга не осмеливается попросить вторую юную мисс. Вторая юная мисс, было бы лучше сохранить ее».

Она кивнула: «Ах, но хорошими вещами не должны наслаждаться в одиночку. Позвольте мне внимательно подумать о том, кому я могу это подарить». После того, как она сказала это, она резко повернулась и вышла из комнаты. Когда она ушла, она оставила еще один приказ: «Мань Си, быстро переодевайся. Я спешу поприветствовать матриарха».

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 25**

Глава 25 – Белый цветок лотоса и Непентис

Матриарх жил во внутреннем дворе Шу Я. Он находился, безусловно, в миллион миль от внутреннего двора Уиллоу.

Мань Си проложила путь, объясняя: «Матриарх обычно жила в зале Мин Хуэй, но когда вторая юная мисс покинула усадьбу, главная жена отремонтировала свой двор, что привело к тому, что матриарх, находящийся во внутреннем дворе Шу Я, стал больше и лучше, таким образом, она переехала. Зал Мин Хуэй был передан третьей наложнице в то время».

Фэн Юй Хэн кивнула, так как ее темп немного увеличился.

«Вторая юная мисс, нет необходимости спешить. Сейчас еще рано. У матриарха есть привычка спать, поэтому она не встанет рано».

Ее губы слегка улыбнулись: «Я не спешу ее видеть, но я хочу, чтобы вы пошли немного быстрее. После того, как вы вспотеете немного, одежда станет еще более красочной».

Мань Си была примерно такого же роста, как Яо Ши. Если бы ткань не была дефектной, то это платье действительно выглядело бы неплохо на ней.

«Слушайте внимательно, после того как мы придем к месту матриарха, вам просто нужно действовать нормально. Говорите так, как обычно говорите, действуйте так, как обычно. Не позволяйте никому думать, что что-то изменилось». Она напомнила Мань Си: «Проблемы с этой одеждой призваны раскрыть преступников. Если вы не будете защищаться хоть немного, тогда они подумают, что что-то не так».

Мань Си кивнула: «Не волнуйтесь, юная мисс. Этот слуга понимает». Думая об этом еще раз, она не могла не беспокоиться: «Главная жена могла бы сказать, что она сильно критикует слуг, но она заботится о нас четверо: Джин, Юй, Мань, Тан. Более того, она заботится о бабушке Ли. С тех пор, как мы вышли, бабуля Ли определенно уже сообщила ей. Сделаете ... сделаете ли вы что-нибудь, что опечалит главную жену?»

Фэн Юй Хэн не могла не рассмеяться: «С каких это пор я позволяла ей быть счастливой? Как только я вернулась, вчера она указала на меня и начала ругаться. Если бы не ее дочь, держащая ее спину, кто знает, какие ужасные вещи она сказала бы мне. Когда я впервые вернулась в поместье, я ничего не боялась, но может быть, что она получила некоторые способности после того, как просто спала однажды ночью?»

Мань Си никогда не вступала в контакт с человеком, который говорил, как Фэн Юй Хэн. Часть ее сочла это странным, а другая половина приняла это.

У какого слуги не было хотя бы одной жалобы на своих хозяев. Благодаря главной жене, Джин, Юй, Мань, Тан, были встречены немного лучше, чем другие, но они никогда не получали практических преимуществ. Теперь, когда Фэн Юй Хэн сказала так, Мань Си чувствовала себя намного легче.

«Вторая юная мисс права».

«Однако ваша старшая юная мисс действительно кажется немного более умным хозяином, в отличие от Фэн Фен Дай». Она вспомнила вчерашнюю встречу с Фэн Чен Юй в главном зале. Она вспомнила выражение жалости, которое она испытывала на ее лице, помогая Чэнь Ши выпутаться из плохой ситуации. Казалось, ее старшая сестра унаследовала ее мозги от своего отца. Битва между ними может принести определенные усилия.

Есть высказывание, но как же оно звучит? Те, кто босиком, не боятся тех, которые носят обувь!1 Она, Фэн Юй Хэн, абсолютно ни о чем не беспокоилась. Фэн Чэнь Юй, с другой стороны, была другой. Она держала титул самой красивой девушки в столице, была хорошо известна как способная, добродетельная и чистая, и она главной фигурой поместья Фэн. Более того, у нее была высокая самооценка. Как она могла свободно передвигаться.

Человеку, у которого было на что рассчитывать, было бы трудно использовать свои кулаки и ноги. Тем более против Фэн Юй Хэн, которая не боялась проблем. Она только беспокоилась, когда не было никаких проблем. Но не принимайте этого странного человека, как пример человечности.

Два человека долго шли, и даже несколько раз останавливались передохнуть. По крайней мере, одежда, которую надела Мань Си, наконец, начала кровоточить ей на шею. После этого успеха они медленно побрели в зал Шу Я.

Как только они вошли во двор, они побежали к Фэн Чен Юй, которая тоже пришла, чтобы выразить свое уважение. Фэн Чен Юй была одета в фиолетовое платье с изумрудной вышивкой. Платье было вышито элегантными орхидеями. На ее руке была тонкий, нефритово-зеленый браслет. На ее поясе был один мягкий ремень, висевший вертикально. Это заставило ее выглядеть на несколько уровней выше.

Увидев Фэн Юй Хэн, у нее не было причин испытывать враждебность по поводу событий предыдущего дня. Вместо этого она взяла инициативу и продвинулась вперед, схватив руку Фэн Юй Хэна и проявила осмотрительность и заботу: «Вторая сестра, ты хорошо спала прошлой ночью? Хотя двор Уиллоу довольно далеко, это также самое тихое место в усадьбе. Раньше мне очень нравился этот двор, и я несколько раз спрашивала отца, но он не хотел отдать его мне. Кажется, отец все еще любит вторую сестру».

Когда она заговорила, ее глаза выглядели искренне. Любой, кто смотрел, думал о ней как о старшей сестре, которая заботилась о своей сестренке. Увидев старшую юную мисс, слуги во дворе Шу Я были немного горды. Наличие такого хозяина в усадьбе сделало слуг немного расслабленным.

Только под этим видом искренности скрывался неизвестный тип монстра. Чистый, белый цветок лотоса появился перед Фэн Юй Хэн, но он уступал растению Непентис.

«Старшая сестра, о чем ты говоришь? Эти последние несколько лет я была в горах. Все это благодаря старшей сестре, создающей для меня дорогу. А-Хэнг не осмеливается конкурировать со старшей сестрой за любовь отца. Особенно, когда отец такой любящий и справедливый человек. Несмотря на то, что это отцовская любовь к дочери или финансовая помощь, предоставленная наложницей матерью Чен, старшая сестра всегда является главной в сердце отца».

Пока она говорила об этом, ее лицо выглядело еще более невиновным, чем Фэн Чен Юй. Фэн Чен Юй тоже не знала, что с этим делать.

«О нет, я действительно заслуживаю смерти!» Оказалось, что она вдруг что-то осознала, Фэн Юй Хэн немного пошевелилась: «Как это, когда я открываю рот, вдруг появляется «наложница мать Чен». Действительно трудно изменить привычку за такой короткий промежуток времени. Называть ее мать будет правильно. Хорошо, что отца здесь нет, иначе А-Хэнг была бы наказана. Старшая сестра не потащит меня к отцу?»

«Вторая сестра действительно знает, как хорошо шутить». Ее голос был уже не таким радостным, как прежде, ее взгляд также ослабел: «Я медленно обучу тебя правилам, которые ты не понимаешь. Как это случилось? Быстрее пойдем. Матриарх будет злиться от ожидания».

«Большое спасибо старшей сестре». Она подняла свое маленькое улыбающееся лицо. Эта улыбка была еще ярче, чем раньше.

Служанка, пришедшая с Фэн Чен Юй, называлась Хуан Линг. Она была старшей персональным слугой старшей юной мисс. Естественно, она была бы близка с главными служанками главной жены. Увидев Мань Си, следующей за Фэн Юй Хэн, Хуан Линг поняла планы, которые были у главной жены. Кроме того, когда она заметила, что шея Мань Си покраснела от какой-то сыпи, ей стало очень любопытно.

Девушка подбежала к Мань Си и тихо спросила ее: «Сестра Мань, почему затылок вашей шеи красный?»

Мань Си притворилась удивленной и подняла руку к затылку: «Красный? Я уже давно почувствовала зуд. Он появился того, как я надела эту одежду этим утром».

Хуан Линг некоторое время смотрела на одежду Мань Си. У нее было несколько догадок, но она не была уверена. Эти двое следовали за хозяевами в комнату.

Когда они прибыли, Фэн Сян Ронг и Фэн Фен Дай уже сидели. Фен Дай сидела рядом с матриархом и использовала ее маленькие руки, чтобы погладить ее ноги. Матриарх слегка прищурила глаза, ее лицо показало, что она наслаждалась моментом. С другой стороны, Сян Ронг сидел с каменным лицом на стуле, не произнося ни слова.

Фэн Чен Юй прошла два шага, затем слегка поклонилась. Ее голос был мягким и ясным: «Чен Юй опаздала, чтобы воздать должное матриарху, но я надеюсь, что матриарх не будет злиться. Чен Юй должны была лечить боль в спине у матриарха сегодня. Я сделала мягкую подушку для матриарха. Матриарх, попробуйте поместить ее за талию».

Говоря, она получила несколько мягких подушек от Хуан Линг. Взглянув на подушки, она увидела, что они были неплохими, но при ближайшем рассмотрении она могла видеть некоторые различия. Первоначально поверхность была покрыта первоклассной партией Сычуань, даже вышивки были самыми изысканными. на них были не только любимые пионы матриарха, но и золотые нити.

Фэн Чен Юй лично принесла их и помогла матриарху положить подушку за талию. Только увидев, что она кивнула головой, она немного расслабилась. Однако ее лицо продолжало проявлять беспокойство: «В зимние месяцы кажется, что поясница матриарха всегда болит? Как она начала болеть в конце лета?»

«Ах». Матриарх вздохнула, махнула рукой и отправила Фэн Фен Дай. «Я устала. Каждый год хуже, чем раньше».

«Чен Юй - ребенок семьи Фэн. Все, что у меня было, было дано мне семьей Фэн. Пока Матриарху это нравится, Чен Юй готова отказаться от всего». Ее слова продолжали оставаться красивыми.

Двое говорили, как будто никого больше не было. Выполнение от всего этого заставило других забыть об Фэн Юй Хэн. Тем не менее, она не спешила. Она стояла посреди комнаты, ожидая, когда бабушка и внучка закончат разговор. Следуя примеру Фэн Чен Юй, она поклонилась под прямым углом: «А-Хэнг уважает матриарха».

Фэн Чен Юй имел извиняющийся взгляд: «Ах, это моя вина. Только сейчас я вошла с сестрой А-Хэнг, но я была занята только тем, что дала подушку матраху и забыла о моей сестре».

После того, как она закончила говорить, Фэн Фен Дай отчаянно закатила глаза и сжала кулаки.

Ей не нравилась Фэн Юй Хэн, и ей не нравилась Фэн Чен Юй. Перефразируя, она ненавидела всех дочерей первой жены. Причина в том, что помимо собственных наложниц, все внимание в усадьбе было направлено на дочь первой жены. Они даже не обращали на нее никакого внимания. Она боялась, что ее даже не вспомнили.

Как и раньше, она долго массировала ноги матриарха, ее запястья начали болеть, но ни одного слова хвалы не было сказано. В тот момент, когда Фэн Чен Юй прибыла, однако, двух подушек было достаточно, чтобы украсть все внимание.

Фэн Фен Дай ненавидела их. Не имело значения, была ли это Фэн Юй Хэн или нынешняя дочь первой жены Фэн Чен Юй.

Матриарх всего раз взглянула на Фэн Юй Хэн, и нахмурилась.

«Как ты посмела надеть это?»

Нося старую одежду, она была явно короткой и маленькой с первого взгляда. Матриарх действительно не любила это.

Фэн Юй Хэн не боялась, что к ней так холодно относились. Это был результат, на который она надеялась, поэтому она быстро начала объяснять: «Матриарх говорит, что одежда А-Хэнг не годится? Но ... но эта одежда была специально дана мне вчера четвертой сестрой. Четвертая младшая сестра сказала, что она сохранила эту одежду для меня, когда я покинула поместье. Вернувшись в поместье, она бросилась возвращать мне эту одежду. Матриарх, А-Хэнг просто вернулась в поместье и не хочет противоречить тому, что сказали мои сестры».

Пока она говорила, гнев Фэн Фен Дай вспыхнул, но рядом с ней сидела Фэн Сян Ронг, слегка наклонившая голову. Она подумала про себя: «Вторая сестра, мне становится все более любопытно, что вы скажете».

Фэн Юй Хэн не разочаровала ее, когда она обернулась и подошла к Мань Си. Она забрала платье и двинулась к Фэн Фен Дай: «Четвертая сестра, так как тебе нравится моя одежда, вторая сестра очень тронута. Просто эту одежду уже носила эта сестра, но вам она не понравилась, и вы не носили ее последние несколько лет, вторая сестра действительно извиняется. Приходите, это платье было прямо дано мне из главного зала, вчера. Я подарю это четвертой сестре. Надеюсь, сестре оно понравится».

Фэн Юй Хэн прямо толкала одежду в руки Фэн Фен Дай. Придя в себя, Фэн Фен Дай отреагировала и попыталась отступить, но когда ее рука проскользнула мимо ткани, послышался крик «Ой». «Что это за вещь!»

Крик привлек внимание. Все сосредоточились на одежде.

1: Идиома похожа на «Бойтесь человека, которому нечего терять».

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 26**

Глава 26 – Кто хочет навредить тебе?

Фэн Сян Ронг была озадачена: «Это платье! Даже цвет довольно хорош».

«Как такое платье могли сшить!» - сказала Фен Дай, отступая. Как будто платье было пропитано ядом, она не решилась снова связаться с ним. «Быстро уберите его! Унеси его! Фэн Юй Хэн ты пытаешься причинить мне вред? Если бы кто-то носил это платье, плоть была бы очищена от их тел!»

Фэн Юй Хэн выглядела совершенно невинно: «Четвертая сестра, почему вы неправильно понимаете добрые намерения старшей сестры. Это действительно платье, которое бабушка Ли лично принесла мне. Как усадьба могла дать что-то низкого качества своим собственным дочерям? Четвертая сестра, перестань шутить».

«Кто шутит!» Фэн Фен Дай рассердилась: «Я не хочу эту чертову вещь. Это вы намеренно пытаетесь причинить мне вред!»

«Как я могла навредить моей сестре? Это действительно хороший подарок, который я получила от бабушки Ли».

«Прочь с дороги!»

«Все замолчите!» Матриарх не могла терпеть этого дальше и яростно смотрела на Фэн Юй Хэн. «После того, как вы пришли, вы вызвали волнение. Как дочь наложницы поместья Фэн может так себя вести!» Всего несколькими словами Фэн Фен Дай тоже была включена в беседу. «Вы должны внимательно посмотреть на Чен Юй. Она достойна и устойчива, и она никогда не бывает слишком возбуждена, и она не слишком грустна. Теперь посмотри на себя!»

«Бабушка!» Фен Дай почувствовала себя огорченной: «Очевидно, Фэн Юй Хэн хотела использовать это платье, чтобы навредить мне. Почему ты не наказываешь ее проступки?»

«Четвертая сестра слишком необоснованна». Фэн Чен Юй сказала: «Как ты можешь так говорить со бабушкой!»

Старуха так рассердилась, что она тяжело прижала трость к земле. Поддерживая себя, она поднялась, чтобы встать, но ее бедро отказало. В тот момент, когда она встала, она откинулась на спинку кресла: «Ах».

Увидев проблему матриарха, люди перестали рассуждать. Фэн Чен Юй быстро бросилась вперед и поддержала ее, спрашивая: «Бабушка, вызвать врача?»

Матриарх махнула рукой: «Даже если они посмотрят, это будет бесполезно. Это постоянная болезнь. Горькие лекарства, которые они назначили, никогда не были эффективными».

Чен Юй поправила подушку и помогла матриарху медленно опуститься назад. «Как ощущение? Если неудобно, тогда мы можем поместить обе подушки вместе».

Матриарх снова махнула рукой: «Не нужно. Это достаточно хорошо».

Фэн Юй Хэн некоторое время наблюдала за страдающим выражением матриарха. Она осознала ситуацию и задумалась, прежде чем говорить: «Бабушка, болезнь начинается в талии и продолжается вниз по задней части бедра, вплоть до ваших ног; все ли они страдают от боли? Более того, когда вы чихаете и кашляете, боль становится хуже?»

Матриарх изначально не хотела ее ни о чем говорить, но Фэн Юй Хэн полностью изложила все ее симптомы. Она подсознательно ответила: «Откуда ты знаешь?»

Фэн Юй Хэн не объясняла, но она смотрела на мягкие подушки и продолжала говорить: «Эта болезнь называется грыжей поясничного диска. Первым симптомом является только боль в пояснице, но если бабушка уже ощущает боль в нижних конечностях, то это считается серьезным делом».

Матриарх не могла не испугаться. Услышав, что это было серьезное дело, она стала раскованной и спросила: «Можно ли это вылечить?»

«Это зависит от обстоятельств». Она правдиво сказала: «Но пока вы больны, вы должны оставаться в постели. Это самый основной момент, но он также является самым важным».

Фактически, если боль уже распространилась на пятку, то операция была лучшим методом; однако она не могла использовать метод, связанный с разрезанием человека, с этими древними людьми. Она могла использовать физиотерапию, чтобы попытаться помочь.

«Оставайтесь в постели не менее 20 дней. За это время не сгибайте талию. Кроме того». Фэн Юй Хэн снова взглянула на подушки.

Чен Юй была по-настоящему дотошной и заметила, куда был направлен ее взгляд. Она начала обдумывать это.

Фэн Юй Хэн продолжала: «Кровать должна быть с твердым покрытием. Она не должна быть мягкой. Фактически, эти подушки худшее для такого рода болезней. Чем больше вы их используете, тем хуже становится болезнь. Однако это не вина старшей сестры. Она определенно не знала этого, когда приносила их бабушке».

Слушая это, лицо матриарха затонуло. Какое дело с Фен Чен Юй и будущим семьи Фэн может заставить ее почувствовать это? Это может быть только ее жизнь.

Увидев эту сцену, Чен Юн быстро опустилась на колени: «Бабушка, внучка действительно не знала! Подушка была изготовлена из лучших материалов. Я надеялся, что это покажет мое сыновнее уважение к бабушке!» Она повернулась к Фэн Юй Хэн: «Я не знаю, где вторая сестра услышала это медицинское знание? Это было подтверждено врачом?»

Фэн Юй Хэн покачала головой: «Если вы все еще обеспокоены, тогда я позвоню врачу, чтобы взглянуть. Мы можем видеть, соответствуют ли его слова тому, что я сказала. Кроме того, врачи, которые осматривали бабушку, не вызывайте их снова. Найдите лучших врачей».

У нее не было намерений больше говорить. Она поклонилась матриарху, а затем села рядом с Фэн Сян Ронг.

Матриарх не слышала достаточно. Сбоку у нее была бабушка Чжао, забравшая подушку, затем она продолжила спрашивать: «Помимо постельного режима, что еще нужно?»

Фэн Юй Хэн была довольно серьезной: «Существует также массаж, но для этого нужен опытный врач; в противном случае очень легко создать противоположный эффект. Дальше было бы хорошо совместить это с эффективной мазью, но найти хорошего врача труднее всего». Сказав это, она сделала паузу и посмотрела на все еще стоящую на коленях Фен Чен Юй: «Бабушка, позвольте старшей сестре встать». Она не пропустила выражение, которое было у Фен Дай, когда она нашла радость в несчастье.

Она не могла не вздохнуть. Дети с древних времен действительно были ранними. Ей было всего десять лет, так почему же она так желала всех одурачить.

Матриарх действительно не хотела, чтобы Чен Юй стояла на коленях, но она действительно дорожала своей жизнью. Как раз сейчас, когда она услышала, что болезнь была серьезной, ее гнев вспыхнул. Немного успокоившись, она быстро помогла Чен Юй встать. «Быстро встань, бабушка не винит тебя».

Чен Юй ответила с покрасневшими глазами: «Большое спасибо бабушке. Пожалуйста, будьте уверены, бабушка, Чен Юй определенно найдет хорошего врача, чтобы осмотреть бабушку».

«Хорошо». Матриарх похлопала ее по руке: «Ты действительно заботливый ребенок».

Фэн Чен Юй улыбнулась заботливой улыбкой, затем, как будто она вдруг вспомнила что-то, снова заговорила: «Я забыла. Как я могла забыть, что дедушка второй сестры был самым известным императорским врачом дворца. Вторая сестра провела некоторое время в детстве, изучая эти вещи».

Услышав это, Фен Дай сразу ответила: «Какой самый известный имперский врач? Разве его лечение не убило наложницу высшего ранга, которая привела Императора к понижению его до Хуанчжоу. Бабушка, вы не должны слушать случайный вздор Фэн Юй Хэн. Какая польза от случайных блужданий?»

Фэн Чен Юй быстро напомнила ей: «Вам нужно позвать вторую сестру».

Фен Дай произнесла звук «о», но не стал повторять то, что она сказала.

При упоминании семьи Яо матриарх опустила голову. Правильно, лечение убило самую высокую наложницу. Как это можно считать великим врачом?

Она верила в то, что сказала Фэн Юй Хэн, но теперь она решила против нее. Она махнула рукой к бабушке Чжао, которая стояла рядом с ней. «Быстро возьмите подушку, которую принесла Чен Юй. Без нее я не могу справиться».

Фэн Юй Хэн не спорила с ними. В любом случае, она сказала, что нужно сказать. Верят ли они или нет, это не ее дело. Тем более, когда она понимает, как работает сердце человека, особенно пожилых людей и детей. Чем больше было запрещено, тем больше они хотели это сделать. Девять раз из десяти она установила дополнительный слой комфорта на своей кровати. Разве она не сказала про жесткую кровать? Она определенно хотела мягкую кровать, чем мягче, тем лучше!

Ну, тогда пусть старуха страдает. Когда болезнь станет невозможной для лечения, она найдет возможность обмануть их.

Наступила тишина. Фэн Юй Хэн почувствовала себя скучающей, и посмотрела на Мань Си.

Мань Си хорошо понимала намеки и подняла руку, чтобы почесать ее шею. Пока царапала, она почувствовала дискомфорт.

Хуан Линг первая заметила и вспомнила красную краску, которую она видела. Она быстро сказала: «Сестра Мань Си, что случилось?»

В тот момент, когда девушка открыла рот, все посмотрели на Мань Си.

Фэн Чен Юй также была очень заинтригована: «Мань Си, если вы нездоровы, то вам не следует так близко находиться ко второй сестре».

Мань Си быстро отправилась в центр комнаты и обратился с уважением к матририарху, затем повернулся, чтобы поговорить с Фэн Чен Юй, «Самая старшая юная мисс, этот слуга не чувствует себя плохо. Просто у меня зуд на шее».

Фэн Сян Ронг поняла этот план и спросила: «Почему на вашей шее есть красное пятно?»

«Эта слуга не знает. Эта слуга ничего не знает».

Фэн Юй Хэн внезапно выпустил звук «ах», затем поднялась, чтобы посмотреть на одежду Мань Си. Она закричала: «Как так может быть?»

Матриарх нахмурилась: «Что теперь?»

Фэн Юй Хэн указала на одежду, которую Мань Си носила: «Эта одежда покрыта осыпающимся красителем!»

Матриарх рассердилась и отругала Мань Си: «Ты находишься в этой усадьбе уже много лет. Как может быть, что ты даже не знаешь, как обращаться с одеждой? Может быть, служанки моего поместья Фэн одеты в одежду, покрывающую все краской? Разве ты не думаешь, что это заставит вашего хозяина потерять лицо?»

Мань Си была обижженной: «Матриарх, эти одежды ... Эта одежда была дана мне второй юной мисс».

Хм?

Взгляд всех вернулся к Фэн Юй Хэн, и они увидели, что она тоже выглядела обиженной: «Правильно, я дала ей эту одежду, но я думала, что это хорошая одежда. Бабушка Ли принесла эту одежду вчера вечером для наложницы матери Яо. Она сказала, что эта одежда была специально выбрана людьми в поместье для наложницы матери Яо. Мать наложницы сказала, что мы только что прибыли и не имеем денег, чтобы отдать наших слуг в награду. Неожиданно, из трех слуг, одна из них была медсестрой матери, а две другие были главными горничными-служанками матери. Мать наложницы и я долго думали об этом, и оказалось, что одежда, которую усадьба дала, - это лучшее, что у нас есть. Поэтому я наградила Мань Си этой одеждой».

Когда это было сказано, все сразу поняли. Похоже, Чэнь Ши хотела причинить беспокойство Яо Ши и ее детям. В конце концов, Фэн Юй Хэн была похожа на Будду и подарила ее. Это волнение, наконец, пробилось перед матриархом.

Фэн Чен Юй почувствовала всевозможные сожаления и тайно впивалась взглядом в Хуан Линг, обвиняя ее в том, что она была любопытной.

И Фэн Сян Ронг подтвердила, что это было сделано специально для ее второй сестры.

В настоящее время одежда, которая была отправлена во внутренний двор Уиллоу, имела проблемы. Глядя на Фэн Юй Хэн, у нее все еще было жалкое выражение. Сян Ронг нашла это очень интересным.

Когда дело дойдет до этого, если матриарх не предпримет сейчас никаких действий, тогда было бы сложнее объяснить все позже. Кроме того, несмотря ни на что, она действительно полагалась на Фэн Юй Хэн, когда она была маленькой. В тот год, когда Фэн Цзинь Юань хотел жениться на Яо Ши, она лично согласилась на это.

В то время семья Яо была поистине велика. Семья Фэн, у которой не было оснований в столице, выдала замуж старшую дочь первой жены семьи Яо. Семья Фэн определенно поднялась в мире. Что касается того, кто много лет заботился о матриархе, Чэнь Ши, она просила Фэн Цзинь Юань сделать ее наложницей.

Хотя Яо Ши не оправдала ожиданий в течение первых нескольких лет, Чэнь Ши родила свою старшую дочь. Но это была не дочь первой жены, и матриарх не проявляла слишком большой любви. До тех пор, пока Яо Ши не родила, только тогда матриарх увидела маленькое лицо Фэн Юй Хэн. После этого родился Фэн Цзы Руи, и она стала еще более радостной.

К сожалению, хорошие новости длились недолго. Семья Яо неожиданно встретилась с трудностями. Всего за одну ночь они были понижены на несколько уровней подряд, а весь клан отправлен в Хуанчжоу.

Семья Фэн действовала в ту же ночь и понизила рейтинг Яо Ши, продвигая Чэнь Ши.

Вспоминая настоящий момент, вина семьи Яо не причастна к семье Фэн, но то, как семья Фэн относилась к Яо ши и ее детям, оставила других горько разочарованными.

Матриарх задумалась над этим вопросом, ее выражение лица стало более выразительным. Фэн Фен Дай и Фэн Сян Ронг не понимали. Фэн Чен Юй нервничала от наблюдения за ней.

Было ясно, взгляд, посланный к Фэн Юй Хэн, постепенно изменился от отвращения к нейтральному, затем снова от нейтрального к жалости. Если бы это продолжало развиваться, то направление усадьбы Фэн снова изменилось.

Нехорошо!

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 27**

Глава 27 – Чэнь Ши раскрывает сокровище

«Бабушка», - прошептала она, прерывая мысль: «С раннего возраста вторая сестра многому научилась у мастера Яо. Чен Юй просто подумала об этом, нет никакого вреда в попытках найти методы, которые она заявила. Теперь, когда наложница Мао Яо вернулась в столицу вместе со второй сестрой и Цзии Руи, мы должны восстановить отношения между нашей семьей и семьей Яо. Чен Юй поговорит с матерью о том, чтобы предоставить семье Яо подарок в конце года».

«Нет!» Матриарх была разбужена Фэн Чен Юй от своей мечты. Семья Яо была лично наказана Императором. Ужасно иметь с ними отношения, не так ли, чтобы просто хлопнуть Императора в лицо? «Яо Ши, возвращающаяся в поместье, не имеет ничего общего с семьей Яо. Также не существует правила, согласно которому семья мужа должна давать подарки семье наложницы. Не поднимай этот вопрос снова». С волной ее руки это дело было завершено.

Фэн Юй Хэн не возражала. Был ли в поместье старейшина, чтобы защитить ее, для нее это не имело значения. Для нее, за пределами Яо Ши и Цзи Руи, она не могла заботиться о других в усадьбе. Если они хотят сражаться, тогда пусть сражаются до конца. Не беспокойтесь о том, что первоначальный владелец тела умрет в горной деревне и возродиться.

Она откинулась назад. Фен Дай с ее стороны отодвинула стул, и они случайно задели угол ее одежды. Фен Дай подняла свой носовой платок и дважды ударила ее, затем вытащила свой носовой платок, взглянув на Фэн Юй Хэн.

Она несколько раз моргнула, а также достала носовой платок, чтобы очистить угол ее одежды. Затем она передала его Мань Си: «Возьми его и выбрось».

Лицо Фэн Дай стало зеленым от гнева. У нее все еще не было возможности справиться со своей второй сестрой. Она могла только сидеть и сердито сжимать руки.

В этот момент со стороны кто-то громко крикнул: «Теща уже поднялась?»

Это была Чэнь Ши.

Матриарх действительно не любила, когда Чэнь Ши делала что-то подобное. Если она потеряла часть своего достоинства, тогда все было в порядке, но тащить и ее за собой было неправильно. Что это еще за «уже»? В какое время дня это было? Для кого это крик?

Фэн Чен Юй увидела, что выражение лица матриарха не было хорошим и быстро отправилось ее приветствовать. Поддерживая Чэнь Ши, она сказала: «Мать действительно знает, как сделать бабушку счастливой». Когда она заговорила, она увидела, что Чэнь Ши держала ожерелье из жадеитовых бусин. Она никогда не видела его раньше, поэтому оно, скорее всего, было приобретено недавно. Жадеит был изящно вырезан, показав, что это был самый редкий и дорогой вид.

Чен Юй вспомнила, что вчера ее юный дядя пришел в зал. Каждый раз, когда приходил юный дядя, он давал матери хорошее количество приятных вещей. Должно быть, она вчера получила его от него.

Перевернув эту мысль, она тут же заговорила: «Эти ли бусы мать хотела подарить бабушке? На самом деле это стеклянный тип, поэтому такой редкий и дорогой предмет действительно должен храниться у бабушки. Так было бы лучше!»

Когда эти слова были произнесены, все застыли. Даже Чэнь Ши была ошеломлена. Глядя на вещи в ее руках, а затем на Чен Юй, которая подмигнула ей, она могла сказать, что что-то случилось в комнате до ее прибытия. Затем она подумала о вещах, о которых рассказывала бабушка Ли. Сообщая все от большого до маленького, все события в дворе Ива. Ее взгляд остановился на Фэн Юй Хэн.

Эта девушка, должно быть, сделала что-то еще!

Она не верила некоторым вещам, о которых говорила бабушка Ли. В ее памяти Яо Ши и ее дети не были таковыми. Может быть, жизнь в горах изменила их?

Фэн Чен Юй увидела, что Чэнь Ши была в оцепенении и тайно сжала ее руку: «Мама, почему ты все еще в оцепенении? Быстро дайте бабушке взглянуть!»

Чэнь Ши могла только терпеть это, потому что у нее болело сердце.

Вчера ее младший брат, Чэнь Ло, только что дал ей что-то приятное, но теперь ей пришлось передать это кому-то еще, только что получив. Как она могла переносить эту потерю?

Однако у нее не было выбора, кроме как отдать это. Если бы это был кто-то еще, она бы не стала беспокоиться, даже Фэн Цзинь Юань. Но когда Фен Чен Юй открыла рот, все было иначе. Эта дочь несла на себе все свои надежды, на самом деле, она любила ее больше, чем сына. Добавьте, что Чен Юй была девушкой с ее собственными идеями, которые никогда не были беспочвенны. Поскольку она сказала, что она подарит их ей, у нее не было выбора, кроме как подарить ее.

Чэнь Ши подготовилась к трате и сжала бусины в руке, затем она согласилась с ней. Она шагнула вперед и улыбнулась, передавая бусы матриарху. «Свекровь, только что была шутка для вашего удовольствия. Послушай, невестка принесла тебе хороший подарок!»

Матриарх слушая, как Чен Юй говорила о жадеите из стекла, была очень тронута. С этого момента она больше не заботилась о том, что прокричала Чэнь Ши. Оба ее глаза были прикреплены к бусинам.

Сердце Чэнь Ши сильно болело, но ей приходилось действовать так, как будто она была счастлива объяснить: «Насколько он редкий, я не знаю, но мой младший брат пришел ко мне вчера. Раньше он приносил мне много приятных вещей, но на этот раз он принес только это. Размышляя об этом, если бы бусы не были слишком дорогими, то как кто-то такой же надежный, как он, подарил бы только одни бусы».

Смысл этих слов был ясен. То, что было отправлено раньше, было прекрасным. Вещица, которая была подарена на этот раз, стоила столько же, сколько и все предыдущие подарки.

Как матриарх не понимала, поскольку она не могла скрыть своего счастья. Она держала бусинки в руке, как будто они редко видела сокровища. Она почти целовала их.

Фэн Юй Хэн раньше видела жадных людей, но она никогда не видела семью, которая так жадна, как теща и невестка. Чтобы сохранить свои отношения, совместное использование некоторых общих интересов было бы наиболее надежным.

Но она не могла позволить этой группе людей чувствовать себя слишком комфортно. Причина, по которой она пришла в этот двор, заключалась не в том, чтобы показать свое уважение матриарху. Она пришла, чтобы испортить их настроение.

В этот момент она увидела Джин Чжэнь, которая следила за Чэнь Ши. На ней была одежда с длинным воротником, но ей, похоже, не было жарко.

Это может сработать. Это была служанка, которая любила выглядеть красиво, и к ней привык мастер, но высокий воротник не мог закрыть слабый красный след на ее шее.

Засос?

Она внимательно посмотрела на него. Ммм, это действительно был засос.

В этот момент она прикусила губу. Это заметила Фэн Сян Ронг, заставляя ее дрожать и подсознательно бить Фэн Юй Хэн своим локтем.

Она повернула голову и тихо спросила: «Сян Ронг, что ты делаешь?»

Фэн Сян Ронг некоторое время собиралась с мужеством, прежде чем, наконец, сказать: «Вто-вторая сестра, что ты собираешься делать?»

Она усмехнулась: «Когда люди голодны, они едят. Когда их мучает жажда, они пьют. Точно так же, когда у них нет одежды для ношения, они будут искать одежду. Возможно, они захотят смыть этот вопрос, но я не позволю им».

Сказав это, она прямо встала и подошла к Цзинь Чжэну.

Фэн Сян Ронг, конечно, не знала, какие у нее были планы, но она подсознательно читала строки Цзинь Чжэнь: Молитесь о своей собственной удаче. После этой линии она взяла чай и приготовилась посмотреть игру.

Фэн Чен Юй также видела ее движение, но прежде чем она успела выступить, она услышала, как Фэн Юй Хэн удивленно сказала: «Так что одежда на материнской стороне тоже довольно легко красит!»

Комната замолчала.

Фэн Юй Хэн, ваше стремление к одежде действительно неуклонно, да!

Чэнь Ши четко понимала концепцию одежды, теряющей цвет. Бабушка Ли уже сообщила ей, что там была Мань Си. В то время она все еще не проснулась и была взволнована словами бабушки Ли. В одно мгновение она стала энергичной и быстро отправилась во внутренний двор Шу Я.

Но, сказав, что краска на ее одежде осыпается. Что она имела в виду?

Чэнь Ши повернула голову и увидела, что Фэн Юй Хэн тщательно осматривала воротник Цзинь Чжэн. Она была в замешательстве и тоже огляделась.

Конечно, легко было пропустить, но на шее Цзинь Чжэнь был красный цвет; кроме того, она не пристально смотрела на эту девушку раньше. Почему она надевала одежду с высокими воротниками, когда это было всего лишь в конце лета?

Цзинь Чжэнь, очевидно, поняла, что видела Фэн Юй Хэн, но она понятия не имела, что Фэн Юй Хэн прошлой ночью взяла ее туфли. Несмотря на то, что Фэн Юй Хэн видела засос, она целенаправленно продолжала говорить об одежде. Казалось, что все недооценили вторую юную мисс, или это было так, как сказала бабушка Ли, и вторая молодая мисс полностью изменилась после жизни в горах в течение нескольких лет.

Она хотела скрыть, но когда она отступила на один шаг, Фэн Юй Хэн последовала за ней на один шаг. Это продолжалось до тех пор, пока Цзинь Чжэнь не уперлась в столовый уголок и не осталась там, где нельзя было отступить. Только тогда она могла схватить воротник и спросить: «Девочка Цзинь Чжэнь, если это не одежда с осыпающейся краской, то, что это? Это может быть сыпь? Если да, тогда нам нужно вызвать врача, чтобы внимательно посмотреть на нее!»

Цзинь Чжэнь испугалась и дрожала. Она подсознательно сказала: «Вы не можете вызвать врачу!» Какая шутка. Под внимательными глазами доктора они сразу увидят правду. Она была просто служанкой. Даже если бы она была первоклассной служанкой, она все еще была служанкой. Врач, очевидно, не оставил бы ей никаких соображений. Думая об этом, Цзинь Чжэнь сразу же изменила свой тон: «В одежде осыпается краска».

Чэнь Ши вздохнула и закричала: «С каких это пор я даю тебе одежду, которая красит все вокруг?»

Чен Юй быстро ущипнула ее, затем попыталась сгладить: «Конечно, нет никакой возможности, чтобы эта одежда пришла от матери. Недавно мы получили новый материал для одежды в усадьбе. Он может иметь некоторые недостатки. Возможно, было бы лучше заменить всю одежду».

Фэн Юй Хэн прищурилась. В прошлой жизни она видела много нечестных людей, но в последнее время Чэнь Ши была совершенно нечестной. С того момента, когда она была молода, Фэн Чен Юй отвечала за то, чтобы помочь ей справиться с проблемами. Для нее тоже должно быть очень утомительно.

Больше не обращая внимания на Цзинь Чжэнь, она достигла своей цели, которая была достаточно хороша. Ей было все равно.

Цзинь Чжэнь задрожала, когда она вернулась в середину комнаты. Увидев, как ее хозяин взглянул на нее, она впала в панику и опустилась на колени: «Это все вина этого слуги. Этот слуга не выглядел слишком осторожно, надевая эту одежду. Этот слуга вернется и наденет другой набор одежды». После разговора она взглянула на главную жену. Увидев, что у нее все еще было яростное выражение лица, она не могла не посмотреть на Фэн Чен Юй, обращаясь за помощью.

Фэн Чен Юй кивнула Чэнь Ши: «Тогда вернись первая и все замени».

Чэнь Ши посмотрела на Цзинь Чжэна. Она выглядела так, словно могла проглотить ее. Когда Цзинь Чжэнь отступила, ее голова онемела. Она боялась, что позже ее физически накажут.

С этим волнением больше не было способа скрыть предмет одежды.

Матриарх поняла, что сделала Чэнь Ши, но она не ожидала, что Фэн Юй Хэн так опустит ее всего несколькими словами. Хорошо, что Чен Юй уже нашла для нее хорошее оправдание, и это не привело к тому, что Чэнь Ши потеряла слишком много лица.

Матриарх почувствовала бусины в руке, и несчастье в ее сердце быстро испарилось: «Чен Юй права. Это должны быть дефектные материалы. Чэнь Ши, ты главная жена этой семьи. Я оставлю это дело на тебе. Помимо этого, предоставь А-Хэнг, Цзи Руи и их матери новый набор одежды. Сейчас ты не успеешь все сделать, так что иди и купи готовые одежды. Мы не можем продолжать позволять А-Хэнг носить свою старую одежду, или усадьба Фэн потеряет лицо».

Сжав зубы, Чэнь Ши неохотно сказала: «Да, невестка понимает. Я позабочусь об этом через некоторое время. Я также позабочусь о том, чтобы правильно отчитать человека, ответственного за приобретение материалов». После того, как она закончила говорить, она посмотрела на Фэн Юй Хэн, а затем снова посмотрела на сидящих детей. Ее брови нахмурились: «Выкинули ли правила усадьбы в окно? Только что вернулись в усадьбу вчера, почему они не пришли сегодня, чтобы отдать дань уважения?» Эти слова были очень четко направлены на Яо Ши.

Фэн Юй Хэн улыбнулась в сторону Чэнь Ши и объяснила: «Мать наложницы не могла прийти, потому что она подарила свою одежду Мань Си, поэтому она могла носить только грязную одежду, которую она носила вчера. Если она придет, это только плохо скажется на репутации усадьбы Фэн. Во-вторых, мы только что переехали во внутренний двор Уиллоу, так что наложница-мать рано встала, чтобы начать чистку. Там слишком много работы, она даже еще не закончила, когда А-Хэнг ушла».

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 28**

Глава 28 – Признание позиции дочери первой женой?

Фэн Сян Ронг не понимала: «Почему мать-наложница Яо делает уборку? Разве это не должно быть уделено слугам?» Хотя наложница-мать не была настоящим хозяином, не было причин позволять ей делать уборку!

Чэнь Ши с яростью посмотрела на Сян Ронг, заставляя ее опустить голову.

Фэн Юй Хэн не заботилась об этом. Когда люди спросили, она ответила: «Мать была щедра для нас и предоставила двору Уиллоу очень способную медсестру и двух ее первоклассных служанок. А-Хэнг и наложница-мать очень польщены. Но это все первоклассные слуги, так как мы можем заставить их выполнять такую работу? Кроме того, я привела Мань Си со мной, а Цзи Руи все еще невелик, поэтому бабушка Сун должна позаботиться о нем. Бабуля Ли должна была отдать должное матери, так что осталась только Бао Тан. Если мать-наложница не работает, как мы можем идти в ногу?»

Сказав это, лица людей в комнате стали уродливыми.

Фэн Юй Хэн добавила несколько слов: «Все в порядке, все в порядке. Мать наложницы, и я привыкла к этим занятиям, живя в горах. Даже без сильных слуг мы сможем выжить!» Эти слова напомнили всем, что во дворе Уиллоу не было никаких сильных слуг.

Матриарх почувствовала, что с тех пор, как Фэн Юй Хэн вошла в комнату, она постоянно хлопала в ладоши. Она действительно потеряла много лица.

И лицо, ответственное за ее проступки, было главной жены усадьбы. Она действительно не хотела видеть Чэнь Ши.

Думая так, ее сердце охватило еще больше беспорядка. Чэнь Ши просто пришла из богатой семьи, но в этом году они были не очень богаты. Им хватило средств только, чтобы поддержать Фэн Цзинь Юань с имперским экзаменом и обеспечить еду. Кроме того, она провела время, ухаживая за ней в деревне. Позже Чэнь Ши построила целое состояние, но это было на обратном пути в столицу с семьей Фэн. Без них, как Чэнь Ши могла познакомиться с бизнесом семьи Хуан.

Что касается Яо Ши этого года, именно она помогла семье Фэн войти в столицу и закрепиться!

Она вспомнила ее талию. То, что только что сказала Фэн Юй Хэн, казалось, имеет смысл. Хотя было сказано, что семья Яо не смогла вылечить кого-то от смерти, но это преступление не было наказано смертью. Вместо этого они были только понижены в должности и высланы в Хуанчжоу. Императорский врач Яо считался лучшим под небесами. Было не так много людей, которые были в благосклонности семь раз!

Думая об этом, действия Фэн Юй Хэна вызвали чувства нежной любви и жалости. Она махнула ей и сказала: «Мой дорогой А-Хэнг страдал».

Фэн Чен Юй была слегка шокирована, так как ее лицо нахмурилось.

Фэн Юй Хэн также видела изменение сердца матриарха. Однако это изменение сердца не позволяло ей чувствовать себя по-другому.

Только совсем недавно она вспомнила, что они пострадали, но какое это значение имело сейчас? Ваша настоящая внучка умерла уже в горах на северо-запад. Она пообещала первоначальному владельцу тела, что она вернется для мести.

«Бабушка слишком заботлива, А-Хэнг не страдает». Она небрежно заговорила, и матриарх почувствовала, что она еще более разумна.

«Бабушка Чжао». Матриарх сказала: «Пойдите, возьмите более сильных слуг и отправьте их во внутренний двор Уиллоу. Кроме того, приготовьтесь к тому, чтобы несколько детей вошли в поместье. Дайте второй юной мисс несколько девочек-дежурных». Затем она посмотрела на Чэнь Ши и сложила в руке бусины. Она почувствовала, что лучше всего дать ей какое-то лицо и сказать: «Чэнь Ши, предоставляющая своих самых способных слуг, была права. Они могут помочь новичкам обжиться. Давайте сделаем так».

«Все будет так, как говорит матриарх». Бабушка Чжао получила приказ и ушла. Чэнь Ши не понравились ее слова, но она ничего не сказала.

Фэн Чэнь Юй успокоилась и отпустила Чэнь Ши. Она взяла инициативу и подошла к Фэн Юй Хэн и последовала примеру матриарха: «Бабушка выразилась очень хорошо. Вторая сестра испытала много трудностей в последние несколько лет в горах». Пока она говорила, она схватила руку Фэн Юй Хэн: «Я помню, когда мы были молоды, ваши руки были похожи на белый нефрит. Это заставило меня очень ревновать. Однако, после нескольких лет тяжелой жизни в горах, теперь у вас больше мозолей и царапин. Это действительно заставляет старшую сестру сочувствовать». Она подняла голову и посмотрела ей в лицо: «Твоя кожа загорела, и я не знаю, поможет ли отдых в усадьбе в течение нескольких дней исцелить ее. Поистине ... » Когда она заговорила, несколько слез вытекли из ее глаз.

Фэн Юй Хэн вздохнула: она действительно была отличной актрисой! Попроси слезы и они появятся. Ей даже не нужны были приготовления.

Но эти слова и слезы, которые Фэн Чен Юй говорила и плакала, не были потрачены впустую. Она последовала за сообщением о ее нынешней ситуации для зрителей.

Матриарх также поняла. Руки Фэн Юй Хэн были поцарапаны, ее кожа потемнела, основные вещи, на которые опиралась девушка, почти исчезли. В будущем искать хорошего человека было бы непросто.

Размышляя снова о браке с девятым принцем, казалось, что бы ни случилось, Чен Юй будет наиболее подходящей. В правительстве было много князей, которые смотрели на трон дракона. В одиночку без основания и власти семья Фэн полагалась на сына в качестве единственного члена в правительстве. Независимо от этого, им нужно было найти надежную гору, на которую можно было опереться. У девятого принца был военный успех, и он был самым любимым сыном Императора. Император когда-то лично обещал, что он объявит девятого принца наследным принцем по возвращении в столицу. Неясно, были ли какие-то события. Если девятый принц действительно стал наследным принцем, то семья Фэн неизбежно схватила бы эту надежную гору. Брак определенно был бы лучшим мостом. Но отношение ее сына вчера ...

«У меня все еще есть одежда, которую я никогда не носила. Если младшая сестра не возражает, тогда я попрошу кого-нибудь отправить ее позже. Маленькая сестра будет носить ее некоторое время, пока новая одежда не появится!» Фэн Чен Юй сделала ей одолжение.

Фэн Юй Хэн встревожилась: «Как все может быть в порядке!» Ее голос поднялся на несколько тонов: «Старшая сестра - дочь первой жены. Как А-Хэнг, дочь наложницы, может надеть одежды дочери первой жены?» Затем она посмотрела на свое тело и продолжила: «Старшая сестра, ты обвинишь меня в том, что я ношу одежду, подаренную бывшей дочерью первой жены? Тогда А-Хэнг немедленно вернется и переоденется!» Она повернулась и ушла, но, похоже, что-то вспомнив, она повернула голову: «Старшая сестра тоже не должна обвинять четвертую сестру. Она была очень молода и нашла эту одежду красивой. Вот почему она заставила их надеть. У нее не было намерений быть дочерью первой жены».

Эти оживленные слова привлекли Фэн Фен Дай.

Лицо Фэн Дай было бледно-белым. Когда она взяла эту одежду, Фэн Юй Хэн уже была выгнана из поместья. Хотя это противоречило правилам, она никому не говорила. Объяснение Фэн Юй Хэн было неверным. Фэн Чэнь Юй рассмотрела ее образ и не могла обвинить ее, но Чэнь Ши все еще была там!

Как и ожидалось, Чэнь Ши сразу же взорвалась, услышав эти слова: «В этой династии Да Шун есть разница между дочерью первой жены и дочерью наложницы! Дочь наложницы, одетая одежды дочери первой жены, этот вопрос нельзя объяснить! Четвертая дочь, вы обвиняете мать в том, что она не предоставляет хорошую одежду? Или вам нравится только то, что принадлежит дочери первой жены?»

Фен Дай быстро встала, чтобы объяснить: «Совсем нет! Не за что! Мать, Фен Дай никогда не подозревала о том, чтобы стать дочерью первой жены. В то время я видела, как вторая сестра ушла, прежде чем я их взяла. Если вторая сестра не покинет усадьбу, Фен Дай никогда не посмеет».

«Не покидал усадьбы?» Чэнь Ши очень хорошо разбиралась в словах: «Ты все еще надеялась, что она не покинет усадьбу?»

«Фен Дай не делала этого!» Фэн Фен Дай почувствовала, что, столкнувшись с Чэном Ши, даже сто ртов будет недостаточно, потому что эта мать была поистине необоснованной. Мало того, что она была необоснованной, она не могла понять слова, которые говорили другие.

«Свекровь!» На этот раз Чэнь Ши разумно сыграла на этот раз, спорить в одиночку было бесполезно. Она должна была вовлечь матриарха: «Каково ваше мнение по этому вопросу? Правила этой усадьбы не могут быть нарушены».

Матриарх закатила глаза. Ей было нелегко принять участие. Чэнь Ши сказала, но она отбросила мяч назад: «Ты - главная жена семьи. Как вопрос о правилах воспитывался со мной?»

Чэнь Ши надулась. Она стала еще более несчастной. «Четвертая дочь, сегодня вы останетесь в помещении и перепишите Уроки для женщин1. Если вам нечего делать, вы не сможете покинуть свою комнату».

Несколькими словами она решила ограничить Фен Дай.

Фэн Фен Дай, естественно, не осмеливалась столкнуться с Чэнь Ши. Она удручающе приветствовала, сигнализируя, что она сдалась.

Но затем она повернула голову и яростно посмотрела на Фэн Юй Хэн.

Она не забывала, что сегодня все это было из-за вмешательства второй сестры. Девочка, которая была понижена в должности от дочери первой жены, все еще осмеливалась быть высокомерной. Рано или поздно наступит день, когда она решит свести счет.

Фэн Юй Хэн столкнулась с яростным взглядом и улыбнулась, но больше ничего не сказала. Однако она обратилась к Фэн Чен Юй и сказала: «Поскольку мать уже отчитала четвертую сестру, старшая сестра не должна винить ее дальше».

Фэн Чен Юй также была полна гнева. Что она имела в виду, говоря не стоит больше винить ее? Когда она говорила о вине? Хотя она была не слишком счастлива, никогда не было человека, с которым она не могла согласиться.

Оказавшись перед Фэн Фен Дай, она показала утешительную улыбку: «Четвертая сестра не должна принимать это близко к сердцу. Сестра никогда не обвиняла вас. Сестра поможет вам переписать Урок для женщин. Мать не рассердится. Затем она повернула голову к Чэнь Ши: «Правильно, мама?»

Чэнь Ши, естественно, не оставила бы образ своей дочери. Она улыбнулась и кивнула: «Мать, естественно, не рассердится на Чен Юй. Наша Чен Юй ясно рассуждает и любит своих сестер. Вы больше всего любите быть дочерью первой жены усадьбы Фэн».

«Чэнь Юй изначально была дочерью первой жены. Естественно, она любит это!» Снаружи в комнату вошел очаровательный голос. За ним дрейфовали несколько хихикающих голосов. Все знали, что это была четвертая мать-наложница.

Четвертая наложница мать, Хан Ши, была последней, чтобы войти в поместье, но родила в том же году, что и третья наложница, Анна. Двое детей родились на четвертом месяце.

Хан Ши родила ребенка с красивой внешностью и, естественно, очаровательной формой тела. Не только мужчины нежно смотрели на ее тело, но и многие женщины.

Она изначально была тансовщицей в кабаре-баре, где Фэн Цзинь Юань однажды развлекал людей. Она сразу же влюбилась в него. Вернувшись в усадьбу, он проигнорировал возражения матриарха и провел ее через заднюю дверь усадьбы. Он даже дал ей титул четвертой наложницы.

В эти годы благодать Хан Ши оставалась неразрывной. Фэн Цзинь Юань также не привел никаких дополнительных наложниц. Чэнь Ши воспользовалась Фэн Цзинь Юань, отказавшегося от жены в пользу наложницы. Фэн Фен Дай заблуждалась. Она считала, что если ее отец сможет это сделать один раз, он может сделать это во второй раз, и Чэнь Ши неизбежно будет понижена в должности, а ее собственная наложница будет повышена в ранге.

Говоря о Хан Ши, ее тон был угодливым. Только услышав ее голос, люди в комнате в стороне от Фэн Фен Дай почувствовали укол презрения.

Как бы она ни выглядела, или как она могла завоевывать сердца людей, это было только по отношению к мужчинам и посторонним. Для женщин той же усадьбы было много людей, которые презирали ее.

Начать как тансовщица, поэтому даже такой торговец, как Чэнь Ши, почувствовала, что она не проиграет этому человеку, поэтому всякий раз, когда бывал праздник или ужин, она никогда не позволяла Хан Ши выступать на сцене. Она держала ее во дворе, чтобы не смущать посторонних.

И Хан Ши оставалась там. Более того, она не боролась за место и не соревновалась за свою долю. Кроме того, время от времени она оставалась на стороне Фэн Цзинь Юань и говорила о положительных аспектах Чэнь Ши. С течением времени Чэнь Ши стала не такой враждебной, как раньше.

Вместе с Хан Ши была третья наложница матери, Ан ши. Они зашли и поклонились своей свекрови. Чэнь Ши сказала, напоминая им: «Двое из вас сегодня пришли поздно».

Ан Ши никогда не нравились растраченные слова с Чэнь Ши, тем более, когда присутствовала Хан Ши. Независимо от того, какие слова были произнесены, кто-то попытается сказать их в первую очередь. Это спасло бы ее от неприятностей.

Разумеется, слушая, как Чэнь Ши это сказала, Хан Ши сразу прикрыла рот и рассмеялась, затем сказала: «Главная жена может и не знать, но эта наложница и сестра Ан давно вышли, но по дороге сюда мы встретились с Господином и поболтали какое-то время. Вот почему мы опоздали».

«Господин?» Чэнь Ши была потрясена: «Разве мой Господин не пошел во дворцовый двор?»

1: Какая-то книга, написанная женщиной династии Хань. https://en.wikipedia.org/wiki/Lessons\_for\_Women

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 29**

Глава 29 – Что-то произошло в суде

Хан Ши снова хихикнула: «В самом деле, он пошел в суд во дворцовый двор до того, как солнце поднялось. Первоначально он думал, что не сможет вернуться до полудня, но на деле все оказалось по-другому».

Ши стояла в стороне и чувствовала, что если она будет молчать и дальше, то уже будет потеряно: «Господин поменял одежду. Он слышал, что мы все пришли, чтобы воздать должное свекрови, поэтому он сказал нам подождать его здесь. Он скоро придет».

Матриарх нахмурилась, услышав эту новость: «Я беспокоюсь, что что-то могло случиться в суде».

Чэнь Я села в кресло, она слегка встряхнула носовой платок в руке. Она выпила половину чашки чая, которую служанка принесла перед тем, как говорить: «Даже если что-то случилось, это не наша проблема. Мой Господин, несомненно, придет, чтобы воздать должное свекрови».

Не было ничего плохого в том, что было сказано. Независимо от того, насколько большая проблема была в суде, это не имело никакого отношения к женщинам двора.

Но матриарх могла смутно ощущать, что Фэн Цзинь Юань, идущая во внутренний двор Шу Я, хотела нечто другое, как показать свое уважение.

Она повернулась к Фэн Юй Хэн. В ее сердце она чувствовала, что это примерно на 70-80%, вероятно, проблема с этой девушкой. Добавьте внезапное изменение в решении, чтобы они оставались в поместье. В конечном итоге им нужно будет объяснить это всем.

Чуть поже вошел Фэн Цзинь Юань в новых одеждах.

Сначала он обратил свое внимание на матриарха, затем он занял свое место рядом с Чэнь Ши. Служанка принесла ему чашку чая, но он только сделал небольшой глоток. Как и ожидалось, его взгляд упал на Фэн Юй Хэн.

Фэн Юй Хэн внезапно стала очень нервной. Эта нервозность не была вызвана Фэн Цзинь Юань, но это было то, что она догадалась, что скажет другой. Она была на сто процентов уверена, что это будет о девятом принце.

Хотя она узнала, что с ним что-то случилось прошлой ночью, она не получила никаких дальнейших дополнений этой новости. Это в дополнение к раннему утреннему собранию суда означало, что что-то еще могло произойти.

Она была немного обеспокоена и начала бороться, чтобы найти источник этой тревоги. Некоторое время она обдумывала это, когда внезапно в ее сознание появилась мысль, которая обеспокоила ее ... не хотел ли этот человек отменить помолвку?

Теперь Фэн Цзинь Юань начал говорить: «Хорошо, что А-Хэнг уже здесь. Есть вопрос, о котором будет говорить отец, но А-Хэнг не должна чувствовать себя слишком встревоженно».

Фэн Юй Хэн уставилась на Фэн Цзинь Юань, ее взгляд не скрывал, что она смотрела, как его рот открывается и закрывается. Она была настолько явно нервной, что это даже было видно в ее глазах.

Но не было человека, который бы реагировал на это. На самом деле это было выражение девушки, у которой был жених. Или, как все думали, эта Фэн Юй Хэн была более нормальной. Только это соответствовало их ожиданиям.

Фэн Цзинь Юань устал от того, что на него пялятся и поднял руку. Наконец он начал говорить: «Во время сегодняшнего судебного заседания у чиновников было ходатайство об объявлении наследного принца, но оно было отклонено Императором».

Матриарх искренне спросила: «Разве не было сказано, что девятый принц станет наследным принцем после возвращения? Девятый принц вернулся вчера, так почему же император не только остался пассивным, но и отклонил ходатайство чиновников?»

«Ах!» Фэн Цзинь Юань издал длинный вздох: «Это ваш сын тоже только что узнал. Первоначально девятый принц отразил вражескую армию и защитил землю, но сам он получил серьезные ранения».

Все сразу были потрясены.

Матриарх продолжала спрашивать: «Ранен в какой степени?»

Фэн Цзинь Юань посмотрел на Фэн Юй Хэн и сказал: «Обе ноги бесполезны, его лицо обезрбражено, с точки зрения наследника ... это безнадежно».

В комнате послышались громкие возгласы.

Чэнь Ши потянула руку к Фэн Чен Юй, ее лицо было заметно обеспокоено. Затем она издала длинный вздох и заговорила: «Это не плохо. Неплохо».

Матриарх уставилась на нее и несколько раз ударила тростью по земле. Чэнь Ши, по крайней мере, понимала сдержанность. Она потянула Фэн Чен Юй и тихо прошептала ей на ухо: «Неудивительно, что ваш отец позволил им остаться вчера. Он, должно быть, вчера слышал об этой новости».

Чен Юй кивнула и тихо сказала: «Отец все еще любит Чен Юй».

Чэнь Ши была очень довольна тем, как Фэн Цзинь Юань действовал на этот раз. Это был первый раз, когда она выразила согласие с тем, чтобы позволить Яо Ши оставаться в усадьбе.

Фэн Цзинь Юань закончил говорить и посмотрел на Фэн Юй Хэн. Увидев, что у девочки не было большой реакции, и она все еще стояла там, глупо глядя на него, он не мог не нахмуриться: «А-Хэнг?»

Фэн Юй Хэн была поражена: «Хм?»

«Не грусти». Он действительно не любил эту дочь. Слова комфорта, которые он говорил, были поверхностными.

Фэн Юй Хэн моргнула глазами и спросила: «Отец, ты сказал, что мне было не о чем грустить. Речь шла об этом?»

Фэн Цзинь Юань был озадачен: «Если не это, то что?»

Фэн Юй Хэн покачала головой: «Ничего». Она тайком вздохнула.

Люди думали, что она не может справиться с этой новостью за такой короткий промежуток времени. Ошеломление в такой ситуации было нормальным. Третья мать-наложница Ши подошла и погладила ее по плечу, чтобы успокоить ее и прошептала: «А-Хэнг не волнуйся. У каждого человека своя жизнь. Вы не достигнете брачного возраста еще три года. Здесь нет спешки».

Фэн Чэнь Юй тоже вступила в разговор, ее лицо выглядело так же, как у Гуаньина1, и сказала утешающе: «Вторая сестра, не будь слишком грустной. Хотя его тело теперь искалечено, но, в конце концов, он все еще князь. Отношение ко второй сестре не будет несправедливым».

Матриарх выразила свою позицию по этому вопросу: «Вы все мои внучки, и я не буду показывать фаворитизма. Как бы то ни было, А-Хэнг, человек, за которого ты выйдешь замуж, попал в аварию; Тем не менее, семья Фэн навсегда станет вашей семьей. Мы подготовим дополнительное приданое для вашего брака». Пока она говорила, она посмотрела на Чэнь Ши.

Услышав, что ей нужно будет подготовить дополнительное приданое, Чэнь Ши сразу захотела вырвать ее волосы, но Фэн Цзинь Юань громко кашлянул и подавил свой гнев.

«Невестка сделает то же самое». Она, должно быть, очень не хотела.

Фен Дай засмеялась. И что если она была дочерью первой жены? И что если она была помолвлена с принцем? В конце концов, ей, возможно, было лучше выйти замуж за обычного человека. У девятого принца больше не было бы надежды на зачатие ребенка. В будущем, какие перспективы будут? Не было никого, кто бы поддерживал его, как наследника трона. Но, думая, что будет дополнительное приданое, ее настроение снова быстро уменьшилось.

Фэн Сян Ронг была расстроена из-за ситуации с Фэн Юй Хэн, когда она вытерла слезы с лица.

Но когда люди думали, что она действовала нормально, ее ошеломленный вид, услышав внезапную новость о несчастном случае, слегка поблек. Фэн Юй Хэн была полна сил. Они слышали, как она говорила: «Бабушка, зачем нужно готовить А-Хэнг дополнительное приданое?»

Матриарх подумала про себя, была ли ее внучка идиоткой. Но она все равно хотела успокоить ее: «Ты дочь семьи Фэн. Выйдя замуж за такого рода ... бабушка беспокоится, что твои дни будут тяжелыми и полными трудностей. Учитывая это, я хочу подготовить дополнительное приданое».

Фэн Юй Хэн поклонилась: «Добрая воля бабушки, А-Хэнг понимает это, но бабушка забыла. А-Хэнг - дочь семьи Фэн, а девятый принц - сын Императора. Поместье Фэн всегда думает о том, чтобы заботиться о своих дочерях, как Император не мог позаботиться о своем сыне!»

Услышав это, Чэнь Ши сразу кивнула и согласилась: «Правильно! Теща действительно слишком беспокоятся. Когда наша семья Фэн сравнялась с королевской семьей». Для Чэнь Ши трата денег усадьбы была похожа на то, что тратят ее личные деньги. Подготовка дополнительного приданого может показаться легкой, но это будет очень дорого. На каком основании она должна помогать Фэн Юй Хэн?

Но Фэн Юй Хэн, по-видимому, не нашла ее идеи достаточно интересными. Как только Чэнь Ши закончила говорить, она повернулась к матриарху и сказала: «А-Хэнг понимает добрые намерения подготовить дополнительное приданое, но благие намерения бабушки нельзя отклонить».

«Что ты имеешь в виду?» слова Чэнь Ши были абсолютно пустой тратой. Она вообще не могла понять этого.

Фэн Юй Хэн снова заговорила: «Что имеет ввиду А-Хэнг, так как бабушка уже дала обещание, то А-Хэнг окажет услугу. Дополнительное приданое должно быть разделено между моими младшими сестрами, Сян Ронг и Фен Дай. Что касается старшей сестры ...» Она взглянула на Чен Юй: «Думая об этом, она определенно похожа на меня и не будет спорить с нашими маленькими сестрами».

С такой лестью, Фэн Чен Юй не могла ничего сказать. У нее не было выбора, кроме как проявить щедрую улыбку и согласиться: «Естественно».

Несмотря на то, что Ши не пользовалась большим авторитетом, она была очень умна. Что касается Сян Ронг, как ее дочь, хотя правила усадьбы немного испугали ее, но она могла отличить хорошее и плохое. Кроме того, Ши была дружна с Яо ши, а Сян Ронг любила придерживаться Фэн Юй Хэн, так как она была маленькой. Естественно, как только она начала действовать, она сделает все возможное, чтобы помочь.

Таким образом, Ши заглянула в глаза, и Сян Ронг сразу же опустилась на колени посреди комнаты, ее лицо было радостно: «Сян Ронг благодарит бабушку, спасибо маме и благодарит старшую сестру и вторую сестру».

Фэн Фен Дай еще больше любила небольшие победы. В конце концов, она только ненавидела, что усадьба давила на нее, так называемую дочь первой жены. Она не по-настоящему ненавидела Фэн Юй Хэн и Фэн Чен Юй как людей. Так что в отношении того, что сказала Фэн Чен Юй, ее вторая сестра, бывшая дочь первой жены, особенно теперь, когда она была помолвлена с бесполезным принцем, она не чувствовала себя лучше. Тем более что она оказала ей такую большую услугу. Важно отметить, что для дочери наложницы приданое будет значительно меньше, чем у дочери первой жены. Обычно дочери-наложницы получали равные суммы за приданое, но теперь оно увеличилось наполовину.

Таким образом, Фен Дай также быстро опустилась на колени и с радостью поблагодарила их за их доброту громким голосом: «Большое спасибо бабушке, маме и двум моим старшим сестрам!»

Сян Ронг на мгновение подумала и наклонилась вперед, добавив: «Спасибо, отец».

Две девочки, выражающие свою благодарность, полностью блокировали все, что хотела сказать матриарх.

Глаза Чен широко раскрылись, так как она хотела сопротивляться. Ши и Хан Ши поняли некоторые преимущества и подошли к середине комнаты, глубоко поклонились и заговорили: «Спасибо, господин-муж».

Ши добавила еще немного, чтобы не позволить матриарху говорить: «В этой столице все знают, что матриарх усадьбы Фэн обожает молодое поколение. Вы никогда не относились к третьей юной мисс и четвертой юной мисс как к дочери наложницы. Вы поистине являетесь образцом похвалы».

Услышав эти слова, сказанные один раз, независимо от искренности говорящего, матриарх тут же высоко поднялась. Даже сама она чувствовала себя немного самодовольной. Одна рука поддерживала ее талию, а другая держала трость, она кивнула, улыбаясь: «Как я только что сказала, не будет фаворитизма. Это все семья».

Чэнь Ши почувствовала, что ее сердце обливалось кровью. Тем не менее, она увидела, как Чен Юй слегка покачала головой, а затем увидела лицо, полное похвал, принадлежащее Фэн Цзинь Юань. Как бы она ни была несчастна в этот момент, ей пришлось сначала проглотить этот гнев. В конце концов, Сян Ронг и Фен Дай было всего десять лет. Было еще много времени, прежде чем они покинут усадьбу.

Увидев, как Чэнь Ши неохотно кивнула головой, двое детей встали с колен. Сян Ронг сохраняла спокойствие, а Фен Дай позволила радости в ее сердце показаться на лице.

Чэнь Ши посмотрела на нее и почувствовала, что девушка в таком молодом возрасте, но в какое-то неизвестное время стала кокетливой, как Хан Ши. Ее сердце стало еще более тревожным.

В это время бабушка Чжао, которая была отправлена на поиски сильных слуг для Яо Ши, быстро вернулась назад. Когда она прошла через дверь, она споткнулась, но была поддержана рядом стоящей девушкой. Благодаря этому она не упала.

Бабушка Чжао только отвечала матриарху. Матриарх, естественно, знала, что, если ничего не случилось, ничто не могло заставить бабушку Чжао так быстро вернуться. Она быстро спросила: «Что случилось?»

Бабушка Чжао немного вдохнула и увидела, что Фэн Цзинь Юань был здесь, и быстро поклонилась ему. Затем она заговорила со всеми: «Люди Королевского дворца принесли подарки в честь обручения!»

1: Гуаньин связан с состраданием в буддизме.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 30**

Глава 30 – Подарок девятого принца в честь обручения

«Что?» Одновременно воскликнула матриарх, Фэн Цзинь Юань и Чэнь Ши. Даже чрезвычайно устойчивая Ан Ши была шокирована.

Фэн Юй Хэн несколько раз моргнула. Была ли это задумка имперского короля?

Ши посмотрела на Фэн Юй Хэн и увидела, что она явно не понимает. Она прошептала ей: «Два года назад девятый принц ушел в свою экспедицию. В то время Император присвоил ему титул Великого Маршалла, и он также унаследовал титул принца Юй».

Она целенаправленно не скрывала, что было сказано, слова были услышаны Чэнь Ши. Она с трудом ответила: «И что с того, что он унаследовал титул. Теперь, когда он не может даже иметь ребенка, кто выйдет за него.

Ши нахмурилась, она не собиралась тратить слова на Чэнь Ши. Она тут же замолчала.

Фэн Юй Хэн наконец поняла. Так этот человек был принцем Юй! Она обернулась и посмотрела на Чэнь Ши и улыбнулась: «Мать защищает А-Хэнг от использования? А-Хэнг благодарит мать за ее беспокойство».

Чэнь Ши закатила глаза и хотела сказать ей, чтобы она не страдала от безответной любви, но ее остановила Фен Чен Юй.

«Бабушка, отец, мама, мы должны быстро отправиться на передний двор, чтобы посмотреть!» Чен Юй напомнила всем. Таким образом, все в комнате двигались к переднему двору.

По дороге Фэн Юй Хэн потянула Ши и тихо спросила: «Какое у девятого принца полное имя?»

Ши подумала об этом: «Я думаю, что это Сюань Тянь Мин».

«Сюань Тянь Мин». Она повторила. «Звучит неплохо».

Когда группа людей добралась до двора, они увидели экономку, Хэ Чжун, угодливо разговаривающую с пожилой женщиной.

Эта пожилая женщина носила коричневый, имперский костюм. Она была высокой и обладала необычайным темпераментом. Она стояла одна. Хозяйка поместья Фэн не могла ее себе позволить.

Наблюдая, как Хэ Чжун говорит, улыбаясь в крайнем восторге, пожилая женщина продолжала наблюдать за тем, что было перед ней. Ее нижняя челюсть слегка приподнялась, она не обратила внимания ни на одно слово, сказанное ими.

Видя этого человека, как матриарх семьи Фэн и Фэн Цзинь Юань не могли не знать ее личность. На стороне девятого принца была только одна бабушка, Чжоу Ши. Она носила титул леди, назначенный королевским двором.

Чжоу Ши не была замужем. Мало того, что она ухаживала за девятым принцем, она была личным помощником императорской наложницы Юнь с раннего возраста. Более того, когда девятому принцу было два года, она рисковала жизнью, чтобы спасти девятого принца от огромного пожара, который разразился в комнате императорской наложницы Юнь. Сделав это, она сохранила королевскую родословную.

Леди Чжоу была кем-то, кого Император считал по-настоящему ценным. Часто были имперские указы призвать ее в суд для совета.

Поскольку леди Чжоу лично пришла, чтобы доставить подарки в честь обручения, каждый не мог не взглянуть на Фэн Юй Хэн.

Фэн Цзинь Юань сделал два шага и встал перед леди Чжоу. Он поднял руки и поздоровался с ней: «Я не знал, что дама лично придет в поместье. Простите, что я не поприветствовал вас, надеюсь, что леди не винит меня».

Также прибыла матриарх семьи Фэн с другими, поддерживающими ее талию. Она хотела поприветствовать ее, но ее талия просто не позволила ей. Некоторое время она пыталась, но все равно не могла завершить приветствие.

Леди Чжоу привыкла видеть много разных сцен и, естественно, не суетилась над пожилой женщиной. Она слегка сказала: «Тело старейшины не в порядке, не нужно быть слишком вежливым».

Матриарх была менее вежлива, но другие не могли.

За ней Чэнь Ши привела женщин вперед и поклонился. Фэн Юй Хэн поклонилась вместе с ними, но звук не позволял им подняться надолго.

Матриарх приняла к сведению действия леди Чжоу. Она увидела, как ее кружок сгруппировался, как будто она искала кого-то. В конце концов, ее взгляд остановился при виде небольшого и слабого тела.

По прошествии долгого времени люди, которые поклонились, наконец услышали: «Ты можешь подняться, не нужно быть более вежливым». Прежде чем она успела подняться, ей помог кто-то поблизости.

«Этот человек является тем, кто выйдет замуж за принца Ю, вторая дочь и дочь первой жены семьи Фэн, верно?» Леди Чжоу сняла свой достойный вид и надела ласковую маску.

Фэн Юй Хэн подняла голову и оказалась лицом к лицу с полным доброты лицом.

Но упоминание о дочери первой жены семьи Фэн...

«Леди ошибается». Фэн Цзинь Юань ответил: «Это действительно моя вторая дочь, но она не дочь моей первой жены».

Чэнь Ши также подняла свой голос: «Правильно, наша дочь первой жены усадьбы Фэн - Чен Юй». Когда она заговорила, она привела Чэнь Юй вперед. «Быстро Чен Юй, подойди поздороваться с леди Чжоу».

Фэн Чен Юй внимательно следила за тем, чтобы показать своего Гуаньина и поздоровалась с ней: «Чен Юй приветствует леди Чжоу».

Леди Чжоу не смотрела на людей, которые говорили, ее глаза продолжали опираться на лицо Фэн Юй Хэна, но она ответила: «Эта пожилая женщина помнит, что когда брак с девятым принцем был согласован, вторая юная мисс была дочерью первой жены семьи Фэн».

Фэн Цзинь Юань очень смутился: «Леди, возможно, не знает, но несколько лет назад в поместье Фэн произошли некоторые изменения. Таким образом, А-Хэнг больше не является дочерью первой жены».

Как только эти слова вышли из его уст, Фэн Чен Юй добавила еще несколько: «Хотя она уже не дочь первой жены по имени, вторая сестра продолжала копировать манеры дочери первой жены в поместье, никогда не расслабляясь».

Когда она заговорила, Фэн Цзинь Юань сразу отреагировал. В этом вопросе, если брачное соглашение потребовало, чтобы это была дочь первой жены в поместье Фэн, он был вынужден жениться на Фэн Чен Юй. Хотя было сказано, что тело девятого принца было разрушено, его сила и влияние остались. Императорская благосклонность тоже не ослабевала. Хотя он был премьер-министром, его основа была довольно бедной. Тем более, что по сравнению с кем-то с лучшим корнями, у него не было возможности конкурировать с принцем!

Тем не менее, Чен Юй, безусловно, нельзя было позволить выйти замуж за бесполезного человека.

Думая об этом, Фэн Цзинь Юань быстро добавил: «Чен Юй права. А-Хэнг ... Леди тоже знает о произошедшем с семьей Яо ... Не хотела беспокоить Цзинь Юань». Он отозвался о себе и подумал, что он стал более знаком с леди Чжоу.

Леди Чжоу проигнорировала отца и дочь, которые говорили, вместо этого она вытащила руку Фэн Юй Хэн и спросила: «Разве твой отец и сестра говорят правду?»

Взгляд Фэн Юй Хэн никогда не оставлял глаз леди Чжоу и тайно следила, обнаружив, что другая сторона была искренне в поисках ответа.

Она была тронута и ответила: «Дочь первой жены или дочери наложницы, это просто пустые титулы. А-Хэнг провела последние несколько лет в горах и давно поняла, что эти вещи были очень мягкими». В нескольких словах она ясно дала понять, что она абсолютно не жила в поместье Фэн.

Леди Чжоу, естественно, уже знала об этом; кроме того, было ясно, что семья Фэн спешит попытаться оправдать себя. Более того, замена официальной жены наложницей было чем-то неприятным. Она посмотрела на Фэн Цзинь Юань, а затем взглянула на матриарха и Чэнь Ши. Затем она снова покачала головой, прежде чем обратиться к Фэн Юй Хэн и утешила ее: «В этом году тебе будет двенадцать? Просто подожди еще три года».

Фэн Юй Хэн не могла удержаться от смеха: «Леди слишком серьезна».

Лицо Чэнь Ши сразу стало уродливым, но она не решилась высказаться. Ей стало неудобно.

Лицо Фэн Цзинь Юань выглядело не лучше. Несколько раз он хотел высказаться, но, учитывая поддержку леди Чжоу, он мог только сдаться.

Леди Чжоу также не собиралась продолжать суетиться по этому поводу. В конце концов, она пришла в поместье Фэн с заданием.

Она слегка погладила руку Фэн Юй Хэн и любезно сказала ей: «Ребенок, подождите, пока бабушка не позаботится о моем официальном деле, тогда мы сможем поговорить». Только тогда она отпустила руку Фэн Юй Хэн и повернулась к Фэн Цзинь Юань: «Мастер Фэн, вопрос о браке между принцем Ю и второй юной мисс семьи Фэн был согласован, когда они были маленькими. В этом году произошло официальное предложение, и их совместимость была проверена2. Сегодня эта старая слуга сказала принцу Юй, что она доставит подарки в честь обручения.

Леди Чжоу заговорила, и служанка, которая была рядом с ней, принесла подарок. Она лично передала его Фэн Цзинь Юанью, «Мастер Фэн, посмотрите. Посмотрите, соответствует ли дар правилам, установленным для мужчин династии Да Шун».

Фэн Цзинь Юань почтительно принял его и серьезно посмотрел. Чэнь Ши тоже пошевелилась, чтобы взглянуть, и даже матриарх не смогла подавить свое любопытство и подвинулась вперед.

Трое только ненадолго взглянули на него, их лица не потемнели.

Каким был обручальный подарок? Это был подарок, посланный достойным девятым принцем, принцем Юй?

Фэн Чен Юй увидела, что их выражение лица было неправильным и тайно продвигалось несколько шагов. Обращая ее внимание вперед, она увидела,

3000 таэлей белого серебра, семья Фэн потратила столько же, что вырастить ее.

Один обручальный панкейк, восемь видов морепродуктов, два петуха и две курицы, пять свиней, два карпа, четыре кувшина вина, четыре плода, две канистры из чайных листьев, двенадцать цжин риса и три и два десятка джин сахара.

Наконец, появился золотой браслет.

Этот подарок в честь обручения сделал даже Фэн Чен Юй ошеломленной. Они посмотрели друг на друга. Они не имели понятия, как реагировать или что говорить.

Леди Чжоу посмотрела на них и слегка улыбнулась. Она спросила: «Что? У Мастера Фэна есть вопросы?»

Фэн Цзинь Юань проглотил слюну и спросил: «Я осмеливаюсь спросить, это подарок обручения, подготовленный принцем Юй?»

Леди Чжоу кивнула: «Действительно. Неужели Мастер Фэн не удовлетворен?»

Фэн Цзинь Юань считал, что если он ничего не сказал, значит, дело не только в лице Фэн Юй Хэн, но и в проблеме с лицом семьи Фэн, и он сказал: «Я беспокоюсь, что этот обручальный дар может быть неуместным?»

Леди Чжоу улыбнулась и спросила: «Может быть, это нарушает правила Да Шун?»

Фэн Цзинь Юань покачал головой: «Естественно, это не так. Просто, если бы это был обручальный дар простолюдина, тогда это было бы так. Это из императорской семьи ... Я беспокоюсь, что это действительно неуместно?»

Леди Чжоу снова улыбнулась: «Хорошо, что мастер Фэн знает, что это правило для простолюдинов. Его Величество говорил, хотя он и почетный принц, он также является гражданином Да Шун. Нет никакой разницы между ним и простолюдинами».

Всего лишь несколькими словами, Император Да Шун был введен в разговор. Что еще может сказать Фэн Цзинь Юань? Он мог только принять обручальные подарки вместе с экономкой. Он повернулся к леди Чжоу и принял подарок: «Так как это так, тогда эта семья Фэн примет обручальный дар».

Видя, как Фэн Цзинь Юань принимает подарок в честь обручения, леди Чжоу кивнула: «Мастер Фэн ясно разбирается в принципиальных вопросах и не наносит ущерба режиму династии Да Шун». Она перестала говорить и хлопнула в ладоши. В этот момент люди начали приходить в усадьбу с подарками обручения».

Хуже всего было, если бы они только что принесли подарки для помолвки, тогда все было бы хорошо; однако во входных дверях стоял великий евнух и пел. С каждой нотой громче, чем предыдущая, Фэн Цзинь Юань хотел призвать своих людей вырвать его рот, но он не посмел. Эти евнухи в суде, были бы наказаны, но вне суда абсолютно никто не имел права трогать их.

Возвращаясь к обручальным подаркам, не только все в поместье Фэн были ошарашены, Фэн Юй Хэн также была очень шокирована. Она начала задаваться вопросом, было ли ее раннее расследование по поводу леди Чжоу неудачным.

И матриарх семьи Фэн почувствовала, что ее отношение к Фэн Юй Хэн стало теплеть, но оно снова упало до абсолютного нуля.

Другие люди в поместье Фэн были примерно одинаковы. Когда они увидели, что леди Чжоу лично приехала, чтобы обсудить вопрос о браке от имени принца Юй, все они предположили, что принц Юй очень серьезно относится к этому браку. Теперь они беспокоились, что с такими отношениями, поместье Фэн осмелится относиться к Яо ши и ее детям более легко.

Теперь все было совершенно иначе!

1: В этом случае Юй можно также читать как королевский или имперский, следовательно, царский царь.

2: Китайские обычаи.

3: 1 цжин = примерно 1 фунт

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 31**

Глава 31 – Личный подарок в честь обручения

Если принц Юй действительно ценил этот брак, то, как он мог передать такие потертые подарки в честь обручения? Пение евнуха заставило их почти скрыть свои лица. Главный вход в поместье Фэн был широко открыт, и многие люди слушали со стороны. Эта шутка стала большой проблемой, они опасались, что слухи распространились бы вокруг столицы через день. Как после этого поместье Фэн могло показываться на людях?

Наконец, евнух закончил свою песню, и подарки были доставлены во двор.

Лицо Фэн Цзинь Юань было черным. Матриарх была настолько зла, что ей нужны были двое слуг, чтобы помочь ей встать. Чэнь Ши, однако, не казалась слишком обеспокоенной. Если принц Юй действовал таким образом, тогда их нельзя было обвинить в том, как они будут обращаться с Яо ши и ее детьми. Пришло время проснуться тем, кто по-прежнему верил, что Яо Ши станет главной женой усадьбы Фэн.

Просто, когда все подумали, что эта шарада, наконец, подошла к концу, леди Чжоу снова заговорила: «Это все подарки в честь помолвки поместью Фэн. Далее следуют личные обручальные подарки от его Высочества князя Юй для будущей принцессы Юй».

Толпа снова разразилась!

Что за личный подарок в честь обручения?

Кто придумал такую идиотскую вещь?

Напряженная талия матриарха не могла остановить дрожь. Потемневшее лицо Фэн Цзинь Юань исказилось, и даже Чэнь Ши была озадачена.

Фэн Юй Хэн также была ошеломлена. Какая вещь была личным подарком в честь обручения?

Лицо леди Чжоу не выражало никаких эмоций, так как она оглядывалась вокруг всех в поместье Фэн. Фэн Юй Хэн могла видеть в ее взгляде намек презрения.

«Принц Юй заявил, что обращение и воспитание второй юной мисс усадьбы Фэн стоит того. 3000 таэлей белого серебра на самом деле немного больше, чем планировалось. Если исследовать, воспитание второй юной мисс семьи Фэн даже не приближается к этой сумме».

Смысл был ясен, те, кто воспитывал дочь семьи Фэн, поймут в своих сердцах, что предоставление 3000 таэлей считается очень даже достаточным.

Леди Чжоу подняла руку, и служанка принесла еще один список подарков. На этот раз леди Чжоу передала его непосредственно Фэн Юй Хэн - «Это его личный обручальный подарок Его Высочества принца Юй второй молодой мисс. Вторая молодая мисс, пожалуйста, взгляните».

Фэн Юй Хэн получила список и посмотрела на него. Все, что она видела, было невероятно длинным списком, который наполнялся плотно словами. Огромное количество предметов заставляло ее чувствовать себя ошеломленной.

Леди Чжоу не дождалась, пока она закончит чтение, когда она подняла руку. Евнух снова открыл рот: «Пожалуйста, принесите личные подарки для помолвки от Его Высочества принца Юй второй юной мисс семьи Фэн!»

После того, как эти слова были провозглашены, другая группа людей начала приносить в усадьбу деревянные сундуки, покрытые красным шелком.

«Его светлость принц Юй наделяет вторую юную мисс семьи Фэн: жадеит цвета капусты1, одна пара ваз сокровищ из белого нефрита, одна пара чашек из нефрита, пара светящихся жемчужин из Восточного моря, цветочный горшок в форме Будды из топаза, пара Писю2 из коралла, одна живописная табличка из малахита, одна восьмиугольная, позолоченная, покрытая драгоценными камнями, полая, цветочная коробка, один светло-зеленый нефритовый бонсай с нарциссами, розовая кварцевая шпилька, шпилька с бабочкой, шпилька из белого павлина, пятицветная шпилька из нефрита, одна изысканная жемчужная шпилька, одна пара золотых браслетов с маленькими колокольчиками, одна пара браслетов из чистого золота, одна пара браслетов из жадеита, одна пара белых нефритовых браслетов из восьми бессмертных, одна пара золотых проволочных браслетов, набор из восемнадцати золотых браслетов ручной работы персидских мастеров ...»

Все слушатели рухнули. От украшений до ювелирных изделий до головных уборов не только остались в усадьбе Фэн, даже имперские наложницы завидовали бы, если бы увидели это. Но люди принца Юй принесли деревянный сундук за деревянным сундуком этих необычных сокровищ, как будто он больше не нуждался в деньгах.

Не только это, помимо украшений снова раздался голос евнуха: «Одна инкрустированная золотом кровать». Когда эти слова были объявлены, все глаза широко раскрылись, когда они смотрели, как люди держат эту великолепную кровать.

Вместе с кроватью были также доставлены экраны, столы, стулья, книжные полки, кухонные полки, комоды, даже маленькие вещи, такие как чайные сервизы, были внесены. Было ясно, что это все нужно было, чтобы полностью переоборудовать комнату Фэн Юй Хэн.

После того, как все предметы для комнаты были доставлены, евнух прочистил горло и еще более громким голосом объявил: «Его Высочество принц Юй вручает второй юной мисс семьи Фэн восемь магазинов в столице, шесть небольших деревень в пригороде столицы, одна резиденция на большой улице Цилин в столице. Дополнительные подарки второй молодой мисс семьи Фэн, десять тысяч серебряных банкнот, двадцать тысяч золотых банкнот» - последние слова задержались в воздухе, когда сердца окружавших начали дрожать.

Наконец, объявление евнуха закончилось. Все сундуки были доставлены во двор. Когда-то просторный двор дворца Фэн теперь был заполнен сундуками до такой степени, что не осталось места для стояния. Один из слуг принца Юй на самом деле прокрался мимо Чэнь Ши, сказав: «Может, главная жена, пожалуйста, немного подвинуться».

Чэнь Ши громко крикнула в гневе: «Смелый смиренный слуга!»

Лицо леди Чжоу дрогнуло: «Слуги принца Юй, естественно, поддерживают своего Высочества принца Юй. Как ты могла иметь право кричать на них!»

Глаза Чэнь стали огненными, как она хотела возразить. Матриарх семьи Фэн хлопнула тростью по земле и посмотрела на Чэнь Ши, пока ее огненная ярость не была подавлена.

Леди Чжоу принесла деревянную коробку и лично вручила ее Фэн Юй Хэн. Ее лицо проявляло любезную привязанность: «Серебряные и золотые банкноты вместе с документами на земли - все здесь. Вторая юная мисс, пожалуйста, позаботьтесь о них. Интересно, удовлетворена ли вторая юная мисс обручальными подарками от его Высочества принца Юй?»

Не дожидаясь, когда Фэн Юй Хэн ответит, Чэнь Ши ответила первая: «Удовлетворена, довольна, этот дар обручения определенно удовлетворяет».

Леди Чжоу мгновенно сменила выражение: «Этот старый слуга говорит с будущей принцессой. Где твое место?»

Чэнь Ши снова была подавлена.

«Я снова спрашиваю вторую юную мисс». Леди Чжоу повернулась лицом к лицу с Фэн Юй Хэн. На этот раз они смотрели друг другу в глаза, и они поддерживали зрительный контакт довольно долгое время.

«А-Хэнг благодарит доброту принца Юй. Огромное спасибо леди Чжоу за доставку этих обручальных подарков. Они мне очень нравятся». Она говорила тихо, ее лицо улыбалось, совсем не показывая, что она рада видеть богатство.

Леди Чжоу удовлетворенно кивнула. Она была очень довольна отношением Фэн Юй Хэн.

Тем не менее, Фэн Юй Хэн также имела некоторые соображения. Этот человек дал ей такое огромное количество подарков, как дар обручения, каковы были его намерения? Он не должен знать, кем была вторая юная мисс семьи Фэн, и даже больше, он не должен знать, что она была тем человеком, которого он встретил глубоко в горах на северо-запад. Так как это так, тогда этот подарок был всего лишь дан второй юной мисс семьи Фэн и не имел ничего общего с Фэн Юй Хэн?

Думая о ней, ее сердце почувствовало себя немного неудобно. Еще раз взглянув на леди Чжоу, она задумалась. Опустив голову, она слегка заговорила: «Его Высочество принц Юй действительно ценит этот брак. Это вторая счастливая судьба семьи Фэн».

Леди Чжоу похлопала по ее руке и произнесла несколько слов, которые сильно ослабили сердце Фэн Юй Хэн: «Когда этот старый слуга покинул поместье, его Высочество потребовало, чтобы этот старый слуга сказал вам, что в столице очень жарко. Оно не сравниться с горами на северо-западе. Пожалуйста, используйте освежающий чай».

Она не могла удержаться от того, чтобы улыбка появилась на ее лице. Казалось, что он уже знал. Он уже знал, что это она. Увидев снова двор, полный подарков, ее настроение значительно улучшилось.

По мере улучшения настроения некоторые люди чувствовали, что их настроение ухудшается. Фэн Фен Дэй была одним из таких людей.

Эта девушка чувствовала, что с утра, когда она увидела Фэн Юй Хэн, ее сердце проходило через множество максимумов и минимумов. Только сейчас она почувствовала, что Фэн Юй Хэн уже потеряла большинство своих преимуществ. Она потеряла свою должность в качестве дочери первой жены. Она потеряла благосклонность матриарха и отца. Она даже потеряла то, что было бы идеальным женихом. Наконец, ее вытащили на тот же уровень.

Тем не менее, прежде чем она смогла даже смаковать этот момент, все это мгновенно обернулось вокруг Фэн Юй Хэн. Этот поворот событий может вызвать возмущение, как людей, так и богов.

На самом деле это была не только Фен Дай. Помимо спокойных и собранных, Ши и Сян Ронг, все остальные чувствовали, что их сердце также проходит через максимумы и минимумы. Даже Фэн Чен Юй убрала вид Гуаньина. Как бы она ни старалась, она не могла выразить щедрое выражение.

«Все это является частью личного подарка обручения, которое его Высочество принц Юй дал второй юной мисс семьи Фэн. Они не имеют никакого отношения к усадьбе Фэн. Вторая юная мисс должна лично позаботиться о них». Леди Чжоу еще раз напомнила всем присутствующим, что подарки были только для Фэн Юй Хэн.

Чэнь Ши не могла больше этого терпеть: «Леди Чжоу, с древних времен, подарки в честь помолвки, полученные от семьи жениха к семье невесты, всегда обрабатывались семьей невесты. Где такое было, когда сама невеста получала подарок? Это правила!»

«Правила?» Леди Чжоу усмехнулась: «Наложница, заменяющая жену, этот старый слуга никогда раньше не слышал об этом правиле. Возможно, мог бы Мастер Фэн рассказать нам, где твоя первая жена, другими словами, мать будущей принцессы Юй. Где она сейчас?»

«Очевидно, она находится в поместье!», - подсознательно ответила Чэнь Ши. Фэн Цзинь Юань холодно послал предупреждающий взгляд в ее сторону, заставляя ее сжиматься от страха; однако она не могла не пробормотать про себя: «Чья вина в том, что ее девичья семья была наказана Императором».

Это было сказано таким тонким голосом, что даже Фэн Цзинь Юань, который стоял рядом с ней, не слышал, но Фэн Юй Хэн все это слышала.

Она облизнула губы и повернулась к Чэнь Ши: «Мама, что ты имеешь в виду под этими словами? Император действительно наказал мою материнскую семью, отправив их в Хуанчжоу, но он не послал за моей дорогой матерью, которая давно оставила свою семью?» Она притворилась мысленным выражением: «Кажется, что прямых наказаний ни у кого не было. Даже если материнская семья королевской наложницы была убита, Император только понизил бы свое звание и потерял бы свой доход. По сравнению с благосклонностью королевской наложницы, его Величество нашло более важные медицинские знания моей матери».

Эти слова ошеломили всех присутствующих.

Фэн Цзинь Юань так сильно наморщил лоб, что можно было почти выжать воду. Слова Фэн Юй Хэн были явно предназначены для него. Разумеется, так было. В то время Император не постановил, что он должен опустить Яо Ши, поэтому, когда он выгнал ее, это было все решение семьи Фэн. Более того, семья Фэн предполагала, что они были правы все эти годы, но почему это случилось, когда Фэн Юй Хэн подняла это, он чувствовал, что он слишком поспешен?

В этом году можно было сказать, что королевская наложница была чрезвычайно одета. Император однажды установил рекорд, вызвав ее три месяца подряд. Однако даже если он полагался на нее до предела, после того, как имперский врач Яо вызвал смерть человека во время лечения, ему не было назначено наказание за смерть. Он был только понижен в должности и сослан в Хуанчжоу.

В то время семья Фэн беспокоилась о причастности. Услышав вопрос о наказании семьи Яо, они устроили эту ночь для Яо Ши. Размышляя об этом сейчас, будучи пониженным в должности и сосланным в Хуанчжоу, что с ним? Этот тесть его, божественный доктор был жив и здоров. Остальная часть семьи Яо была также жива и здорова. Только Яо Ши, Фэн Юй Хэн и Фэн Цзы Руи понесли три года наказания!

Фэн Юй Хэн посмотрела на изменение выражения лица, и в ее сердце появилось бесконечное количество насмешек.

Чэнь Ши, однако, не понимала, что эти слова предназначены для Фэн Цзинь Юань. Она подумала, что это была Фэн Юй Хэн, возмущавшая Яо Ши. Ее глаза сразу расширились, когда она открыла рот, чтобы опровергнуть: «Сформулировал ли Император точную мысль? Разве этого не нужно, чтобы понять смысл его слов?»

Когда эти слова покинули ее рот, матриарх семьи Фэн ударила Чэнь Ши по спине.

1: нефрит, подобный китайской капусте

2: Мифическое китайское существо, ответственное за богатство и защищающее злых духов.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 32**

Глава 32 – Национальное сокровище

Чэнь Ши издал громкий крик «ау» и взревел, не заботясь о том, что обращался к матриарху: «Почему ты ударила меня?»

Матриарх дрожала от гнева: «Я хочу, чтобы ты закрыл рот!»

Леди Чжоу только покачала головой и крикнула: «Кажется, что мастер Фэн очень хорошо разбирается в мыслях Императора, но неясно, что он неправильно понял».

Фэн Цзинь Юань почувствовал, что его голова вот-вот взорвется. Его внутреннее раздражение по отношению к Чэнь Ши достигло своего максимума.

«Леди». Фэн Юй Хэн заговорила: «А-Хэнг доверяет отцу. Он определенно не понимает Императора. На самом деле, эти вопросы должны считаться частными делами усадьбы Фэн. Текущая мать А-Хэнг оказала необходимую поддержку семье Фэн много лет назад, и мой отец очень любящий и справедливый человек. Думая об этих вещах ... все это может быть связано с проблематикой личности моего отца».

Фэн Цзинь Юань сжимал кулаки. Почему он ненавидел, как Фэн Юй Хэн назвала его «справедливым и любящим?» Разве того, что он заменил жену своей наложницей недостаточно?

«А-Хэнг прекрати эту чепуху», - напомнил он ей.

Фэн Юй Хэн была удивлена и быстро поклонилась: «Это А-Хэнг, которая неправильно поняла отца. Тогда ... отец действительно неправильно понял ...»

«Когда отец неправильно что-то понял?» Фэн Цзинь Юань не понимал разных вещей. Как могло случиться, что он не понял ни слова, сказанного сегодня?

«Хорошо». Леди Чжоу прервала разговор семьи Фэн: «Этот старый слуга пришел только, чтобы доставить подарки в честь помолвки в поместье Фэн. Что касается личных подарков обручения, они будут под руководством второй юной мисс семьи Фэн. Это было поручение его Высочества принца Юй, если главная жена хочет говорить о правилах, тогда, пожалуйста, поговорите прямо с принцем Юй». Она улыбнулась: «Но подумайте об этом, когда его Высочество Принц Юй следовал правилам за всю его жизнь?»

Леди Чжоу поправила свое тело и продолжала говорить ясным голосом: «В год, когда его Высочеству исполнилось три года, он забрался на трон и играл с нефритовой печатью целый день, и в конце концов он сломал ногу, В год, когда ему было девять, одним ударом он убил охотничью лошадь иностранца. Когда ему было двенадцать лет, когда Наложница Юнь была отброшена наложницей Чонг, он убил ее одним ударом, но Император только спросил, не пострадал ли он от кнута. Еще совсем недавно, три года назад, единственная дочь лорда Дин Ань влюбилась в его высочество. Лорд Дин лично попросил императора жениться, но его Высочеству это не понравилось. Он сразу поджог дворец Дин. Да, только вчера его Высочество вернулось в столицу, там был командир императорских стражей, которые смотрели на его раненные ноги. Его Высочество поднял кнут и убил тридцать человек. Разве эта главная жена все еще хочет поговорить с его Высочеством принцем Юй о правилах?»

Лицо Чэнь Ши побледнело, когда она слушала. Фэн Цзинь Юань вспомнил утреннее заседание суда и слышал, как люди говорили о вчерашнем кровавом деле. Видимо, император не обвинил принца Юй.

Люди в семье Фэн почувствовали, как по их телам начал течь холодный пот. Дело не в том, что этот девятый принц, его Высочество принц Юй, не следовал правилам. Он был просто смешным, слишком смешным.

В голове Фен Дай она сразу же предвидела, что Фэн Юй Хэн будет жить несчастной жизнью после женитьбы. Она не могла не чувствовать себя немного спокойнее.

Что касается Фэн Юй Хэн, она почувствовала, что эта история интересна, поскольку на ее лице появилась маленькая улыбка.

Леди Чжоу увидела это и была очень счастлива. Задолго до того, как она пришла, она прислушалась к разговору Бай Зе о том, как он встретил вторую юную миссию семьи Фэн в горах на северо-запад. С самого начала она не вполне верила, что какая-то молодая Фэн Юй Хэн может получить такую высокую оценку от высокомерного Бай Зе. Теперь можно было видеть, что она не была ни властной, ни рабской, она не плакала и не праздновала, и она была в состоянии видеть и ясно мыслить. Самое главное, услышав, как она говорит несколько раз, она ясно определила разделительную линию между ней и поместьем Фэн. Действительно, она внутренне кивнула. Только этот тип девушки мог соответствовать многим дарам девятого принца.

Слова Леди Чжоу заставили Чэнь Ши очень испугаться. Она была жадной, но не за счет ее жизни. Как она могла забыть, что его Высочество принц Юй был девятым принцем! Он, из нынешних принцев его величества, был самым самовольным. Он также с наименьшей вероятностью стал бы действовать согласно здравому смыслу, но он был также самым любимым Императором. Кто сказал ей, что девятый принц упал в немилости после того, как сломал ноги? Почему она предположила, что Император больше не любил его после того, как не поднял вопрос об объявлении его наследным принцем?

В то же время у Фэн Цзинь Юань была та же точка зрения, что и у Чэнь Ши, за исключением того, что он думал дальше, чем Чэнь Ши. В том году, кто сказал, что Император понизив положение семьи Яо, он должен опустить и Яо Ши?

С одной стороны, пара продолжала обдумывать, а с другой стороны, Фэн Юй Хэн почувствовала, что эта игра еще не достигла своего апогея. Ей нужно будет добавить больше масла в огонь.

Опустив голову, чтобы посмотреть на коробку в руках, на ее лице появилось выражение запутанности. Она прошла несколько шагов к леди Чжоу и осторожно сказала: «Леди Чжоу, эти серебряные банкноты были переданы А-Хэнг, тогда А-Хэн может их свободно использовать?»

Фэн Юй Хэн вздохнула: «Это здорово. Тогда А-Хэнг может использовать это, чтобы сделать лучшую одежду для родственников в усадьбе. Я также могу получить лучшие ингредиенты для главной кухни».

Каждый, кто видел Фэн Юй Хэн, решительно просящую новую одежду сегодня утром во внутреннем дворе Шу Я, теперь еще больше были раздражены.

Леди Чжоу не понимала: «Почему ты хочешь сделать одежду?» Отмечая, что одежда на теле Фэн Юй Хэн не подходит, выражение лица леди Чжоу снова стало уродливым.

Фэн Юй Хэн продолжала: «Истину нельзя скрыть. Хотя отец является премьер-министром нынешней династии, и хотя наша усадьба Фэн выглядит очень стильно, но реальность такова, что мы довольно бедны. Вчера наложница мать Яо привезла А-Хэнг и моего младшего брата обратно в усадьбу. Отец сказал следовать указаниям наложницы, чтобы помочь нам успокоиться, но из одежды, которая была доставлена нам, одно платье красило все красной краской, материал был грубым, как лезвие ножа, а другое платье с воротником, который был колючим. Их было абсолютно невозможно носить. Сегодня утром А-Хэнг увидела, что одна из первоклассных служанок матери также носит одежду, в которой блестела краска. Да, да, и леди может смеяться, наш внутренний двор Ивы уже два дня ел обрезки с главной кухни. Я понял, что финансовое состояние усадьбы особенно тяжело. В противном случае они не будут относиться к нам таким образом. У А-Хэнг, как дочери усадьбы Фэн, теперь есть деньги. Естественно, их нужно использовать, чтобы помочь усадьбе».

С этим утверждением лицо Чэнь Ши было поражено звуком!

«Отец явно сказал следовать указаниям наложницы, чтобы помочь поселиться, но вы, как главная жена, на самом деле заставляете их носить такую одежду? И вы даже заставляете их есть обрезки?»

Все в поместье Фэн опустили головы. Не важно, о чем говорила Фэн Юй Хэн. Они все чувствовали, что потеряли лицо.

Чэнь Ши не смутилась. Она только слегка чувствовала, что даже Фэн Цзинь Юань и матриарх будут слишком бояться леди Чжоу, чтобы оскорбить ее. Если бы все в контингенте принца Юна были похожи на него, не понес ли он огромных потерь?

Однако на этот раз она действительно задумалась. Леди Чжоу не была таким человеком, чтобы вызвать шум. Она уже указала на Фэн Цзинь Юань, если он был достаточно умен, он не стал бы беспокоить Фэн Юй Хэн, Яо Ши и Фэн Цзы Руи. Она просто продолжала говорить в соответствии с тем, что сказала Фэн Юй Хэн: «Вторая юная мисс семьи Фэн действительно имеет сердце Гуаньина. Не волнуйтесь, самый известный торговец текстилем столицы - один из соратников Принца Юй. Таким образом, если у второй юной мисс есть какие-то просьбы, я пошлю людей, чтобы они завтра прибыли в поместье Фэн и сняли мерки. Каждый получит один комплект одежды».

Когда она закончила говорить, она повернулась к евнуху и снова махнула рукой.

Люди в поместье Фэн, увидев это, начали дрожать. В то время они боялись больше всего общения между леди Чжоу и евнухом, потому что каждый раз, когда они это делали, люди падали от шока!

Как и ожидалось, евнух никого не пустил. На этот раз он просто крикнул: «Внесите!»

Сразу же, людей видели, что они держали еще два сундука.

Чэнь Ши сжала зубы, из-за чего между ее зубов вырвался какой-то звук: «Что теперь?»

Чен Юй, которая стояла в стороне, тайком вздохнула. Она ответила тоненьким голосом: «Подождем и посмотрим. Вероятно, это будет не хуже того, что было раньше».

Она догадалась. Последние два сундука, которые были привезены, также приносили самые жестокие удары по лицу. Леди Чжоу сказала строгим тоном: «Поскольку усадьба Фэн бедна, тогда мы, представители принца Юй, лично сошьем одежду для будущей принцессы».

Евнух быстро последовал за ним: «Его Высочество принц Юй дарит второй юной мисс семьи Фэн, четыре свертка из лунного дворцового шелка, четыре свертка парчи обыкновенной, четыре свертка небесной марли и четыре свертка из изысканного облака. Еще десять свертков дымчатой шелковой марли будут переданы второй юной мисс для пошива штор!»

На этот раз даже не было никого, кто оставался спокойным. Даже вечно спокойная Ан Ши не могла оставаться такой.

В каждом из четырех направлений была страна, граничащая с Да Шун. Хотя четыре страны были маленькими, у каждого из них были свои национальные сокровища. Этими четырьмя национальными сокровищами были: шелк лунного дворца, парча обыкновенная, небесная марля и кованая конденсация.

Было сказано, что когда четыре небольшие страны приехали в Да Шун, чтобы предложить свои национальные сокровища, имперские наложницы сражались до такой степени, что текла кровь, но когда боевые действия закончились, им удалось получить только один сверток. Это произошло только потому, что было трудно встретить эти четыре национальных сокровища. В течение трех лет каждая маленькая страна могла сделать только один сверток. Некоторые страны будут экономить в течение десяти лет, но едва могут предложить четыре свертка Да Шун.

Что касается дымчатой шелковой марли, это было что-то произведенное в Да Шун, и только один сверток можно было производить каждые десять лет. Но его Высочество принц Юй даровал десять свертков, кроме того, поручил Фен Юй Хэн сделать из них шторы.

Фэн Чен Юй почувствовала, что вот-вот ее вырвет кровью. Если раньше это были только украшения и украшения, то она могла бы с этим справиться, однако, когда эти пять сокровищ появились, она больше не могла с этим справиться!

Она так ревновала, что хотела умереть! Верните Урок для женщин, закрутите три повиновения и четыре добродетели1. Если бы она могла торговаться за какое-то одно из этих сокровищ, она действительно хотела отказаться от своего титула дочери первой жены Фэн Юй Хэн.

Никто не знал девочку лучше, чем ее мать. Чэнь Ши, стоящая рядом с ней, чувствовала, что ее дочь сильно дрожит. Она в значительной степени мгновенно догадалась, что думала Фэн Чен Юй.

Все любили красивые материалы для одежды, тем более, когда это было одно из пяти сокровищ, за которые сражались императорские наложницы.

Чэнь Ши крепко сжала руку Фэн Чен Юй и тихо прошептала: «Чен Юй, подумай о своем будущем. Наступит день, когда ты станешь примером для всех женщин. В это время все будет принадлежать тебе?»

Наконец, эта фраза «станешь примером для всех женщин». Проще говоря, Фэн Чен Юй снова вернулась, когда пронзительный возглас охватил. В одно мгновение она вернулась к спокойствию, словно ничего не случилось.

Только тогда Чэнь Ши расслабилась.

Все вместе убедило Фэн Чен Юй. С того времени, когда Яо Ши и ее дети покинули усадьбу, люди в поместье Фэн от матриарха до Фэн Цзинь Юань, а затем и Чэнь Ши научили ее многому, но эти слова всегда присутствуют. Она знала, что она родилась очень красивой. Эта красота затмила красоту всех женщин в столице, поэтому Фэн Чен Юй верила, что это убеждение было не пустым. Стать примером для всех женщин для нее было всего лишь вопрос времени.

1: Набор основных моральных принципов для женщин. https://en.wikipedia.org/wiki/Three\_Obediences\_and\_Four\_Virtues

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 33**

Глава 33 – Не могу поддержать тебя

К сожалению, Чэнь Ши и ее дочь не знали, что даже модель для всех женщин, Императрица никогда раньше не получала ничего. Иначе, как мог так много сокровищ могло попасть в руки принца Юй.

Фэн Юй Хэн нашла некоторую информацию о ценности предметов среди воспоминаний, принадлежащих владельцу тела. Она могла только вздохнуть, так как привычки тратить деньги человека заставили даже ее почти прикусить язык.

Но, поскольку другая сторона хотела преподнести все в качестве подарка, она не откажется от них. Она только встретилась с леди Чжоу и негромко сказала, улыбнувшись: «Я прошу леди поблагодарить его Высочество принца Юй от моего имени. Эти подарки, А-Хэнг они очень нравятся».

Члены семьи Фэн закатили глаза, ей очень нравятся подарки? Эта Фэн Юй Хэн понимала на самом деле, что означают эти дары? Это означало, что она была просто самой благословенной женщиной в мире!

Фэн Фен Дай не выдержала и громко заплакала. Как могла девочка, которой только что исполнилось десять лет, справиться с таким шоком. Полное слез и соплей, это было лицо человека, который был обижен.

Хан Ши была явно расстроена. Позора вначале было недостаточно, и теперь она действительно плакала?

Она была настолько злой, что тайно ущипнула Фен Дай. Это привело к тому, что Фен Дай заплакала еще громче.

Сян Ронг была рядом с Фен Дай. Видеть ее такой было поистине позорно. Несмотря на это, она попыталась убедить ее: «Четвертая сестра, быстро перестань плакать. Все смотрят».

Как Фен Дай могла ее слушать? Мало того, что она не слушала, но она ответила, плача: «Мне тоже нужен шелковый дворец. Я также хочу дымчатую шелковую марлю! Я действительно хочу все это!»

Фэн Цзинь Юань сердито закричал: «Наглость!» Это испугало Фен Дай так, что она не могла дышать и почти потеряла сознание.

Фэн Юй Хэн наблюдала, как этот фарс разыгрывается. Ей было очень приятно. Глядя на Фэн Чен Юй, которая слегка кусала губу, она решила дать ей еще несколько препятствий: «Четвертая сестра, быстро перестань плакать». Во время разговора она объяснила леди Чжоу: «Леди, пожалуйста, не обвиняй мою четвертую сестру, она еще молода».

Леди Чжоу, естественно, не стала бы суетиться над десятилетним ребенком. Она просто улыбнулась и покачала головой, показывая, что все в порядке.

Фэн Юй Хэн снова заговорила: «Четвертая сестра, будь уверена. Когда придет время, если есть какие-то материалы, оставшиеся после того, как сестра закончит, она, как минимум, сошьет четвертой сестре платок».

Хотя носовые платки маленькие, если они сделаны с одним из пяти сокровищ, тогда это будет считаться одной из самых удивительных вещей в мире.

После того, как она произнесла эти слова, Фан Дай перестала плакать, даже чарующая улыбка Хан Ши вернулась к ее лицу.

«Вторая сестра говорит правду?» - срочно спросила Фен Дай.

Фэн Юй Хэн кивнула: «Естественно, это правда. Вы и Сян Ронг - мои маленькие сестры. Как ваша старшая сестра, когда я получаю приятные вещи, естественно делюсь ими с моими маленькими сестрами. Думаю, старшая сестра сделал бы тоже. Вы не сражались бы с нашими маленькими сестрами за все?»

Изменив тему, она затащила Фэн Чен Юй в разговор.

Фэн Чен Юй только что была отстранена от ее безумного состояния своими убеждениями стать моделью для всех женщин, но теперь она почти снова закипела. К счастью, годы, проведенные ею, кропотливо практикующей способность терпеть, не были напрасны. Она жаждала всего, но она провела много времени, чтобы обуздать это желание. Только тогда она ответила измененным тоном: «Естественно».

Глаза Сян Ронг загорелись, и она позволила задать вопрос, как Фен Дай: «Вторая сестра тоже сделает это для меня?»

Когда Фэн Юй Хэн посмотрела на Сян Ронг, ее взгляд стал немного более искренним: «Каждая младшая сестра получит платок. Так подойдет?»

«Сян Ронг благодарна второй сестре!» Сян Ронг поклонилась, ее сердце было наполнено радостью.

Фен Дай естественно последовала и поблагодарила. Даже Ши и Хан Ши поблагодарили Фэн Юй Хэн.

Когда разговор между членами семьи Фэн завершился, леди Чжоу указала на последние подарки, которые должны были быть переданы Фэн Юй Хэн.

На этот раз пришли две служанки, и им было около 17 или 18 лет. Их лица были без макияжа. Их естественная красота заставила всех чувствовать себя свободно.

Леди Чжоу сказала: «Это девушки, которых лично выбрал его Высочество принц Юй. Они здесь, чтобы служить второй юной мисс». Когда она заговорила, она получила пару форм от служанки. «Это их рабские контракты. Пожалуйста, запомните это хорошо, вторая юная мисс, для будущих слуг, доверяйте только тем, у кого есть рабские контракты. Только тогда вы сможете расслабиться».

Это считалось предупреждением леди Чжоу Фэн Юй Хэн. Это также послужило уроком для образа жизни в древние времена. Только тогда Фэн Юй Хэн осознал важность рабских контрактов в эту эпоху, и обращение с рабскими контрактами стало ее первым требованием для занятости.

Задание леди Чжоу, которую отправили сюда, считалось завершенной. Фэн Цзинь Юань вежливо пригласил ее остаться на банкет, но леди Чжоу отвергла его предложение. Когда она уходила, она вытащила руку Фэн Юй Хэн и тихо прошептала: «Если что-нибудь случится, приходи в Усовершенствованное здание божества на улице Си. Это место принадлежит Его Высочеству».

Фэн Юй Хэн кивнула, затем снова поблагодарила его.

Когда все из окружения принца Юй ушли, люди поместья Фэн наконец вздохнули с облегчением.

Этот день действительно был слишком полон волнения!

Матриарх семьи Фэн чувствовала, что это уже не только ее талия, которая была некрасивой. Ее сердце тоже не показалось слишком хорошим. Сердце билось так сильно, что казалось, что оно выпрыгнет через ее горло.

Она посмотрела на Фэн Юй Хэн и хотела что-то сказать, но она внезапно не знала, как ей следует говорить с ней.

Двор, полный деревянных сундуков, покрытых красным шелком, и две девушки, стоящие за Фэн Юй Хэн, напомнили ей, что с этой внучкой больше нельзя общаться как раньше. Это была не только ее внучка, но и Яо Ши. Ее больше нельзя было рассматривать как наложницу-мать, которую преследовали.

Оглядываясь назад, матриарх поняла, что они поспешно и неправильно отреагировали на Яо ши. Теперь карма вернулась, и ее дочь стала достойной похвалы. Как матриарх, как она могла показать свое лицо сейчас?

Думая об этом, Чэнь Ши, которая стояла перед ней, стала еще больше ненавидеть ее глаза. Хотя она все еще держала жадеитские бусины, которые дала ей Чэнь Ши, как эти бусинки сравнивались с подарками, которые принц Юй дал Фэн Юй Хэн. Разница была действительно слишком неприглядной.

К сожалению, Чэнь Ши полностью не заметила, что матриарх и ее собственный муж были раздражены собой. Она только прошла несколько шагов и посмотрела на сундуки на земле. Наконец, она нашла тот, который был принесен первым. Это было четко обозначено для поместья Фэн и содержало потертые дары в честь обручения. С холодным фырканьем она открыла рот, чтобы говорить: «Из-за чего радоваться! Вы только получили калеку».

Фэн Цзинь Юань сердито ответил: «Заткнись!»

Матриарх была настолько зла, что закрыла глаза и просто сказала: «Я не могу поддержать тебя! Я действительно не могу поддержать!»

Чэнь Ши раздулся от гнева и выглядела как шарик, наполненный воздухом. Зная, что ее мужа и свекровь не следует злить, она сердито смотрела на Фэн Юй Хэн.

К сожалению, для кого-то, у кого нет такой памяти, как она могла помнить, что с того момента, как Фэн Юй Хэн вернулась в поместье, с каких пор она получила преимущество?

На этот раз было то же самое!

Под острым и злобным взглядом Чэнь Ши, Фэн Юй Хэн не раздражалась и не сердилась, вместо этого она поклонилась ей. Когда она встала, она сказала с крайней серьезностью: «Фраза матери чрезвычайно важна. Надеюсь, мама не переживает, ваше мнение о Его Высочестве принце Юй, А-Хэнг непременно передаст его». После разговора она обратилась к двум новым слугам и сказала: «Вы двое помните, чтобы напомнить мне, чтобы я никогда не забывала об этом».

Обе служанки говорили четкими, ясными голосами: «Пожалуйста, будьте уверены, вторая юная мисс. Эти слуги будут помнить об этом».

«А-Хэнг!» Фэн Цзинь Юань в отчаянии посмотрел на Фэн Юй Хэн. Было немного неопределенности относительно того, какой тон он должен принять.

Фэн Юй Хэн не дала ему возможности подумать и прямо изменила тему: «Отец, пожалуйста, посмотри, должны ли некоторые слуги перенести эти вещи обратно во внутренний двор Уиллоу?» Когда она заговорила, она смущенно посмотрела: Наверное, это не поместится во дворе Ивы.

Фэн Цзинь Юань, наконец, почувствовал, что настала возможность выступить: «А-Хэнг, посмотри, какой двор тебе нравится в усадьбе. Отец устроит это для вас».

В это время одна из двух слуг, одаренных принцем Юй, сказала: «Вторая юная мисс, возможно, сначала взгляните на резиденцию, подаренную Его Высочеством? Я слышала, что это прямо рядом с поместьем Фэн».

Когда эти слова были произнесены, Фэн Цзинь Юань сразу понял: «Может быть, это пустая резиденция на северной стороне, принадлежавшая старому сэру?»

Непосредственно рядом с северной стеной усадьбы Фэн была резиденция, которая была пустой в течение многих лет. Эта резиденция первоначально была награждена генералу в то время покойным Императором. К сожалению, у старого сэра не было ни сына, ни дочери. После его пребывания резиденция осталась пустой. Некоторые из них, помимо ожиданий, уже попали в руки девятого принца.

Фэн Цзинь Юань улыбнулся: «Эта резиденция только отделена от поместья Фэн одной стеной; кроме того, эта стена просто находится на краю внутреннего двора Уиллоу. Если резиденция, одаренная его Высочеством, такова, что ... А-Хэнг, отец может снести стену, чтобы связать резиденцию с внутренним двором Уиллоу».

Слуга, которая говорила, поклонилась Фэн Цзинь Юань и ответила нейтральным тоном: «Это действительно так, как сказал министр».

Фэн Цзинь Юань тайно вздохнул. В то время этот украшенный генерал был человеком, который жил в свободной жизнью. Поскольку у него не было детей и не было супруги, и он не любил гласности, особняк был невелик. Фактически, он был примерно того же размера, что и двор Матриарха Шу Я. Но он был, безусловно, чрезвычайно уникальным. Были небольшие мосты через воду и пруды лотоса. Он воспроизвел прекрасные пейзажи во внутреннем дворе сада на Севере.

Говоря об этом, он чувствовал, что только его самая привилегированная дочь, Чен Юй, может сравниться с этим двором. Но оставалось неясным, чья это была резиденция. Он слышал от другого чиновника, что есть шанс, что украшенный генерал вернул резиденцию императору. У него не было возможности спросить императора во дворе, так что он мог только сдаться.

Неожиданно эта резиденция все еще оказалась в руках усадьбы Фэн. Но человек, который будет жить там, была не Чен Юй, а А-Хэнг.

Он посмотрел на Фэн Юй Хэн. Она была слабой и маленькой, и казалось, что порыв ветра мог сбить ее с ног; однако на ее лице было трудно описать решение. Пара глаз заставляла его бояться.

Фэн Цзинь Юань четко помнил, что он все-таки любил эту дочь раньше, но эта любовь была значительно меньше, чем семейный интерес.

«Отцу не нужно тратить столько денег». Фэн Юй Хэн тихо сказала: «Достаточно добавить лунные ворота к стене во внутреннем дворе Ивы».

Всего лишь несколькими словами она ясно дала понять, что у нее нет желания оставаться связанной с поместьем Фэн. Откройте небольшую дверь, а затем, покинув усадьбу, она медленно закроет дверь.

Фэн Цзинь Юань чувствовал себя таким измученным, что почти не мог этого вынести. Он небрежно махнул рукой и беспомощно сказал: «Вот так мы сделаем, как вы говорите. Слуга Хи Чжун!»

Хи Чжун пришла, как только услышала свое имя.

«Пойдите, помогите второй юной мисс перенести подарки во двор Уиллоу. Кроме того, отправьте некоторых мастеров к северной стене и откройте лунные ворота. Это должно быть сделано до сегодняшнего вечера».

Хи Чжун получила приказ и ушла.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 34**

Глава 34 – Свадебная церемония в 15

Матриарх, наконец, пришла в себя и взяла на себя инициативу, чтобы подход Фэн Юй Хэн не разрушил их отношения: «А-Хэнг, оставайтесь во внутреннем дворе Ивы, пока не откроются ворота луны. Когда он будет готов, взгляните и посмотрите, всего ли достаточно. Просто скажи бабушке, и бабушка это доставит».

Фэн Юй Хэн улыбнулась: «Спасибо, бабушка. Его Высочество принц Юй отправил много предметов мебели. Маловероятно, что чего-то будет не хватать. Мне нужна помощь в перемещении и размещении».

«Это можно легко организовать». Матриарх была счастлива, верно! Это был обычный разговор. Если бы были просьбы, это было бы здорово. Она просто боялась, что Фэн Юй Хэн скажет, что ей ничего не нужно. Это заставило ее по-настоящему беспокоиться. «Бабушка Чжао уже договорилась со слугами. Возьмите хотя бы то, что вам нужно». Думая дальше, она добавила: «Эти слуги, которые были вам подарены, будут вашей ответственностью. Нет необходимости передавать свои рабские контракты в усадьбу. Вы можете сохранить их. Что касается ежемесячного пособия, усадьба также предоставит некоторые».

Услышав это, Чэнь Ши громко воскликнула: «Как это может быть! У всех слуг усадьбы Фэн заключены рабские контракты с усадьбой. Если другие тоже начнут делать это, разве в усадьбе не будет полный беспорядок?

Фэн Цзинь Юань и матриарх холодно впились взглядом в Чэнь Ши. Чен Юй, увидев это, быстро взяла на себя роль посредника: «Мама, пожалуйста, не волнуйся. Чэнь Юй обещает не добавлять личных слуг».

Ши и Хан Ши привели Сян Ронг и Фен Дай и сказали: «Наложницам тоже не понравится».

Фэн Цзинь Юань холодно фыркнул и спросил Чэнь Ши: «У тебя есть еще что сказать?»

Чэнь Ши была сильно зажата Чен Юй и могла только опустить голову в тишине.

Фэн Цзинь Юань увидел, что она, наконец, замолчала и издала длинный вздох: «Поскольку нет никаких возражений, мы продолжим так! Это было занятое утро, все должно быть устали. Может нам разойтись?»

Все правильно отдали приветствия и ушли. Фэн Юй Хэн взглянула на матриарха, перед тем, как уйти и сказала: «Болезнь бабушки, возможно, попробуй метод А-Хэнг, о котором упоминалось ранее».

Матриарх сразу усмехнулась: «Добрая внучка, не волнуйся. Бабушка помнит все, что вы сказали.

Фэн Юй Хэн снова попрощалась и вернулась во внутренний двор Ивы с двумя слугами.

Матриарх наблюдала за ней, когда она уходила, и чувствовала себя вполне довольной собой. Как раз сейчас эта девушка была очень обеспокоена ее правом? Если бы это было так, то она была готова принять ее добрую волю?

К сожалению, Фэн Юй Хэн не думала об этом. По ее мнению, людям этой усадьбы не хватало капитального ремонта, но она все еще была просто человеком. Ей все-таки пришлось забрать Яо Ши и Цзи Руи. Слишком много вещей в одном месте просто не было бы разумным делом. Возможно, было бы лучше найти тех, кто идет с потоком в первую очередь. Или, возможно, она должна сначала подавить самых упрямых людей, прежде чем медленно вернуться, чтобы собрать других.

Вернувшись во внутренний двор Уиллоу, Фэн Юй Хэн спросила имена двух девочек-слуг. Они были особенными. Одну из них звали Хуан Цюань, а другую - Ван Чуан. Хуан Цюань была немного более живой, а личность Ван Чуан была более холодной.

Хуан Цюань была очень активна в общении и рассказала Фэн Юй Хэн о намерениях принца: «Его Высочество сказал, что усадьба премьер-министра не намного лучше, чем бандитская. Хотя мастер Фэн сдал имперский экзамен в этом году, его семья была не так хорошо образована, как он. Кроме того, мастер Фэн учился в странном направлении и не мог быть отцом. Его Высочество действительно не понимает, как он стал премьер-министром этой страны. Таким образом, его Высочество послал Ван Чуан и меня, чтобы защитить принцессу. Мы не можем допустить, чтобы с принцессой произошли несчастные случаи, и мы должны обеспечить, чтобы принцесса не подвергалась издевательствам в усадьбе».

Ван Чуан, увидев, что Хуан Цюань закончила говорить, спокойно добавила несколько вещей: «Его Высочество также сказал, что он будет ждать, когда принцессе исполнится 15 лет, а затем сразу же состоится свадебная церемония».

Лоб Фэн Юй Хэна стал потным. Брак в 15 лет, почему эти древние люди так спешили!

Еще раз подумав об этом человеке, она обнаружила, что в ее сердце медленно проникают ожидания.

Немного понижая свое настроение, она спросила Хуан Цюань и Ван Чуан: «Я вижу, что ваши шаги легкие и изящные, а ваш пульс ровный и устойчивый. Вы, кажется, не обычные слуги. Вы тренировались раньше?»

Хуан Цюань призналась, улыбаясь: «Я больше всего разбираюсь в игре с мечами, в то время как Ван Чуан лучше всего владеет боевыми искусствами Цингун. Его Высочество сказал, что мы должны защищать и служить принцессе».

Фэн Юй Хэн почувствовала, что она слишком оживленная: «Почему я внезапно стала принцессой. Я до сих пор еще не вышла замуж за его Высочество».

«Это произойдет рано или поздно».

У Хуан Цюань был безразличный взгляд, в то время как Ван Чуан сделала больше соображений: «Хуан Цюань помни, это усадьба Фэн. Неважно, в каком направлении учился Мастер Фэн, мы не можем нарушать правила здесь. Здесь мы должны называть ее второй юной мисс».

Хуан Цюань кивнула: «Хорошо, тогда мы дадим лицо усадьбе Фэн».

Фэн Юй Хэн тайно усмехнулась. Казалось, Фэн Цзинь Юань оставлял желать лучшего, выступая в качестве премьер-министра. В противном случае большая драма не подействовала бы сегодня, и Хуан Цюань и Ван Чуан не имели бы такого плохого взгляда на него.

«Ван Чуан, следуй за мной в будущем». Она намеревалась исправить неуважение к Фэн Цзинь Юань. Она верила, что человек, который их отправил, догадался. Они сказали это перед собой, так как они не казались теми, кто вызывал неприятности.

«Тогда как насчет меня?» Хуан Цюань была ошеломлена: «Принцесса ... нет, вторая юная мисс, может быть, ты не хочешь, чтобы я была твоей слугой?»

Фэн Юй Хэн покачала головой: «Конечно, я хочу, чтобы ты была со мной, но у тебя есть более важная миссия, чем следовать за мной».

Хуан Цюань не могла понять: «Что может быть важнее, чем забота о второй юной мисс?»

Фэн Юй Хэн сказала ей: «Позаботьтесь и защитите мою мать и моего младшего брата».

Хуан Цюань кивнула. После того, как его Высочество принц Юй дал им это задание, бабушка Ли лично рассказала им все о семье Фэн и второй юной мисс.

Конечно, все было просто общеизвестными деталями. Он не включал такую информацию, как их встреча в горах на северо-западе. Но он сказал, что в эту ночь его Высочество принц Юй установил личность второй юной мисс.

Таким образом, Хуан Цюань и Ван Чуан понимали. Будучи оставленными в течение трех лет, если бы кто-нибудь в этом мире, о ком заботилась вторая юная мисс, был бы ограничен теми, кто жил с ней и страдал с ней в этой горной деревне, ее матери и ее младшем брате.

«Юная мисс, не волнуйся. Я обязательно защищу мадам и молодого мастера». Хуан Цюань переключила свое улыбающееся лицо на серьезный внешний вид.

Фэн Юй Хэн кивнула, зная, что слуги, посланные этим человеком, будут действовать в соответствии с приказами.

Дорога к двору Ивы была очень длинной. На обратном пути у всех были вопросы, которые они задавали, и на которые они отвечали. Казалось, что они наслаждались общением. Однако Хуан Цюань и Ван Чуан никогда не спускали с глаз Мань Си, которая следовала за ними на большом расстоянии.

Фэн Юй Хэн уже давно это заметила и приняла к сведению удовлетворительную работу. Эта девушка начала ходить рядом с ними, но когда Хуан Цюань и Ван Чуан начали говорить о поместье Фэн, Мань Си замедлила шаг и стала следовать за ним. Она держалась достаточно близко, чтобы оставаться в поле зрения, но достаточно далеко, чтобы оставаться вне пределов слышимости.

Ее одобрение Мань Си увеличилось чуть больше. Такая наблюдательная девушка, если ее можно было бы постоянно использовать для личных дел, тогда она будет считаться поистине великим талантом.

Когда они вернулись во внутренний двор Ивы, Яо Ши и Цзи Руи ждали их у двери. Увидев их возвращение, Цзи Руи сначала побежал и нырнул в талию Фэн Юй Хэн: «Старшая сестра, старшая сестра, почему ты так долго? Кто эти люди? Я хотел пойти посмотреть, но бабуля Сан не пускала меня».

Она погладила голову Цзы Руи и сказала ему: «Это был очень известный человек, который пришел в наш дом в качестве гостя. Старшая сестра и старейшины приветствовали их во дворе».

«Тогда почему я не мог пойти?» Ребенок опустил голову и посмотрел на свою одежду: «Может быть, потому, что эта одежда слишком оборванная и старая, что они заставят семью потерять лицо? Все в порядке, не было ли нового набора одежды? Я могу переодеться. Цзи Руи не чувствует, что воротник слишком колючий».

Говоря об одежде, Фэн Юй Хэн вспомнила что-то и повернулась, чтобы дать приказ: «Бабушка Ли, матриарх сказала, что отправит людей к портному, чтобы купить уже готовую одежду. Спроси, когда они будут готовы».

Бабуля Ли больше ничего не говорила. Выполняя просьбу, она направилась во двор Шу Я.

Ну и шутка! Вторая юная мисс Фэн, вернувшись к власти, была чем-то, что было распространено среди слуг усадьбы Фэн. Хотя они были немного дальше, они все еще могли видеть признаки неприятностей. Его Высочество принц Юй отправил леди Чжоу поддержать Фэн Юй Хэн. Она была старой леди, как она могла пойти против людей принца Юй?

Когда бабушка Ли ушла, Бао Тан почувствовала себя немного смущенной. Она видела, что отношение Мань Си к Фэн Юй Хэн изменилось, как у бабушки Ли. Но она не видела событий на переднем дворе. Кроме того, она не так хорошо справлялась с вещами, как бабушка Ли. Поэтому, когда Хуан Цюань и Ван Чуан опустились на колени перед Яо ши и сказали: «Слуги Хуан Цюань и Ван Чуан приветствуют мадам». Она подсознательно сказала: «Новые слуги? Кажется, вы не знаете правил. Главная жена усадьбы Фэн живет во дворе Цзинь Юй. Это просто наложница.

Ван Чуан безучастно взглянула на Бао Тан. Только один взгляд казался ослепительным просветом. Бао Тан быстро поспешила назад и услышала, как Ван Чуан сказала: «Наши правила - это то, что устанавливает его Высочество принц Юй. Если у вас появятся возражения, я смогу обсудить их с принцем».

Опустив голову, Бао Тан промолчала.

Бабушка Сан увидела, что две новые девушки были очень вежливы в отношении Яо Ши и очень обрадовалась. Схватив Хуан Цюань и Ван Чуан, она повторила: «В будущем мы будем на вашей стороне».

Во дворе Уиллоу хозяин и слуги обменивались приветствиями, а снаружи, экономка, Хи Чжун, руководила людьми, которые несли дары, предоставленные принцем Юй.

Раньше Яо Ши слышала слухи о событиях во дворе. Только теперь, когда она увидела сундук за сундуком, она поняла, что брак, устроенный много лет назад, действительно появился. Но это было не из-за приятных вещей, которые ей нравились, скорее она чувствовала себя немного мрачной. Даже счастье Фэн Цзы Руи не могло повлиять на нее.

Видя, что Хуан Цюань и Ван Чуан помогают руководить людьми, перевозящими вещи, Яо Ши потянула Фэн Юй Хэн на несколько шагов в сторону и спросила ее: «Я слышала от слуг слухи о том, что лицо и ноги девятого принца были изуродованы. Они также сказали, что нет надежды на наследника. Это дело ... ты хочешь немного подумать?»

Фэн Юй Хэн рассмеялась: «Дорогая мама, о чем ты хочешь, чтобы я подумала?» Она слегка погладила руку Яо Ши и утешила ее: «Давай не будем говорить о том, как наше нынешнее положение в поместье Фэн хуже, чем было раньше, но вспомни, когда ты была главной женой семьи Фэн, и я была дочерью первой жены. Даже тогда желание отказаться от имперского брака было бы невозможным».

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 35**

Глава 35 - Не станет жаловаться

У Яо Ши были слезы на глазах: «Мама виновата за причинение вам проблем и Цзи Руи. Если бы вы не были внучкой семьи Яо, тогда вы бы не пострадали от этой катастрофы».

Фэн Юй Хэн покачала головой: «Если бы мы не имели никакого отношения к семье Яо, то я боюсь, что Фэн Цзинь Юань не заставил бы тебя выйти за него и уйти в усадьбу. Если бы это произошло, тогда не было бы Цзи Руи и меня».

Услышав, что она прямо назвала министра Фэна по его официальному имени, хотя Яо Ши действительно испытывала некоторое недовольство от этого мужа в ее сердце, она все еще чувствовала, что это несколько неуместно. Она посоветовала дочери: «Как бы ни был плох этот человек, он все еще твой отец».

Фэн Юй Хэн подняла угол рта, ее лицо слегка озадачилось. Она сказала: «Может быть, у этой дорогой матери все еще есть чувства к нему».

Яо Ши на самом деле серьезно задумалась над этим вопросом некоторое время, затем она покачала головой: «Если чувства и были, то они исчезли, когда нас выгнали из поместья. Но А-Хэнг, вы должны понять, в этой жизни у женщин нет другого выбора. Покидать дом и выходить замуж, независимо от того, как семья мужа относится к вам, это жизнь женщины».

«Жизнь принадлежит тебе. Никогда не было случая, чтобы у мужчин было последнее слово». Фэн Юй Хэн напомнила Яо ши: «Три обетования и четыре добродетели относятся к обеим сторонам. Если он относится к вам, как к мусору, тогда вы не должны относиться к нему как к почетному гостю».

Яо Ши горько улыбнулась и погладила лицо Фэн Юй Хэн: «Глупый ребенок, как может быть такая справедливость. Ты думаешь, что у всех равные права, но это не так. Мать действительно давно потеряла надежду. Даже если бы мы прожили всю оставшуюся жизнь в этой маленькой горной деревне, это было бы не так уж плохо. Но это вызовет проблемы для тебя и Цзи Руи. Только тогда я решила вернуться в столицу, но я не ожидала такого от девятого принца ... »

«Девятый принц очень хорош». Фэн Юй Хэн не хотела больше переубеждать Яо Ши дальше, но в ее сердце уже была идея. В будущем ей нужно будет найти шанс понять вопрос о разводе в эту эпоху. Если бы Яо Ши хотела, тогда они могли бы также расстаться после того, как мы вернемся в поместье. «Дорогая мама, не волнуйся. А-Хэнг довольна этим браком. Мне он очень нравится».

«Но ...» Яо ши все еще беспокоилась: «Игнорируя другие проблемы, это вопрос детей ...»

«Дорогая мама действительно волнуется, может быть, вы хотите, чтобы император вынес вердикт? Или может быть, чтобы семья Фэн имела смелость попросить принца Юй взять его предложение назад? Поскольку нет никакого способа изменить это, не лучше ли искать положительные стороны? По крайней мере, все, что произошло сегодня, было вполне удовлетворительным, на мой взгляд.

Действительно, Фэн Юй Хэн была очень довольна, вполне довольна. Когда она наблюдала, как маленький внутренний двор Ивы заполнился этими сундуками, она почувствовала себя еще более радостной.

«Дорогая мама, смотри. Это все приятные подарки от Его Высочества принца Юй. Игнорируя другие вещи, это шелк, парча обыкновенная, небесная марля, кованное покрытие и дымчатая шелковая марля. Если вы думаете, что он действительно не заботится обо мне, то отправил бы он эти вещи в поместье? Кроме того ...» Она закрыла рот и немного рассмеялась, когда рассказала Яо Ши о сегодняшних событиях с леди Чжоу. Было перечислено все от обручальных даров усадьбе Фэн до ее личных обручальных подарков. Увидев, что лицо Яо Ши расслабилось до улыбки, она тоже, наконец, успокоилась.

«Это все сокровища, которые даже имперские наложницы не могут иметь. Девятый принц действительно искренен». Яо Ши поправила пучок волос, который упал на лоб Фэн Юй Хэн. «Наш А-Хэнг вырос. Ты - человек со своими собственными идеями. Мать всегда хочет, чтобы ты преуспела. Если он сможет искренне позаботиться о тебе, то другие вещи ... » Яо ши внезапно остановилась и некоторое время размышляла про себя. Она приблизилась к уху Фэн Юй Хэн и прошептала: «Вопрос об изуродованном лице и сломанных ногах легко игнорировать, но вопрос о детях. В будущем, найди шанс отправить письмо своему деду, может быть, есть надежда на выздоровление».

Фэн Юй Хэн внимательно кивнула головой: «Дорогая мама, не волнуйся. А-Хэнг определенно не будет жаловаться». Когда она заговорила, она передала ящик в руки Яо Ши: «Здесь есть серебряные и золотые банкноты от его Высочества принца Юй. Пожалуйста, позаботься о них!»

Яо ши нахмурилась и отодвинула коробку: «Мой А-Хэнг - ребенок с идеями. Мать верит, что ты распорядишься деньгами надлежащим образом независимо от того, сколько их у тебя. Возьми назад, матери они не нужны. Через несколько лет ты выйдешь замуж, и должна будешь заботиться о своей семье. На данный момент лучше узнать об этом больше».

Фэн Юй Хэн не настаивала и сказала: «А-Хэнг определенно не будет пренебрегать матерью и Цзи Руи. Вы двое - моя единственная истинная семья в этом мире. Мы должны жить счастливо, и мы должны внимательно следить за тем, каково будет возмездие тем, кто плохо обращался с нами раньше».

Яо Ши увидела вспышку решимости Фэн Юй Хэн. Хотя она быстро исчезла, она все же вздохнула внутренне.

Мать лучше знает свою дочь, а ее дочь не такая, как раньше. Некоторое время она чувствовала это. Но в любом случае она все еще была ее дочерью. Независимо от того, была ли она снисходительной, безразличной или сильной, как сейчас, все были хорошими, и она узнала их всех как свою дочь. Но не было матерей, которые хотели, чтобы их дети жили жизнью, полной трудностей. Она надеялась, что девятый принц действительно будет хорошо относиться к А-Хэнг. Позволяя ей покинуть заполненное отчаянием место, известное как поместье Фэн, она могла бы жить счастливо с яркой и теплой семьей.

Фэн Юй Хэн заметила эмоциональные глаза Яо Ши, но ничего не сказала. Она слегка гладила руки Яо Ши и впервые приблизилась к ней, как дочь, и с любопытством сказала: «Дорогая мама, все будет хорошо. Все будет отлично».

С этой стороны у матери и дочери было сердечное общение, а Фэн Цзы Руи уже был поглощен сундуками.

Фэн Юй Хэн улыбнулась и подошла к уже открытому сундуку. Изнутри она выбрала маленького тигра из белого нефрита. Он был размером с детский кулак. Он был прикреплен к коричневой нити с кисточкой, свисающей внизу. Это было, безусловно, изысканно.

«Приходи». Она потянула Цзи Руи к себе: «Когда новая одежда будет готова, мы позволим сестре Хуан Цюань помочь одеть ее».

Цзи Руи был очень доволен. Он держал маленького тигра, не желая его опускать.

Яо ши рассмеялась: «Знак Цзы Руи действительно тигр, какое совпадение».

Хуан Цюань хихикнула и сказала Яо ши: «Какое это совпадение. Его Высочество специально приготовил подарки для мадам и молодого мастера. Этот маленький тигр - всего лишь один из них».

Волны эмоций снова врезались в ее сердце, так как с трудом скрывалась улыбка, доходившая до ее губ. Фэн Юй Хэн редко позволяла эмоциям проявляться на ее лице.

«Большое спасибо за внимание Его Высочества». Сердце Яо Ши ощущалось значительно лучше. Хотя это было не потому, что она получила подарки, но именно через это дело она увидела, что девятый принц действительно заботился о своей дочери. Это было здорово.

Когда последний из сундуков был доставлен, Хи Чжун быстро бросилась к Фэн Юй Хэн и спросила: «Вторая юная мисс, есть еще сундуки, которые не влезли. Они были размещены недалеко от двора Уиллоу. Этот слуга надеется, что вторая юная мисс даст некоторые указания. Лунные ворота на северной стене, открыть их прямо сейчас?»

Фэн Юй Хэн кивнула: «Откройте их, немедленно откройте. Мне не нужно, чтобы на это место было приятно смотреть, и мне не нужно, чтобы оно было слишком большим. Если туда могут поместиться два человека, то этого достаточно. Я надеюсь, что рабочие смогут работать быстро. Было бы лучше, если бы они закончили через два дня».

Хи Чжун кивнула и поклонилась, приняв задание. Она быстро поспешила начать работу по открытию лунных ворот.

Яо Ши смутилась разговором: «Зачем открывать лунные ворота на северной стене?»

Фэн Юй Хэн ответила вопросом: «Знает ли дорогая мать, что его Высочество принц Юй подарил мне резиденцию?»

Яо Ши кивнула: «Да, я слышала».

«Это резиденция на другой стороне Северной стены».

Яо Ши прикусила язык. Она выросла в столице и, естественно, знала о происхождении резиденции, которая окружала поместье Фэн. Она никогда не думала, что резиденция, которую ищут лорды, генералы и чиновники, попадет в руки ее дочери.

После того, как все было перемещено, слуги ушли, и маленький внутренний двор Ивы наконец успокоился.

Бабушка Сун подошла и спросила Фен Юй Хэн: «Его Высочество подарил большое количество чаев, должен ли этот слуга заварить чай для мадам и юной мисс?»

Фэн Юй Хэн кивнула: «Заваривай. Просто используй чайный набор, подаренный его Высочеством». Затем она повернулась и поговорила с Хуан Цюань: «Позже, помогите бабушке Сун найти продукты питания среди обручальных подарков. Храните их отдельно. Когда мы переедем в соседнюю резиденцию, найдите комнату, чтобы их хранить. Остальное рассортируйте по категориям. Если возможно, было бы лучше составить список».

Хуан Цюань получила приказ: «Юная мисс, не волнуйся. Если кто-то посмеет даже подумать о том, чтобы прикоснуться к подаркам, помощники принца Юй будут непреклонны».

Когда эти слова были произнесены, жадное лицо Чэнь Ши промелькнуло в голове Бао Тан. Бао Тан задрожала и сделала мысленное замечание, чтобы напомнить главной жене о том, чтобы быть невероятно осторожной. Крайне важно, чтобы она не попала в конфликт с людьми принца Юй из-за денег.

Люди принца Юй следили за всем, поэтому жители поместья Фэн больше не осмеливались беспокоить Яо Ши. По крайней мере, они не осмелились публично ничего говорить.

Этот момент впервые проявился в вопросах еды!

Когда наступил полдень, руководство главной кухни сразу же взяло группу слуг в сторону двора Уиллоу. Некоторые из них носили тарелки, некоторые с контейнерами для еды, шла группа не менее двенадцати человек.

Их руководитель была женщина старше 50 лет. У нее было жирное тело, похожее на Чэнь Ши. Когда она засмеялась, ее глаза почти полностью были спрятаны плотью на ее лице.

Когда она добралась до двора Уиллоу, они не обратили слишком много внимания на Яо Ши и прямо поклонились Фэн Юй Хэн ... «Этот старый слуга Ван Ши, уважительно относится ко второй юной мисс! Уже полдень, поэтому этот старый слуга пришел, чтобы доставить пищу!»

Фэн Юй Хэн ненавидела такого человека, который попытался бы одобрить тех, кто имеет власть. Пища, которая была доставлена раньше, была даже недостаточно хороша для свиней. Теперь, в мгновение ока, еда была улучшена до такой степени, что она была весьма впечатляющей.

Она махнула рукой и вытащила Яо Ши и Цзи Руи в свою комнату, когда она передала дело слуге.

Вскоре после этого Ван Чуан и Хуан Цюань лично привезли еду в комнату. К сожалению, начальный поднос не мог удержать так много тарелок. В конце концов, Мань Си и Бао Тан принесли стол из своей комнаты. Только тогда им едва удалось все вместить.

Фэн Юй Хэн не была ни капли вежливой, когда она села и начала есть.

Яо Ши всегда была восприимчива к чрезмерному мышлению, поскольку она спросила Фэн Юй Хэн: «Будем ли мы критиковать за это?»

Фэн Юй Хэн сначала спросила Цзи Руи, что он хотел съесть, а затем передала ему это, затем она ответила Яо ши: «Ха, если они хотят критиковать, тогда они могут критиковать. Может быть, если бы не это, нас бы не критиковали с тех пор, как они вернулись в поместье?»

Яо Ши задумалась и пришел к такому же выводу. Таким образом, она больше не говорила и концентрировалась на еде.

Как могли три закончить так много блюд. В конце концов, многие блюда остались нетронутыми. Фэн Юй Хэн заговорила: «В будущем слуги двора Уиллоу не будут есть на главной кухне. Обеденные блюда будут съедены ими. Что касается остатков, если есть что-то, что вам нравится, тогда вы также можете забрать это себе. После того, как мы переедем в соседнюю резиденцию, бабушка Сун позаботится о создании столовой».

Хуан Цюань была очень довольна и позаботилась о том, чтобы вынести некоторые блюда в комнату в крыле, чтобы поесть. Мань Си не говорила больше, чем было необходимо. Независимо от того, что Хуан Цюань сказала ей сделать, Мань Си делала. Бао Тан почувствовал, что что-то не совсем так. Найдя шанс, она спросила ее: «Ты была запугана второй юной мисс?»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 36**

Глава 36 – Ан Ши возвращается

Мань Си посмотрела на Бао Тан и неохотно сказала: «Меня не испугала вторая юная мисс. Я испугалась его Высочества принца Юй. Вы были здесь во дворе и не выходили, поэтому вы не знаете, но когда у вас появится момент после обеда, выйди и поспрашивай. Пойди, посмотри, сколько людей в поместье скажет, что они не боятся людей принца Юй».

Говоря так, Бао Тан ничего не подозревала. С тех пор, как они пришли в Уиллоу, они ни разу не поели. Увидев вкусную еду перед ними, Бао Тан почти начала пускать слюни. Кроме того, она беспокоилась о том, как сообщить о происходящем главной жене. Хотя главная жена дала это задание бабушке Ли, так как она была здесь, она, очевидно, также имела чувство долга. Главная жена могла и не спросить ничего, но то, что она не сказала ничего, была бы полностью ее вина.

В тот день Яо Ши уговорила Цзи Руи лечь спать. Хуан Цюань была во дворе с бабушкой Сун, собирающей продукты из подарков.

Фэн Юй Хэн долго не спала прошлой ночью, поэтому она почувствовала слабость. Первоначально она хотела вздремнуть, но кто знал, что, когда она собиралась лечь, Ван Чуан вошла в комнату и прошептала ей на ухо: «Вторая юная мисс, третья наложница усадьбы пришла к третьей юной мисс».

Фэн Юй Хэн и Яо Ши отправились поприветствовать их, но обнаружили, что Ан Ши и Фэн Сян Ронг уже были сопровождены в комнату ожидания.

Подумав о возвращении, отношения Яо Ши и Ан Ши были гармоничными. В том же году, Ан Ши вошла в поместье сразу же после Чэнь Ши. Она действительно испытала довольно много издевательств от Чэнь Ши, но Ан Ши не была той, кто любил соревноваться. Если бы она могла терпеть, она бы терпела. К счастью, Чэнь Ши была просто наложницей в то время. С Яо ши, как голова, держащая ее под контролем, она не могла быть слишком возмутительной.

Увидев, как Фэн Юй Хэн и Яо ши вошли в комнату, Ан ши и Фэн Сян Ронг быстро встали. Ши столкнулась с Яо Ши и поклонилась, называя ее «сестрой». Когда она подняла голову, ее глаза покраснели.

Яо ши также вздохнула от волнения. Держа руку Ши, они провели некоторое время, не в силах ничего сказать.

Фэн Юй Хэн действительно не хотела видеть эту печальную сцену и посоветовала Яо Ши: «Быстро позвольте матери-наложнице Ан и третьей сестре сесть. Дни для разговора станут более многочисленными».

Ши затем обернулась и поклонилась Фэн Юй Хэн: «Приветствую вторую юную мисс».

Она быстро остановила ее: «Мать-наложница, не так. Здесь нет таких правил. Ты старше меня. Не стоит приветствовать младшего».

Ши горько улыбнулась: «Я наложница. Как я могу быть старейшиной. Эти два слова, вторая юная мисс хвалит меня слишком много. Логически говоря, перед второй юной мисс я должна считаться слугой».

«Я искренне надеюсь, что наложница-мать не сделает этого». Фэн Юй Хэн жестом указала ей, чтобы она остановилась, и чтобы они сидели.

Бабушка Сун уже приготовила чай и принесла его. Аромат чая быстро заполнил комнату, и Сян Ронг не мог не воскликнуть: «Что это за чай? Какой он ароматный!»

Ан Ши сжала губы в улыбке: «Это, должно быть, один из чаев, подаренных его Высочеством принцем Юй. У нашей усадьбы определенно нет такого высококачественного чая».

Фэн Юй Хэн пожала плечами: «Даже если бы он был, он никогда не дошел бы до людей Уиллоу».

Ан Ши слегка вздохнула: «Говоря о том, что семья Фэн слишком возмутительна в отношении таких вещей. Но вторая юная мисс только что вернулась в поместье. Было бы лучше не иметь слишком много врагов?»

Фэн Юй Хэн знала, что Ан Ши сделала это ради нее. Она кивнула и поблагодарила Ан Ши, но она также покачала головой: «С того момента, как мы постучали в главные ворота семьи Фэн, количество врагов было бесчисленным. Что нам нужно, это спровоцировать их».

Ан Ши согласилась с этим: «В эти несколько лет, когда вас не было в усадьбе, Чэнь Ши уже заменила большинство слуг. Даже бабушку Сун отправили во внешний двор, чтобы заняться каторжным трудом. Только услышав известие о возвращении девятого принца, она послала тебя принять».

Яо ши чувствовала себя плохо из-за бабушки Сун, так как ее сердце снова почувствовало недомогание.

Фэн Юй Хэн не говорила о таких эмоциональных вещах, поэтому она встала и вернулась во внутреннюю комнату. Ранее она принесла в свой будуар коробки с драгоценностями. Открыв одну из них, она выбрала пару персиковых цветных сережек и положила их в руку. Вернувшись на улицу, она прижала серьги к рукам Сян Ронг: «Вторая сестра просто вернулась в поместье и раньше не имела ни одной приятной вещи. К счастью, люди принца Юй дали мне немного. Я передам это третьей сестре в качестве поздравительного подарка!»

Сян Ронг сразу ошеломилась, увидев бледно-розовые персиковые цветущие серьги. Никто не знал, какой материал использовался для сережек. Казалось, это нефрит, но она чувствовала, что это не может быть нефрит. Она не могла сказать, но она просто чувствовала, что это было значительно красивее, чем все, что она когда-либо видела.

Девочка долгое время была в страхе, а потом воскликнула: «Это слишком красиво!»

Ан Ши также подошла. Взглянув, она была в шоке: «Глупый ребенок, что ты, ты все еще в оцепенении. Почему ты не поблагодарил свою вторую сестру! Это чрезвычайно редкий розовый кварц!»

В эту эпоху все еще не так много было на пути добычи кварца, но ценность кварца была признана. В настоящее время наиболее распространенным был белый кварц, за которым следует желтый кварц. Для розового кварца и аметиста вполне вероятно, что даже императорская семья не могла найти кусок, а тем более создать из него украшение. Это действительно был материал, на который осмелились бы только мастера.

Услышав, что это кварц, и розовым кварц, Сян Ронг сразу поняла истинную ценность этого предмета. Она быстро и торжественно произнесла приветствие: «Сян Ронг благодарит вторую сестру».

Фэн Юй Хэн улыбнулась и помогла девушке подняться, а потом похлопала по ее руке: «Между сестрами, нет необходимости в этом поклонении. Не волнуйся, я сказала раньше, что дам Фен Дай платок. Естественно, я не забуду и тебя. Когда я использую материалы для изготовления одежды, некоторые из них будут оставлены. Я могу тайно использовать это, чтобы сделать пару вышитых ботинок. Сохраните их, до того момента, как ты выйдешь замуж. Договорились?»

Не дожидаясь, когда Сян Ронг отреагирует, Ан Ши сначала стала эмоциональной: «Вторая юная мисс!» Даже если она была сильным человеком, в это время она не знала, что сказать. Ранее, во дворе, Фэн Юй Хэн сказала, что она сохранит материал для Сян Ронга и Фен Дай, чтобы сделать платок. Это уже было что-то, что вызвало бы ревность у других. Если Сян Ронг носила вышитые ботинки из пяти сокровищ, когда она выходила замуж, тогда не имело бы значения, кто такие родители жениха. Они бы высоко оценили ее.

«Наложница-мать Ан». Фэн Юй Хэн спокойно улыбнулась: «Хотя А-Хэнг не была в поместье в течение нескольких лет, я не забыла наши ранние годы детства. В том году, когда мать была беременна Цзи Руи, Чэнь Ши тайно заменила лекарство тоником, и это была наложница Мать Ан, которая увидела и сказала матриарху. Это позволило матери безопасно потреблять дополнительное питание. А-Хэнг помнит долги, но также не забывает о пользе».

Ан Ши выпустила еще один вздох. Она не ожидала, что действие с того времени окупится таким образом. Она была наложницей и изначально ничего не ожидала. Все ее надежды были переданы ее ребенку, Сян Ронг. Но она была просто дочерью наложницы. Она могла выйти замуж в качестве наложницы сына первой жены, или она могла выйти замуж за сына наложницы и стать его официальной женой. Так или иначе, это не могло сравниться с дочерью первой жены. Она думала о своей личности, а не о других. К счастью, у нее был магазин, подаренный ее материнской семьей. В эти годы она накопила еще несколько денег, чтобы помочь Сян Ронг в будущем. Но независимо от того, сколько денег было накоплено, как это можно сравнить с вышитыми туфлями, которые обещала Фэн Юй Хэн!

«Спасибо, вторая юная мисс». Ан Ши действительно оценила это. Внезапно она что-то вспомнила и быстро повернула голову, чтобы спросить Яо Ши: «Сестра, вернувшись в столицу, вы были в зале Ста трав?»

Яо ши неторопливо уставилась и покачала головой: «Нет. Вернувшись в столицу, мы пришли прямо к усадьбе и не выходили с тех пор».

«Тогда было бы лучше, если бы сестра сходила туда. Несколько дней назад, когда я пошла позаботиться о своем магазине, я увидела, что владелец магазина «Зал Ста трав» изменился».

Яо ши нахмурилась: «Тянь Бо больше нет?»

Ан Ши кивнула: «Я специально вошла внутрь и немного побродила, но я не видела Тянь Бо. Нынешний лавочник - молодой человек».

Яо Ши увидела, что Фэн Юй Хэн была смущена и объяснила ей: «Зал Ста трав в столице был приданым моей семьи, когда я вышла замуж за семью Фэн. В то время ты была очень маленькой и не заботилась о таких вещах. Кроме того ...» Яо ши не могла не покачать головой: «Хотя это, как говорят, мое приданое, так как я вышла замуж за семью Фэн, мне не дали никаких слов».

Ан Ши продолжила: «Не только это ей не дали, если я правильно помню, сестра сказала раньше, магазин, подаренный как приданое, был убран матриархом в тот день, когда она вошла в поместье?»

«Да». Яо Ши кивнула: «В тот день, когда я вошла в поместье, все мои вещи были приведены к матриарху. На второй день, когда вещи были возвращены мне, дело о магазине пропало. Она сказала, что с тех пор, как я вышла замуж за семью Фэн, эти вещи будут обрабатывать люди усадьбы. Она также сказала, что семья Фэн не будет несправедлива ко мне».

Фэн Юй Хэн рассмеялась: «Мама, ты ей поверила?»

«Даже если я ей не поверила, что тогда?»

«Правильно!» Ан Ши продолжала: «Как только невестка входит в поместье, она становится частью семьи мужа».

«Прибыль этого магазина, семья Фэн когда-либо давала матери?»

Яо Ши покачала головой: «Нет. Они всегда говорили, что магазин теряет деньги и что семья Фэн вкладывает в него много денег».

Фэн Юй Хэн задумалась над тем, что сказала Ан ши, и спросила: «Я слышала, как мать-наложница говорит, что она пошла позаботиться о своем магазине. Он принадлежит наложнице?»

Ан Ши кивнула: «Да, моя материнская семья дала мне два магазина. Но мои магазины нельзя сравнивать с магазинами семьи Яо. Как могли мои магазины попасть на глаза семьи Фэн. Вот как я смогла их удержать».

«Наложница-мать Ан, может ли это быть стандартным способом, который делается в династии Да Шун?»

Ши покачала головой: «Как это может быть стандартом. Мало того, что это не стандарт, но Да Шун позволяет замужним женщинам заботиться о семейных магазинах. Наложницам можно попросить позаботиться о своих магазинах, и у семьи мужа нет причин останавливать их».

«Тогда это значит, что семья Фэн противоречит суду династии?» Она, не колеблясь, ударила по этому титулу в семье Фэн.

Ан Ши слегка открыла рот, но ничего не сказала. После всех этих лет, как она могла не знать, каково было лицо семьи Фэн.

Фэн Юй Хэн утешила Яо Ши: «Дорогая мама, не волнуйся. Это наше. Рано или поздно он будет возвращен нам».

Ан Ши согласилась с этим: «Сегодняшние события показали, что его Высочество принц Юй не играет вокруг. Вместо этого, похоже, он искренне желает второй юной мисс добра. Я верю, что с людьми принца Юй не будет людей, которые будут пытаться нарушить ваши идеи». Следующие слова сделали поворот: «Вчера Сян Ронг пришла сюда одна и вернулась, чтобы сообщить об обстоятельствах. Я изначально приготовила серебро и хотела доставить его сегодня. Неважно, сколько его было, но оно, по крайней мере, было бы полезно для ситуации. Я не ожидала, что, прежде чем я смогу принести его вам, принц Юй возьмет на себя инициативу». Ан Ши говорила, вынимая маленький мешок с серебром. «Эта небольшая сумма по сравнению с тем, что дал принц Юй, почти заставляет меня стыдиться. Но подарки, которые принц Юй дал, все в банкнотах, и в вашем дворе будут какие-то строительные работы, поэтому наличие реального серебра может быть полезно при работе со слугами. Так что используйте его сейчас!»

Фэн Юй Хэн могла сказать, что Ан Ши была искренней, поэтому она была не слишком вежлива и взяла мешочек с серебром: «Большое спасибо, наложница-мать Ан. Я думала, где лучше обменять некоторые банкноты в серебро. Но наложница-мать Ан дала нам немного. Это было очень своевременно».

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 37**

Глава 37 – Их личные слуги

Увидев как Фэн Юй Хэн взяла серебро, она, наконец, немного успокоилась. Она не ожидала, что ей сделают одолжение, поскольку это серебро она приготовила вчера. Она не ожидала, что люди принца Юй доставят такие обручальные подарки, из-за чего казалось, что она пытается выслужиться.

«Мать-наложница, не волнуйся, А-Хэнг будет добра к третьей сестрой». Фэн Юй Хэн не собиралась ничего обещать. Она знала, что для Ан Ши благосостояние Сян Ронг было тем, о чем она больше всего заботилась.

Отправляя Ан Ши и Сян Ронг, Яо Ши потянула Фэн Юй Хэн и спросила ее: «Ты помнишь о том вопросе, когда лечение было изменено?»

Фэн Юй Хэн кивнула: «Я изначально не слишком много помню, но разговаривая с наложницей-матерью Ан, у меня проявились некоторые воспоминания с детства».

Яо Ши сказала ей: «Ты наложница-мать Ан – очень понимающая. Когда твоя мать была главной женой, она не пыталась оказать услугу, и когда семья Яо столкнулась с проблемой, она не ударила меня, пока я была внизу. Вместо этого, когда мы собирались уйти, она тайно спрятала серебро в воротнике Цзи Руи».

«Хорошие люди получат хорошую прибыль». Она протянула чашку чая Яо ши: «Мама, выпей чаю. Не нужно слишком много думать. Через несколько дней мы переместимся в другое место, тогда матери будет, о чем позаботиться».

Яо Ши была главной женой семьи, и хотя ее личность была немного слабой, забота о маленьком дворе была более чем достаточной. Она сразу же ответила: «А-Хэнг, не волнуйся. Вам не нужно беспокоиться о разных вопросах семьи. Что касается Цзи Руи, он должен скоро начать изучать рудиментарные знания».

Только после того, как она напомнила Фэн Юй Хэн, она вспомнила, что это правильно, Цзи Руи все еще было всего шесть лет. Он достиг школьного возраста.

«А-Хэнг действительно небрежно относилась к этому вопросу. Хорошо, что мать запомнила это. Но нынешнее отношение семьи Фэн все еще нуждается в некотором улучшении. Давайте просто подождем и понаблюдаем в течение нескольких дней, тогда, когда мы найдем возможность, мы сможем обсудить ее с поместьем».

Когда мать и дочь говорили, бабушка Сун вошла с бабушкой Чжао. За бабушкой Чжао была пожилая женщина и группа женщин-слуг. Первоначально все было заполнено подарками в честь обручения, но теперь, когда внутренний двор Уиллоу встретил этих людей, он действительно был заполнен до предела.

Бабуля Сун привела бабушку Чжао вокруг различных сундуков и с большим трудом добралась до главного зала. Лицо бабушки Чжао носило насмешливую улыбку. Когда она вошла в комнату, она подняла голос, чтобы сказать: «Вторая юная мисс действительно счастлива. Поистине очень повезло!»

Фэн Юй Хэн фыркнула про себя. Кем она была, что вместе со своим господином даже не потрудилась посмотреть ей в глаза?

«Слова бабушки Чжао, я всего лишь дочь наложницы, какая у меня удача? Вся удача в этой усадьбе с моей старшей сестрой и старшим братом. Теперь бабушка старше, вы должны обратить внимание на слова, которые вы говорите».

Ее слова сделали бабушку Чжао безмолвной. Старушка не понимала. Это был просто небольшой разговор, так почему вторая юная мисс, похоже, совсем не понимает.

Но она только осмелилась принизить ее в своем сердце. В настоящее время она не осмеливалась показать даже намек на неудовольствие перед лицом Фэн Юй Хэн. В результате она еще более широко улыбнулась. Поскольку у нее не было возможности ответить раньше, она могла только замаскировать ее и прямо изменить тему ... «Этот старый слуга пригласил знаменитых слуг из столицы. Я привела некоторых девушек для второй юной мисс, чтобы она смогла выбрать. Кроме того, матриарх приказала этому старому слуге отправиться в лучший магазин готовый одежды в столице, чтобы выбрать одежду для второй молодой мисс, второго молодого мастера и наложницы-мать Яо. Одежда тоже была принесена, вторая юная мисс, пожалуйста, посмотри!»

Когда она закончила говорить, она махнула рукой, а девочки-слуги позади нее принесли несколько наборов одежды.

Одежда, которая была принесена на этот раз, была, естественно, хорошей. Материал был хорош, дизайн был хорош, и не было никаких маленьких трюков, как раньше. Фэн Юй Хэн оглядела их, прежде чем Хуан Цюань и Ван Чуан принесли их во внутреннюю комнату.

После этого слуга-купец с большим золотым зубом вошел в зал, а затем двадцать молодых девушек.

Очень быстро, маленький зал был также заполнен. Фэн Юй Хэн быстро огляделась по комнате. Увидев, что им было около тринадцати лет, она немного разозлилась, но она ничего не могла сделать. В эту эпоху, помимо работы в качестве слуги, у детей из бедных семей не было выбора. Кроме того, девочки могут выходить замуж в возрасте пятнадцати лет. Тех, кто выходил на работу после десяти лет, можно было найти повсюду. Она всегда хотела что-то сделать, но не имела возможности.

Она закусила губу и посмотрела на девушек-слуг. Фэн Юй Хэн в конечном итоге выбрала пять, у которых были немного более прочные тела, чтобы помочь в уборке. Затем она выбрала еще троих в качестве обслуживающего персонала. Одна будет помогать бабушке Сун и следить за Яо ши. Другая будет работать с Хуан Цюань и заботиться о Цзи Руи. Последняя будет работать с Ван Чуаном и оставаться на ее стороне.

Бабушка Чжао увидела, что Фэн Ю Хэн не собиралась больше выбирать и спросила: «Хватит ли только этих немногих? После того, как вы перейдете в другой дом, будет много мест, где нужны слуги».

Она пожала ей руку: «Этих будет достаточно. Мне не нравится иметь слишком много людей».

Бабушка Чжао кивнула головой: «Все будет сделано, как скажет вторая юная мисс». Затем она повернулась к кузнецу-слуге и посмотрела на нее. Эта женщина быстро вытащила восемь контрактов из кучи и передала их Фэн Юй Хэн: «Вторая юная мисс, это контракты на восемь девушек, которых вы выбрали. Все они были зарегистрированы правительством. Вторая юная мисс может быть уверена».

Фэн Юй Хэн была очень довольна этим.

Увидев, что у нее нет других просьб, бабушка Чжао взяла оставшихся людей и ушла. Остальные восемь девушек стояли в зале, ожидая их приказа.

Фэн Юй Хэн не имела большого опыта в этой области, поэтому она посмотрела на Яо Ши.

Яо Ши была знакома с этим и взяла на себя этот вопрос. Она начала спрашивать: «У вас были имена изначально?»

Одна из храбрых девушек ответила: «У меня было, но это было скромное имя. Я боюсь, что это будет грязным для мадам. Надеюсь, мадам даст мне имя».

Яо ши некоторое время думала и сказала пяти более крепким девушкам: «Я даю вам имя Руо. После Руо просто добавьте свои прежние имена».

Пять девушек выразили благодарность в унисон.

Что касается остальных трех девушек, Яо Ши хотела, чтобы Фэн Юй Хэн приняла решение. В то же время она сказала Фэн Юй Хэн: «Согласно правилам, без исключения, все присутствующие слуги являются первоклассными. Соответственно, также должны быть некоторые второстепенные, например, те, кто заботится о приеме чая и тому подобное, но А-Хэнг не любит слишком много людей. Этого достаточно».

Фэн Юй Хэн кивнула. Она действительно не очень разбиралась в подобных вещах. К счастью, Яо Ши была рядом с ней.

Глядя на трех девушек, которых она выбрала, она не интересовалась отбором, поэтому она спросила их: «Как вас звали в прошлом?»

Девушки ответили в унисон: «Имя этого слуги было Цянь Лэн. Этот слуга Линг. Этот слуга Хань Юй».

«Неплохо». Она была очень довольна этими именами. «Не нужно менять их. Я буду и впредь называть вас таковыми».

Кто знал, что, услышав эти слова, трое сразу встанут на колени: «Мы просим юную мисс оставить этих слуг! Мы просим юную мисс оставить этих слуг!»

Фэн Юй Хэн не поняла: «Когда я сказала, что хочу прогнать вас?»

Яо Ши объяснила ей: «Слуги признают своих владельцев. Предоставление им имен - первая награда. Предоставление им имени позволяет им отрезать все связи от своего прошлого. С сегодняшнего дня они поклоняются их новым хозяевам».

Фэн Юй Хэн наконец поняла. Казалось, что изменение их имен считается уважением другой стороны. Она совершенно не поняла. Она считала, что имена, данные родителями, не должны быть случайно изменены.

Подумав на мгновение, она придумала идею: «Тогда как насчет этого. У вас останутся те же имена, но до имени я даю вам имя Цин. Хорошо?»

Девочки, наконец, вздохнули с облегчением и ответили: «Слуга Цин Лэн благодарит мадам за это имя. Слуга Цин Линг благодарит мадам за имя. Слуга Цин Юй благодарит мадам за имя».

«Хорошо». Фэн Юй Хэн посмотрела на комнату, полную слуг, затем посмотрела на контракты. Эта большая и неприветливая усадьба Фэн наконец дала ей чувство принадлежности. «В будущем вас будут считать нашими слугами. Через несколько дней мы переедем из этого небольшого внутреннего двора в соседнюю резиденцию. Хотя резиденция невелика, она будет менее тесной, чем сейчас. Я лично предпочитаю тишину. Я буду беспокоить вас немного больше. Что касается ежемесячной надбавки, кроме той, которую дает поместье Фэн, я также предоставлю вам ежемесячную оплату».

Услышав эти слова, восемь девушек-слуг стали очень счастливы. Они искренне благодарили в унисон.

Фэн Юй Хэн махнула рукой, ее взгляд направился к двери, где стояли бабушка Ли, Мань Си и Бао Тан. «Что касается ваших трех, ваш мастер скоро предоставит вам новые задания, предположительно. Мой внутренний двор Циллоу очень мал и не может вместить вас». Закончив разговор, она бросила взгляд на Мань Си, которая смотрела на нее, и сказала не беспокоиться. Увидев это, Мань Си вздохнула.

Поскольку появились недавно прибывшие слуги, у крошечного двора Уиллоу просто не хватало мест для жизни. Двор был заполнен сундуками обручальных подарков, Хуан Цюань и Ван Чуан проявили инициативу в том, что они сменяли охрану. Остальные были устроены бабушкой Сун в комнатах крыла и во второй комнате.

Что касается бабушки Ли и компании, то было неизвестно, что они думают, но они скорее втиснутся с новыми слугами. Они даже не упомянули о возвращении.

Поскольку они не упомянули об этом, Фэн Юй Хэн не преследовала их. Она все еще звала Мань Си, чтобы подготовить ванну.

В глазах бабушки Ли Фэн Юй Хэн преднамеренно вызывала проблемы для Ман Си. Бао Тан даже чувствовала себя плохо по отношению к Мань Си. Только Мань Си поняла, что вторая юная мисс хотела ей что-то рассказать.

Получив инструкции Фэн Юй Хэн, Ван Чуан привела Цин Юй к ней во двор и продолжила инвентаризацию. Мань Си продолжала приносить тазик из бассейна воды в комнату, готовя ванну.

Фэн Юй Хэн давно вынула лекарство от грибковых инфекций из своего пространства и удалила внешнюю упаковку. Затем, найдя маленькую фарфоровую чашу, она наполнила ее лекарством. Это выглядело не иначе, как что-то в эту эпоху.

После того, как она переоделась, она позвала Мань Си к столу и сначала удалила лак для ногтей. Ей пришлось принести обе руки вперед, поскольку она сама приложила лекарство с помощью кисти для ногтей.

Мань Си, естественно, не знала, что применялось к ее ногтям, но ей это очень нравилось. Она чувствовала как боль затухает, и область на ее пальцах, на которой был зуд, вскоре начала останавливаться.

Она была очень удивлена и посмотрела на Фэн Юй Хэн и увидела ее серьезный взгляд. Фэн Юй Хэн не слишком подробно объяснила это лекарство и просто спросила: «Бабуля Ли сказала тебе, когда она планирует вернуться в Джин Юй?»

«Сказала». Мань Си сказала Фэн Юй Хэн: «Она сказала, что мы останемся сегодня вечером и посмотрим, что случится. Если ничего не случится, мы вернемся завтра утром».

Фэн Юй Хэн фыркнула: «Она хочет увидеть, что я собираюсь сделать с подарками в честь обручения?»

Мань Си кивнула: «Да, верно. Главная жена всегда заботилась о богатстве. Вторая юная мисс вытащила так много приятных вещей из воздуха, поэтому она определенно хочет приобрести их для себя».

«Тогда позволь ей». Фэн Юй Хэн не говорила дальше. Увидев, что лекарство на ногтях Мань Си высохло, она нанесла новый слой, а затем сказала: «Тогда вы последуете за ними завтра утром. Все вернется к тому, как было. Обратите особое внимание на Чэнь Ши. Если мне что-то понадобится, я, естественно, найду тебя».

Мань Си была очень умна и сразу поняла, что Фэн Юй Хэн имела в виду: «Вторая юная мисс, не волнуйтесь. Этот слуга останется на этой стороне и определенно будет сотрудничать со второй юной мисс».

«Ан». Она была очень довольна: «Каждые пять дней я буду присылать вам лекарство. Оставайтесь в этой комнате некоторое время. Через полчаса я принесу для вас лак для ногтей».

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 38**

Глава 38 – Ставя диагноз и вылечивая Цзи Руи

В дворе Уиллоу все шло гладко. Когда некоторые люди были счастливы, другие, естественно, были разочарованы. Например, Фэн Фен Дай.

Хотя Фэн Юй Хэн только что обещала ей носовой платок, сделанный из пяти сокровищ ранее днем, у этой девушки было сердце, которое никогда не могло быть удовлетворено. Видя, как жизнь Фэн Юй Хэн претерпевает заметные улучшения после получения поддержки от принца Юй, она все больше и больше ощущала, что никогда не увидит счастливых дней.

Над ней, помимо Сян Ронг, были две старшие сестры. Одна из них была дочерью первой жены и самой красивой девушки в столице, а другая - стать принцессой принца Юй. То, что о ней?

Маленькая девочка наклонила голову, наблюдая, как Хан Ши наносила макияж в своей комнате, пока она ждала, когда Фэн Цзинь Юань прибудет. Она действительно была в ярости. Она помчалась и кинула румяна, которые были у нее в руках, когда она начала кричать: «Все, что ты знаешь, это потратить весь свой день на макияж! Почему ты не думаешь о моем будущем?»

Руки Хан Ши дрожали, и даже бледный взгляд, который был на ее лице, отступил.

Эта дочь всегда была такой. Она внезапно теряла контроль над своими эмоциями. Это была не редкость.

На самом деле Хан Ши поняла. Будучи вызванной Фэн Юй Хэн, Фен Дай определенно не сможет справиться с этим. Но даже если она не справится с этим, что можно сделать?

«Твоя мать-наложница просто наложница. Какие идеи вы хотите, чтобы я придумала?»

«Первоначально мать Фэн Чен Юй была также наложницей!» Фен Дай никогда не понимала этого вопроса: «Почему они могут подняться с позиции наложницы до главной жены, но ты не можешь? Если бы у тебя был такой же характер, тогда я не осталась бы просто младшей дочерью наложницы в этой усадьбе?»

«А что плохого в том, чтобы быть дочерью наложницы?» Хан Ши раскрыла глаза: «Даже дочь наложницы - ребенок семьи Фэн! Твой отец - премьер-министр. Даже если ты останешься дочерью наложницы, кто посмел бы тебя обидеть?»

«Но и никто не относится ко мне хорошо!» Фен Дай сидела на стуле сердито и продолжала гневаться на Хан Ши: «Может быть, ты не знаешь отношения матриарха ко мне? Может быть, ты не знаешь, что главная жена не хочет заботиться обо мне или Сян Ронг? Может быть, ты не знаешь, что Фэн Чен Юй только кажется Гауньяном, когда ее сердце действительно злое и жестокое?»

Хан Ши быстро двинулась вперед и испуганно накрыла рот Фен Дай: «Что ты говоришь? Позволь мне сказать, каждый может оклеветать твою старшую сестру. Ты действительно хочешь победить ее всем сердцем!»

«Они все в отличном состоянии! Тогда что мне делать? Что я должна делать?» Дай Фен начала кричать: «Я равна с Фэн Юй Хэн! Ты можешь найти мне такого же мужа?»

Хан Ши была беспомощна: «Сколько тебе лет? Ты даже не достигла того возраста, когда мы можем обсуждать брак».

«Когда я достигну возраста, останется хоть один мужчина?» Глаза Фен Дай снова оживились: «Каждый день ты только и знаешь, как прихорашиваться и вертеться перед отцом. Какие результаты это дает? Если ты можешь, то роди сына! Первоначально был только неконкурентный старший брат. Теперь Фэн Цзы Руи вернулся. Какая надежда у нас осталась!»

Наконец, слова Фэн Фен Дай заставили замолчать Хан Ши. Она слегка поднесла руку к ее животу, а ее изысканный макияж начал размазываться слезами, вытекающими из ее глаз.

Сын? Дело не в том, что она не хотела сына, но в этой усадьбе, если Чэнь Ши все еще была, то для нее или Ан Ши никто не хотел бы иметь сына.

В прошлом году, когда она была беременна, она выпила целую чашу таблеток, и все закончилось выкидышем. Врач сказал, что это был мальчик. Впоследствии она тайно узнала, что доктор имел дело с Чэнь Ши. Она говорила об этом Фэн Цзинь Юань, но ничего из этого не вышло. После этого, когда вдова императрицы прошла, Фэн Цзинь Юань предложил жадеит Гуаньинь. По-видимому, он был специально найден младшим братом Чэнь Ши.

У Чэнь Ши всегда было что-то, что делало Фэн Цзинь Юань ограниченным, но для Хан Ши, кроме ее уже увядающей красоты, у нее ничего не было.

В ту ночь в поместье Фэн было много беспокойных людей. Фен Дай вышла из-под контроля, но Чэнь Ши не была намного лучше.

Вещи, которые доставили люди принца Юй, не приземлились в ее руки, что сделало ее очень расстроенной.

Чен Юй беспомощно сидела рядом с ней, уговаривая ее, но когда она говорила, она сама чувствовала себя не согласной: «Если бы было что-то еще, тогда все было бы хорошо, но, думая об этих пяти сокровищах ...»

Как Чэнь Ши не понимала смысл слов Чен Юй. Она сразу же фыркнула: «Моя дорогая Чен Юй - самая красивая девушка в столице. Пять сокровищ должны быть у тебя, чтобы показать их истинную ценность».

Чен Юй слегка вздохнула: «Но она - будущая принцесса принца Юй, самого любимого девятого принца Императора».

«И что, что девятого принца?» Чэнь Ши не успокоилась: «Дело не в том, что ты не знаешь. Первоначально твой отец хотел передать этот брак тебе, но девятый принц не оправдал ожиданий и получил травму. Принц, который не сможет дать детей, не имеет никакой надежды на престол. Независимо от того, насколько впечатляющей является Фэн Юй Хэн, не нужно ли ей в будущем ухаживать за тобой и уважать тебя?»

Лицо Чен Юй покраснело, когда она изящно и мягко позвала: «Мама».

Только тогда Чэнь Ши обнажила улыбающееся лицо. Она схватила руку Чен Юй и сказала: «Когда наша Чен Юй выйдет замуж, ее муж будет будущим Императором».

«Но захочет ли они жениться на мне? В конце концов, я просто будущая дочь первой жены».

«Кто посмеет сказать, что ты не преуспевающая дочь первой жены?» Чэнь Ши тяжело вздохнула и сказала сквозь стиснутые зубы: «Разве это не то, что Фэн Юй Хэн все еще полагается на усадьбу для брака? Многое может случиться в течение трех лет. Не волнуйся, Чен Юй. Эти ткани будут твоими рано или поздно. И только ты подходишь для ношения таких дорогих вещей».

Лицо Чен Юй не изменилось, но ее глаза сверкнули проблесками света.

Двор Уиллоу.

Фэн Юй Хэн долго спала, но вдруг услышала стук. Всегда оставаясь бдительной, она тут же проснулась. Она услышала голос: «Юная мисс, юная мисс, вы проснулись?»

Она нахмурилась, ее сердце задрожало. Она знала, что что-то должно было произойти, и быстро ответила: «Я проснулась. Войдите».

Ван Чуан поспешила и начала говорить: «Юная мисс, быстро посмотрите. Молодой мастер Руи заболел».

«Заболел?» Фэн Юй Хэн была удивлена. Он был в порядке, прежде чем ложиться спать. Он даже играл во дворе с Хуан Цюань перед сном. Как он вдруг заболел?

Не успев переодеться, она схватила рубашку и надела ее, когда она последовала за Ван Цюань в комнату Цзы Руи.

Когда они прибыли, лицо малыша было бледно-белым. Он лежал на боку и его бесконечно тошнило. Яо ши стояла в стороне с глазами полными слез. Бабуля Сун продолжала тереть спину Цзы Руи, но признаков улучшения не было.

Видя, как она прибыла, Хуан Цюань говорила с Фэн Юй Хэн, держась за таз, «Молодой мастер Руи заболел после того, как отправился спать. Ван Чуан и я были во дворе, когда бабушка Сун вышла позвать нас. Она сказала, что молодой мастер Руи плохо спал и привела нас внутрь. В то время молодого мастера начало рвать».

Бабушка Сан добавила: «У него была понос, прежде чем ложиться спать».

Фэн Юй Хэн кивнула и села рядом с кроватью. Она взяла его за запястье и вскоре вздохнула с облегчением: «Все в порядке».

Яо Ши увидела, что Фэн Юй Хэн сказала, что все в порядке и немного расслабилась. Затем вспомнила: «Тогда, что это за болезнь?»

Фэн Юй Хэн горько улыбнулась: «Мы прожили несколько лет в горах и никогда не касались масла. Вчера вечером все было жирным, и Цзи Руи никогда не ел ничего подобного до настоящего времени. Неожиданно это вызвало реакцию кишечника. Это нормально».

Яо ши была озадачена: «Тогда почему у нас нет реакции? Когда мы были в горах, мы также не потребляли масла?»

Фэн Юй Хэн поддерживала Цзи Руи, объясняя Яо Ши: «Но мы ели его раньше, пока мы были в поместье Фэн! Когда мы покинули столицу, Цзи Руи было всего три года. Как он мог есть его так часто, как мы?»

Яо Ши наконец поняла: «Тогда нам нужно позвать врача?»

Фэн Юй Хэн пожала ей руку: «Сегодня не нужно беспокоиться. Если ему будет все еще нездоровиться утром, то тогда все еще не будет поздно позвать врача».

Яо Ши действительно доверяла Фэн Юй Хэн. Она по-настоящему полагала, что Фэн Юй Хэн просто слышала и много видела, когда была с ее дедушкой по материнской линии, поэтому она могла диагностировать болезни.

«Бабуля Сун, помоги матери отдохнуть». Сначала ей нужно было вытащить людей, «Хуан Цюань продолжай охрану во дворе. Ван Чуан вскипяти немного воды».

Хотя Яо Ши не хотела уходить, но, глядя на твердый взгляд Фэн Юй Хэн, она кивнула и ушла с бабушкой Сун. Она знала, что ее дочь выросла и может справляться сама со многими вещами. Так как это было так, она помогала своей дочери.

Увидев, как все уходят, Фэн Юй Хэн слегка нажала на свое запястье, а Цзи Руи не обратил внимания, поскольку она послала свое сознание в свою аптеку. Она обыскала все вокруг и обнаружила некоторые гранулы антибиотиков для использования для лечения кишечных проблем у детей.

Оставив ребенка на кровати, она встала и подошла к столу. Выливая некоторые гранулы в чашку чая, она убрала сумку обратно в аптеку.

Недолго спустя Ван Чуан принесла немного кипяченой воды. Она налила воду в лекарство и отдала его Цзи Руи, чтобы выпить после того, как температура немного упала.

Ван Чуан наблюдала за миской с лекарством и фыркнула. Она обнаружила, что у него не было горького запаха, только немного сладкий аромат. Она действительно хотела спросить, что это за лекарство, и когда вторая юная мисс наткнулась на него. Но она вспомнила, что принц Юй лично посоветовал ей: «Не слишком глубоко разбирайтесь в вопросах, касающихся второй юной мисс семьи Фэн. Независимо от того, что она делает, достаточно просто наблюдать. Слишком много не спрашивайте. Тем более, запрещается говорить о том, что она делает с другими». Ван Чуан убрала свое любопытство и помогла Фэн Юй Хэн охранять Цзи Руи.

Ребенок выпил лекарство и вскоре после этого рвота прекратилась. Он также больше не кричал. Вскоре после этого его дыхание успокоилось, когда он заснул.

Ван Чуан снова тайно вздохнула над магическим лекарством.

Фэн Юй Хэн увидела, что она не спрашивала, поэтому она не объяснила. В конце концов, в будущем ей нужно будет придерживаться своего хозяина. Если любопытство требовало, чтобы она объяснила все детально, она боялась, что она может свести ее с ума.

Происходящее во дворе Уиллоу держало их всю ночь. Рано на следующий день известие о том, что болезнь Цзи Руи не ухудшилась, пробилось к ушам Чэнь Ши.

Фэн Юй Хэн увидела, что Мань Си тайно заглянула. Она уже знала, что это была бабуля Сун, которая рано встала, чтобы рассказать. Она больше не занималась этим вопросом. Вчера Чэнь Ши была возмущена, и в конечном итоге это должно было быть известно. Казалось, что открытие только что появилось. Ей хотелось посмотреть, какой метод будет использовать другая сторона.

Когда придворный доктор прибыл, Чэнь Ши была с Ан Ши, Хан Ши и бабушкой Чжао, которую послала матриарх.

С того момента, как Чэнь Ши вошла во внутренний двор Уиллоу, ее глаза ни разу не покинули сундуки подарков. Ее жадность была очень очевидной. Даже если она хотела скрыть это, это было невозможно.

Хуан Цюань фыркнула, а затем громко поприветствовала их: «Госпожа, пожалуйста, заходите».

Чэнь Ши была раздражена и махнула носовым платком, прежде чем перевалить ее жирное, круглое тело в комнату Цзи Руи, она символически посмотрела вперед, затем решила немного откинуться.

Хан Ши всегда следовала примеру Чэнь Ши, поэтому, увидев, что она сдерживается, она тоже отступила во внешнюю комнату.

Ан Ши и бабушка Чжао остались в комнате и иногда задавали врачу несколько вопросов.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 39**

Глава 39 – Быстро доставь таблетки

Этот врач действительно был очень серьезен и ответственен в вопросе выяснения всех симптомов Цзи Руи у бабушки Сун. Затем доктор подошел к Цзи Руи и проверил его пульс и реакцию зрачков на свет. Наконец, он заключил: «У молодого хозяина было расстройство желудка. Я назначу лекарство. Принимайте его после еды несколько дней, и все будет хорошо».

Яо Ши видела, что врач сказал то же самое, что и Фэн Юй Хэн. Она не могла не чувствовать себя еще более уверенной в медицинских знаниях Фэн Юй Хэн.

Ван Чуан и Фэн Юй Хэн посмотрели друг на друга и ничего не сказали. Она вспомнила, что после того, как молодая мисс дала ему лекарство, молодому мастеру стало явно лучше. Даже если для полного выздоровления потребуется несколько дней, похоже, не было необходимости в более сильном лекарстве, верно? Ясно, что у молодой мисс был препарат получше.

Но, поймав взгляд Фэн Юй Хэн, Ван Чуан поняла и молчала.

Услышав, что это расстроенный желудок, Чэнь Ши ухмыльнулась, сидя во внешней комнате: «Здесь я думала, что это было что-то серьезное, но оказалось, что это было только из-за еды».

Хан Ши скрывала улыбку, но, увидев, что Фэн Юй Хэн, улыбка быстро исчезла с ее лица.

«Мать права, конечно, Цзи Руи болен не тяжело. Молодой мастер усадьбы Фэн здоров».

Она напомнила Чэнь Ши, Цзи Руи также был молодым мастером семьи Фэн. Не нужно было чрезмерно гордиться.

Чэнь Ши снова фыркнула и встала, чтобы сказать: «Поскольку нет проблем, я уйду первая». Когда она повернулась, она снова увидела, что во дворе было много подарков, и ее настроение снова ухудшилось: «Ты получила столько всего, но не отдаешь должное своим старшим. Кто знает, кто учил тебя правилам!»

Фэн Юй Хэн слегка улыбнулась ей в ответ и сказала: «Спасибо, мать, за напоминание. Через некоторое время А-Хэнг выберет хороший предмет и предложит его бабушке».

Чэнь Ши почти упала, так как она хотела заявить, что она также была старшей, но она также твердо верила, что независимо от того, что она сказала, она будет насмехаться. Поэтому она может также выразить свой гнев на бабушку Ли. «Вы, трое! Отправлять вас троих действительно было пустой тратой! Так как вам удалось разбаловать второго молодого мастера до такой степени, я хочу, чтобы вы вернулись во двор Цзинь Юй!»

Бабушка Ли и компания действительно поняли характер Чэнь Ши и не сказали слишком много. Они опустили головы и пошли за ней.

Кто знал, какие злые идеи придут в голову Чэнь Ши, когда она доберется до лунных ворот. Сейчас она направила Цзинь Чжэнь, которая пришла с ней: «Иди с доктором, чтобы посмотреть рецепт. Помните, что лекарство должно быть хорошим. Второго молодого мастера семьи Фэн нельзя лечить неправильно».

Цзинь Чжэнь поклонилась и осталась позади.

Фэн Юй Хэн посмотрела на Цзинь Чжэнь и не знала, было ли это психологическим, но она чувствовала, что эта девушка, у которой был сексуальный опыт, казалась гораздо более зрелой, чем слуги вокруг нее. Она даже казалась более умственно развитой. Но руки Цзинь Чжэнь, находящиеся внутри рукавов, все еще были видны ей. Она могла смутно видеть некоторые шрамы на ее запястье и знала, что они, безусловно, являются результатом наказания от Чэнь Ши.

Цзинь Чжэнь увидела, что Фэн Юй Хэн смотрела на нее и чувствовала себя немного неудобно. Поклонившись ей, она сказала: «Этот слуга пойдет за рецептом». Она быстро вошла в комнату.

Назначение врача было прекрасным. Фэн Юй Хэн уже просмотрела его и передала Цзинь Чжэнь: «Поскольку мама приказала вам расспросить о рецепте, тогда я буду беспокоить девушку Цзинь Чжэнь, чтобы лично принести лекарство».

Цзинь Чжэнь сделала шаг назад, когда она нахмурилась и сказала: «Мадам сказала, что, как говорит вторая молодая мисс, здесь, во дворе Уиллоу, так все и будет. Этот слуга только собирается взглянуть на рецепт, чтобы сообщить мадам, чтобы она могла успокоиться. Другие вопросы, я надеюсь, что вторая молодая мисс может решить сама».

Фэн Юй Хэн не настаивала, поскольку она передала рецепт Хуан Цюань: «Сходи за лекарством».

Хуан Цюань получила приказ и ушла. Цзинь Чжэнь также покинула внутренний двор Уиллоу.

Доктор вышел последним. Он приложил кулак к Фэн Юй Хэн и сказал: «Этот старый слуга прозван Сюй. Я доктор Фэн. После того, как ваш слуга достанет лекарство, отправьте ее в гостевой двор. Этот старый слуга лично позаботится о том, чтобы уменьшить страдания молодого хозяина».

Фэн Юй Хэн слегка улыбнулась, может быть, он чего-то ждал? На ее лице не было никаких особых реакций, поскольку она сказала: «Тогда я буду беспокоить врача».

«Вторая юная мисс слишком вежлива. Этот старый слуга должен уйти».

Врач ушел, и Ван Чуан спросила: «Что-то не так с доктором?»

Она покачала головой: «Я все еще не знаю, но давайте подождем сейчас. Посмотрим, как он приготовит лекарство».

Через два часа слуга принесла приготовленное лекарство во внутренний двор Уиллоу. Увидев Фэн Юй Хэн, она активно сказала: «Этот слуга позаботился о докторе Сюй. Эту таблетку доктор Сюй лично сделал для второго юного мастера и приказал этому слуге доставить ее. Доктор Сюй сказал, что во время транспортировки таблетка охладиться до идеальной температуры. Второй молодой мастер должен немедленно принять его для лучшего эффекта».

Фэн Юй Хэн кивнула и указала Ван Чуан взять лекарство. Затем она поговорила с девушкой: «Вернитесь назад и сообщите своему доктору Сюй, что второй молодой мастер немедленно выпьет лекарство».

Девушка отдала честь и быстро ушла.

Ван Чуан несла чашку с лекарством и не уходила с середины двора. Фэн Юй Хэн подошла к подносу и сняла крышку с чашки. Запах лекарства, ее брови сразу собрались вместе.

«Молодая мисс, что-то не так?»

Она фыркнула: «Что-то совсем не так».

Фэн Юй Хэн считала, что Чэнь Ши планировала иметь дело с людьми во дворе Уиллоу. Она также считала, что другая сторона может воспользоваться этой возможностью, когда Цзи Руи заболел, чтобы сыграть некоторые трюки. Но она никогда не ожидала, что эта женщина может опуститься до такого.

Вспоминая ее предыдущую жизнь практикующего врача, она знала как западную, так и восточную медицину. Добавьте знания, которые она получила от своей семьи, она смогла отличить разные запахи лекарств в возрасте восьми лет. С пяти шагов она почувствовала запах лекарства и знала, какие травы использовались. Более того, это было лекарство, которое она тщательно проверила, поэтому ошибка была еще более маловероятной.

Это была чаша афродизиака!

Предоставление шестилетнему ребенку сильного афродизиака!

Чэнь Ши, о Чэнь Ши! Фэн Юй Хэн плакала в ее сердце. Когда небеса посылают бедствия, есть надежда на их выветривание. Когда человек приносит их на себя, тогда нет никакой надежды.

«Не приносите лекарство». Она сказала Ван Чуан, затем она помахала Цин Линг, которая занималась работой во дворе. «Подойди».

Маленькая девочка быстро побежала.

С того момента, как Цин Линг получила свое имя, она следовала за Хуан Цюань, заботясь о Фэн Цзы Руи. В настоящее время Фэн Цзы Руи заболел, и девушка винила себя.

«Подойдите к пустой миске и вылейте теплую воду, затем пойдите за ложкой». Фэн Юй Хэн направила ее, и Цин Линг попыталась выполнить эту задачу.

По возвращении Фэн Юй Хэн уже вытащила из рукава маленький бумажный мешочек. Она налила содержимое бумажного мешка в чашку с водой и закрутила ее ложкой: «Принеси это молодому хозяину и дай ему выпить».

После того, как Цзи Руй заснул вчера вечером, Фэн Юй Хэн воспользовалась возможностью, чтобы войти в ее аптеку. Она открыла несколько упаковок таблеток, которые можно было давать Цзи Руи и завернула их в бумагу. Затем она взяла три бумажных мешочка и положила их в рукав, чтобы она могла вытащить их в любое время, не привлекая слишком много внимания.

Ван Чуан чувствовала запах, что это было то же самое сладкое лекарство, которое использовалось прошлой ночью, и не могла не спросить: «Так как у молодой мисс есть свое лекарство, почему доктор усадьбы назначает свое лекарство?» Затем она посмотрела на лекарство в ее руках: «Это отрава?» - сказала она эти слова, поскольку в ее глазах появился необычно свирепый взгляд.

Фэн Юй Хэн фыркнула: «Отрава? Если это был яд, тогда его можно было бы вылечить. Это намного хуже, чем яд».

Когда она произнесла эти слова, она увидела незнакомую девушку, дрожащую от страха у входа во внутренний двор Уиллоу. Ван Чуан первой заметила ее и тихо сказала Фэн Юй Хэн: «Юная мисс, кто-то у двери».

Когда она посмотрела на девушку, она увидела, что ее лицо тревожно и немного робко, но у нее не было ауры преступника. Она шагнула вперед и махнула навстречу девушке. "Иди сюда».

Девушка робко подошла и осторожно взглянула на нее, как будто она боялась, что ее последуют.

Фэн Юй Хэн увидела, что она несла миску супа из лапши. Было несколько стеблей овощей и ароматный запах. Было совершенно очевидно, что суп был приготовлен недавно.

«Из какого-то двора?» Она сознательно изменила свой тон и даже подавила гнев, вызванный этим афродизиаком.

Девушка, наконец, вздохнула и ответила, опуская голову: «Этот слуга - слуга внутреннего двора наложницы Хан. Наложница, мать Хан, сказала, что второй молодой мастер заболел и у него проблемы с желудком. Он должен поесть немного нежирной лапши, поэтому она поручила своей маленькой кухне приготовить миску с лапшой и послала этого слугу, чтобы доставить ее».

Девушка заговорила и представила лоток с миской лапши Фэн Юй Хэн. Даже когда Цин Юй подошла, чтобы взять ее, она все еще настаивала на том, чтобы Фэн Юй Хэн лично взяла миску.

Фэн Юй Хэн не отказалась. Она подняла руки и взяла миску, целенаправленно поглаживая руку служанке. Разумеется, когда их руки коснулись, в ее руки была вложена маленькая бумага.

«Этот слуга должна уйти». С завершением своей миссии девушка быстро убежала.

Цин Юй было любопытно: «Слуги этой усадьбы действительно не понимают правил. Где они учат, что хозяин должен лично получать вещи». Затем она быстро получила поднос от Фэн Юй Хэна и задумалась над ним. Она осторожно спросила: «Юная мисс, можно ли эту миску лапши есть?»

Хотя вчера она только вошла в поместье, бабушка Сун, Ван Чуан и Хуан Цюань четко объяснили им вопросы в поместье Фэн. Три новых девушки уже ясно понимали, кто был их народом и кто был их противниками.

Фэн Юй Хэн давно обнаружила, что проблем с чашей с лапшой не было. Увидев, что Цин Юй спросила, она кивнула: «Ее можно есть. Лапшу легко переварить. Кормите молодого мастера немного чаще».

«Этот слуга немедленно уйдет». Цин Юй поклонилась и ушла.

Фэн Юй Хэн открыла бумажку в руке. Она содержала лишь несколько строк: «Доктор - дальний родственник Цзинь Чжэнь. В лекарстве определенно что-то не так. Не пейте его».

Фэн Юй Хэн закрыла глаза. Так это была Цзинь Чжэнь? Очень хорошо.

Но она не понимала. Почему Хан Ши хотела передать это сообщение. Когда она приехала с Чэнь Ши в Уиллоу, они явно были вместе.

«Бабуля Сун». Она громко позвала бабушку Сун, которая только что вышла из комнаты Цзи Руи. «Совершите поездку во двор Цзинь Юнь и найдите Цзинь Чжэнь. Скажите, что лекарство Цзи Руи уже прибыло. Поскольку главная жена так обеспокоена, было бы лучше отправить девушку Цзинь Чжэнь сюда для наблюдения».

Бабушка Сун кивнула и взглянула на чашку с лекарством. Она ничего не сказала и покинула двор.

Фэн Юй Хэн позвала Ван Чуан и вернулась в свою комнату. Двое пошептались какое-то время, когда Фэн Юй Хэн вложила что-то в руку Ван Чуан.

Бабушке Сун удалось вернуть Цзинь Чжэнь. Чэнь Ши первоначально хотела, чтобы Цзинь Чжэнь обеспечила, чтобы люди во дворе Уиллоу стали пользоваться лекарством, но теперь, когда бабушка Сун пришла, она почувствовала, что люди двора Уиллоу понимают какое-то подобие правил. Они относились к врачу с уважением.

Цзинь Чжэнь высокомерно подняла голову и последовала за бабушкой Сун из двора Цзинь Юй. Когда она шла, она сказала: «Мадам беспокоит второго молодого мастера. Услышав, что второй молодой мастер заболел, она даже не завтракала и бросилась посмотреть. Теперь, когда вы пришли позвать меня, я могу сообщить мадам позже. Таким образом, мадам сможет спокойно пообедать».

Бабуля Сун усмехнулась, но не опровергла ее. Что касается людей во дворе Чэнь Ши, у бабушки Сун не было ни малейшей добра.

«Было ли лекарство сделано по рецепту врача?» Спросила Цзинь Чжэнь, гуляя, и его шаги были легкие, а тело слегка скручивалось. Ее сердце было спокойным, у нее был дьявольский взгляд.

Бабушка Сун в шутку кивнула: «Не только оно было сделано по рецепту, лекарство было приготовлено самим доктором Сюй! Слуга из гостевого двора только что доставил его. Вторая молодая мисс послала меня искать вас, чтобы вы могли взглянуть и помочь мадам не беспокоиться».

«Это естественно. Поторопимся немного. В противном случае лекарство станет холодным». Цзинь Чжэнь ускорила шаг, заставляя бабушку Сун улыбаться. По пути в Уиллоу, лекарство давно стало холодным.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 40**

Глава 40 – Добавка, приготовленная мадам

Но когда они дошли до извилистого коридора и, прежде чем они успели покинуть внутренний двор, девушка-слуга быстро бросилась к ним. Увидев Цзинь Чжэнь, она вздохнула и поздоровалась с ней: «Хорошо, что я это сделала». Затем, увидев, что там была бабушка Сун, она потянула Цзинь Чжэнь в сторону.

Если бы бабушка Сун присутствовала, когда лекарство было доставлено, тогда она узнала бы ее в настоящее время. Это была девушка-служанка, которая работала в гостевом дворе и заботилась о придворном враче. Именно эта девушка принесла чашку афродизиака во внутренний двор Уиллоу.

Цзинь Чжэнь явно не была знакома с этой девушкой. Увидев, что эта девушка в настоящее время ищет ее, ее сердце пропустило удар: «Что-то случилось?»

Девушка наклонила свое тело и заблокировала видимость бабушки. Только тогда она вытащила что-то из-за своей талии и передала это Цзинь Чжэн: «Просто сейчас кто-то положил это перед дверью врача. Доктор Сюй велел мне передать это вам. Не могли бы вы помочь выяснить, произошло ли что-то?»

Цзинь Чжэнь взяла сверток. Хотя вещь была обернута белой тканью, ее сердце начало сильно биться. Она знала, что это что-то плохое.

Она быстро сняла ткань и посмотрела на содержимое. Ее голова взорвалась звуком «бум» - это был ее ботинок.

Но это был только один ботинок!

«Кто послал это?» Спросила она дрожащим голосом. Ее лицо перешло от розового блеска до бледно-белого цвета, когда она крепко сжала ботинок в ее руках, так что ее суставы побледнели.

«Я не знаю». Девушка покачала головой: «Сверток был помещен перед дверью сэра Сюй. Мы спросили всех слуг, но никто не видел, чтобы какие-то незнакомые люди входили».

Цзинь Чжен сделала несколько глубоких вдохов и положила обувь в рукав. Она погладила девушку: «Быстро возвращайся. Скажите доктору, что я получил его сообщение и что он не должен беспокоиться. Затем она обернулась и посмотрела на бабушку Сун. В ее словах было чувство неотложности, но ее тон был гораздо добрее, чем раньше: «Бабушка, давайте идти быстрее. Мы не должны заставлять вторую юную мисс ждать слишком долго».

Бабушка Сун не знала, что случилось, но она увидела, что девушка, которая подошла, уже убежала. Что касается Цзинь Чжэнь, она практически побежала по пути ко внутреннему двору Уиллоу. Было несколько раз, когда она хотела замедлиться, так как ее старое тело не могло справиться с этим. Но Цзинь Чжэнь двигалась, как будто дом был в огне, и полностью проигнорировала ее.

Когда они, наконец, добрались до внутреннего двора Уиллоу, бабушка Сун держалась за дверь для поддержки, жадно вдыхая воздух. Цзинь Чжен слегка подняла юбку и прямо ворвалась внутрь. Только когда она дошла до двери в комнату Фэн Юй Хэн, она остановилась и закричала: «Вторая юная мисс! Слуга Цзинь Чжэнь просит встретить вторую юную мисс!»

Некоторое время после этого не было никакой реакции.

Цзинь Чжэнь ударила в дверь еще несколько раз безрезультатно, поэтому она повернулась и побежала к другой главной комнате.

Эта комната была той, в которой жил Фэн Цзы Руи. Когда Цзинь Чжэнь вошла в комнату, она увидела пустую чашку на столе. На чашке все еще осталось несколько капель лекарства.

Она тут же оцепенела, продолжая смотреть на эту чашку. Затем она посмотрела на Фэн Цзы Руи, который лежал на кровати. Именно тогда она почувствовала, что ее нога начала покрываться судорогой.

«О!» Хуан Цюань, которая приглядывала за Цзи Руи, повернула голову и жестоко посмотрела на Цзинь Чжэнь: «Разве ты не слуга главной жены, Цзинь Чжэнь? Почему ты стоишь там?»

Цзинь Чжэнь просто почувствовала, что ее сердце вот-вот выскочит, и она остро спросила: «Где вторая юная мисс?»

«Юная мисс устала от заботы о молодом хозяине. Она отдыхает в своей комнате».

«Я пойду к ней». Цзинь Чжэнь не заботилась о том, что должна была сказать Хуан Цюань. Она повернулась и направилась к двери Фэн Юй Хэн. Размышляя над ее дальнейшим действием, она решила, что она тоже может стоять на коленях. Она продолжала стучать в дверь и кричала: «Вторая юная мисс, я требую, чтобы вторая юная мисс встретилась с Цзинь Чжэнь. Лекарство, посланное второму молодому мастеру, было неправильным. Это Оно было совершенно неправильным!»

Дверь заскрипела, и Ван Чуан появилась за Фэн Юй Хэн, которая стояла перед ней. Ее брови были нахмуреными, она спросила: «Хм? Лекарство было подготовлено лично доктором Сюй, как оно могло быть неправильным? Кроме того, если лекарство было неправильным, то должно быть девушка-служанка из дворца пришла, чтобы попросить прощения. Девочка Цзинь Чжэнь, что ты делаешь? Быстро встань, земля холодная».

Она протянула руку и помогла ей подняться. Цзинь Чжэнь моментально замерла.

Это верно! Она была слишком опрометчивой. Увидев ботинок, она предположила, что вопрос был раскрыт. Тем более, что ботинок появился перед дверью врача в такой критический момент. Она была уверена, что этот вопрос был раскрыт этой второй юной мисс.

С того момента, как она потеряла обувь в ту ночь, она ни разу не смогла расслабиться. Она всегда размышляла, в чьи руки попала та пара туфель, где и когда она снова появится. Теперь, наконец, она увидела признаки ответа, но это был результат, который она хотела увидеть наименее. Еще больше ... у кого-то все еще был другой ботинок.

Но как она должна реагировать сейчас? Лекарство не было доставлено ею, но вина была поспешно признана ею. Цзинь Чжэнь опустилась на колени перед Фэн Юй Хэн, потряся ее на мгновение.

Фэн Юй Хэн скривила губы и фыркнула. Это было вызвано использованием беспорядков. То, что она эксплуатировала, было волнением Цзинь Чжэнь.

От доставки обуви к двери доктора Сюй и с ним, страдающим от вины совести, он определенно подумает о сегодняшних событиях. Даже если наложница не упоминала об этом, она все еще понимала. Не было никакой возможности, чтобы Чэнь Ши могла напрямую поговорить с этим врачом, поэтому Цзинь Чжэнь оказалась связью двух сторон. Обувь в руках доктора Сюй в конечном итоге оказалась в руках Цзинь Чжэнь. Цзинь Чжэнь, опасаясь, что ее прогулки с Ли Чжу будут разоблачены, должна была получить это хитрое лекарство, чтобы попросить прощения.

«Слуга доктора Сюй поистине слишком неосторожен». Фэн Юй Хэн помогла ей оправдать себя: «Но так как мать сказала девушке Цзинь Чжэнь следить за рецептом, естественно, именно эта девушка более серьезно относится к болезни второго молодого хозяина. Даже лекарство, которое было отправлено, было неправильным. Цзинь Чжэнь, это нельзя считать хорошо выполненной работой».

Цзинь Чжэнь склонила голову и неуверенно признала себя виновной: «Это была халатность этого слуги. Я не ходила в гостевой двор, чтобы следить за процессом. Я не знаю ... выпил ли второй молодой мастер это лекарство?»

Она подняла голову, надеясь, глядя на Фэн Юй Хэн. Она надеялась еще сильнее, что пустая чашка в соседней комнате была без этого лекарства!

«Он не выпил его». Фэн Юй Хэн действительно дала ей надежду. Увидев, что Цзинь Чжэнь издала длинный вздох, она добавила: «Лекарство все еще здесь. Джин Чжэнь, быстро принеси это лекарство отцу.

«А?» Цзинь Чжэнь громко крикнул: «От-отправить это кому?»

Фэн Юй Хэн подделала удивленный вид: «Конечно, это отцу!» Она наклонила голову, краснея: «У меня также есть некоторые медицинские знания. Это лекарство должно быть запрошено у доктора Сюй для отца. Немедленно отправь это отцу».

«Н-н-нет, это неправильно». Цзинь Чжэнь неоднократно покачала головой: «Это не для мастера».

Фэн Юй Хэн выглядела еще более удивленной: «Как это возможно? Что за чушь ты говоришь. Если это не для отца, то кто еще в этой усадьбе может его выпить?»

Цзинь Чжэнь почувствовала, как ее ноги дрогнули, когда она опустилась на колени. Она чувствовала, что независимо от того, какие слова вышли из ее рта, она оказалась в ловушке. Она долго размышляла и говорила сквозь стиснутые зубы: «Это должен быть врач, который подготовил его для себя».

Фэн Юй Хэн подняла брови и отошла, потянув Ван Чуан с собой: «Тогда мне нужно обратиться к доктору Сюй, что он намеревался здесь делать, в этой усадьбе, после принятия лекарства».

«Вы не можете спросить! Вторая юная мисс, пожалуйста, подождите! Цзинь Чжен обернулась и выполнила несколько шагов. Схватившись за подол платья Фэн Юй Хэн, она умоляла: «Вторая юная мисс, пожалуйста, подождите!» Она не могла позволить Фэн Юй Хэн пойти и спросить этого. Как только она это сделала, доктор Сюй определенно выгонит ее. Хотя этот вопрос был организован главной женой, общение с врачом всегда проходило через нее. Главная жена определенно не выходила и не признавалась в чем-то неправильном, и даже если бы она это сделала, она была главной женой. Что может сделать семья Фэн? В конце концов, не будет ли ее гнев на ее теле. Цзинь Чжэнь продолжала размышлять. Ее глаза бегали из стороны в сторону, и она, наконец, сказала: «Этот слуга пошлет его! Это лекарство действительно для хозяина. Это было ошибочно отправлено второму молодому хозяину. Прошу прощения, вторая юная мисс. Этот слуга немедленно доставит это мастеру».

Закончив говорить, Цзинь Чжэнь встала, желая получить лекарство в руках Ван Чуан.

Как только оно будет у нее, она сможет вылить его где-нибудь по пути.

К сожалению, как Ван Чуан могла согласиться с ее намерениями. Цзинь Чжэнь не видела ясно, когда другая сторона двинулась, но Ван Чуан теперь находилась всего в пяти шагах от нее.

«Цзинь Чжен, я буду сопровождать тебя! Вы первая служанка первой жены. Двор Уиллоу далеко, поэтому лучше всего будет пойти мне и взять лоток для переноски».

Цзинь Чжэнь запаниковала: «Нет необходимости, нет необходимости. Я могу взять его сама».

«Я все еще думаю, что Ван Чуан лучше пойти с тобой». Фэн Юй Хэн сказала: «Лекарства отца очень важны для него. Я действительно волнуюсь». После того, как она закончила говорить, она даже не взглянула на Джин Чжэнь. Вместо этого она просто махнула рукой, повернулась и вернулась в свою комнату.

Цзинь Чжэнь услышала, как дверь закрылась, ее сердце хотело выскочить из ее горла.

«Девушка Цзинь Чжэнь, пожалуйста, иди впереди». Ван Чуан взглянула на Цзинь Чжэнь, затем отправилась. Цзинь Чжэнь была беспомощна и могла только послушно следовать ее указаниям.

По пути Цзинь Чжэнь потеряла счет о том, сколько раз она думала об этом лекарстве. К сожалению, Ван Чуан двигалась так, как будто она была на коньках. Сколько раз она думала о том, чтобы заполучить лекарство из рук Ван Чуан, но когда она оставалась в оцепенении, Ван Чуан продолжала продвигаться вперед.

Фэн Цзинь Юань только что вернулся в поместье и был в Сосновом дворе. Это было то, что Ван Чуан установила, опросив слуг на пути. В то же время она также определила путь к Сосновому двору, успешно препятствуя тому, чтобы Цзинь Чжэнь повела ее по неверному пути.

Прибыв в Сосновый двор, Цзинь Чжэнь собиралась рухнуть. Независимо от того, что было сказано, она не хотела входить.

Вскоре после этого вышел слуга. Увидев Ван Чуан, он понял, что они незнакомы, но, увидев Цзинь Чжэнь, они сразу же отреагировали: «О, это ли не Цзинь Чжэнь? Может быть, у мадам есть что обсудить с мастером?»

Ван Чуан активно высказалась и ответила за Цзинь Чжэнь: «Главная жена подготовила пищевую добавку мастеру. Мы с Цзинь Чжэнь приехали, чтобы доставить ее».

Слуг не показалось это странным, так как главная жена и наложница-мать часто отправляли добавки в Сосновый двор. Это случалось два раза в день.

Он повернул свое тело и жестом указал, чтобы они вошли, а затем отвел их в Сосновый двор. Затем он отвел их в кабинет, где был Фэн Цзинь Юань.

«Девочки, пожалуйста, подождите. Сначала я отправлю отчет начальнику».

Слуга вошел в кабинет и вскоре вернулся. Показывая жестом, чтобы они вошли в кабинет, он остался на улице, чтобы следить.

Фэн Цзинь Юань изначально слышал, как слуга сказал, что это была главная жена, которая отправила добавки, поэтому видеть Цзинь Чжэнь не было странно; однако, когда он увидел Ван Чуан, его брови нахмурились.

Он очень четко помнил, что это была слуга, посланная принцем Юй Фэн Юй Хэн вчера. Почему эта слуг была с Цзинь Чжэнь?

Ван Чуан была человеком принца Юй, поэтому она, естественно, поняла правила. В прошлый раз, когда она увидела хозяина поместья Фэн, она опустилась на колени, независимо от того, как она себя чувствует. Ее лицо почтительное, она говорила: «Слуга Ван Чуан приветствует хозяина».

Фэн Цзинь Юань кивнул: «Вас зовут Ван Чуан?» Какое уникальное имя.

«Верно».

«Хм». Фэн Цзинь Юань не был уверен, как ему следует говорить с Ван Чуан. С Фэн Юй Хэн он уже чувствовал себя ошеломленным, но теперь появилась служанка из контингента принца Юй. Кто знал, чему их обучал принц Юй.

Увидев, что ему нечего сказать, Ван Чуан взяла на себя инициативу, чтобы говорить: «Мастер, это добавка, подготовленная для вас главной женой».

Фэн Цзинь Юань почувствовал, что есть что-то, о чем можно было бы поговорить: «Добавка, подготовленная главной женой, была принесена сюда вами?» Он снова взглянул на Цзинь Чжэнь: «Что здесь происходит?»

Цзинь Чжэнь почувствовала, что ее язык стал тяжелым и не смела поднять голову, чтобы посмотреть на Фэн Цзинь Юань.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 41**

Глава 41 – А-Хэнг предлагает сокровище

Ван Чуан не смутилась и ответила вместо нее: «Отвечая хозяину, вчера вечером, второй молодой мастер внезапно заболел. Сегодня утром главная жена послала за придворным врачом осмотреть его. Врач лично приготовил рецепт, и слуга принес его во внутренний двор Уиллоу. Но девушка Цзинь Чжэнь побежала, сказав, что посланное лекарство было неправильным. Эта чашка лекарства - это добавка, приготовленная для мастера главной женой. Вторая юная мисс не хотела откладывать, поэтому она быстро сказала этому слуге пойти с девушкой Цзинь Чжэнь, чтобы доставить лекарство».

Фэн Цзинь Юань кивнул. Так вот что случилось. Затем он отругал Цзинь Чжэнь: «Как ты могла быть такой беззаботной? Ты будешь наказана, когда вернешься к главной жене». Но в отношении Ван Чуана он действовал так, как будто не слышал упоминания о болезни Фэн Цзы Руи. Он не задавал ни одного вопроса и даже не упоминал об этом.

Ван Чуан усмехнулась про себя. Она могла только вздохнуть, насколько слабые семейные отношения были в поместье Фэн. Хотя второй молодой мастер был сыном наложницы, так как в поместье Фэн было всего двое сыновей, то их обоих должны были любить до безумия. Тем не менее, отец Фэн Цзинь Юань придерживался такого отношения. Это действительно было горько разочаровывающим.

«Принеси лекарство». Фэн Цзинь Юань махнул рукой, и Ван Чуан поднялась и двинулась вперед, положив лекарство на стол.

Фэн Цзинь Юань, казалось, привык пить добавки, которые отправляли его жены. Он даже не смотрел, прежде чем наклонить голову и принять его.

Цзинь Чжэнь подсознательно крикнула: «Мастер ...» Фэн Цзинь Юань замер на мгновение, а затем положил чашку на стол, воскликнув: «Все больше и больше беспорядочно!»

Ван Чуань отступила на несколько шагов и поклонилась Фэн Цзинь Юань: «Кажется, у девушки Цзинь Чжэнь есть что-то, что она хочет сказать хозяину, поэтому этот слуга сначала уйдет».

Фэн Цзинь Юань слегка затих. Если бы у Цзинь Чжэнь было что сказать, разве, это не означало, что Чэнь Ши хотела что-то сказать? У него действительно не было любви к нынешней главной жене. Единственная причина, по которой он удерживал ее в должности главной жены, состоял в том, что семья Фэн все еще нуждалась в богатстве, предоставляемом семьей Чэнь, чтобы свести концы с концами. Кроме того, это должно было удерживать Чен Юй в ее положении дочери первой жены.

Фэн Цзинь Юань столкнулся взглядами с Ван Чуан и махнул рукой: «Тогда ты можешь уйти!»

Ван Чуан отступила, поклонившись, ее взгляд был хитрым. Когда она вышла из комнаты, она не забыла закрыть дверь за собой.

Слуга, который смотрел снаружи, увидел ее. Он взглянул внутрь и спросил ее: «Цзинь Чжэнь, девушка все еще внутри?»

Ван Чуан ответила: «Казалось, что девушка Цзинь Чжэнь хотела что-то сказала хозяину. Это должно быть то, что хочет передать главная жена».

Слуга ничего не чувствовал и проводил Ван Чуан.

В то время как лекарство было доставлено, Фэн Юй Хэн с Цин Юй, направились к внутреннему двору Шу Я.

Когда она ушла, она достала кольцо для большого пальца желтого цвета. Кроме того, изнутри своей аптеки она вытащила медицинский пластырь, используемый для сужения поясничных дисков.

Она поняла, что это кольцо для большого пальца было драгоценным, но оно было не таким уж редким. Матриарху определенно понравится, но это не лучший результат. Что касается медицинских пластырей 21-го века, их было действительно трудно найти в этом мире.

Из причин, по которым Фэн Юй Хэн решила отправить подарки во внутренний двор Шу Я, в это время, потому что сегодня утром Чэнь Ши сказала ей, что она должна что-то дать. Вторая причина была конечной целью этой поездки.

«Все ли отсортировано?» - спросила она Цин Юй.

Цин Юй кивнула: «Вторая юная мисс, не волнуйся. Главная жена действительно находится во дворе Шу Я. Там находится не только главная жена, но и третья мать-наложница и четвертая мать-наложница вместе с тремя юными мисс».

«Очень хорошо», - ухмыльнулась она. Отряхнув одежду, она подняла голову и обнаружила, что двор Шу Я уже был перед ней.

В это время внутренний двор Шу Я был очень оживленным. Редкий смех Чэнь Ши слышался очень далеко. Она рассмеялась, когда она заговорила: «Если теще нравится, то мой третий брат придумает, как найти еще один кусочек нефрита. Я слышала, что этот материал появляется во дворце каждый год. Если мы сможем найти кольцо для большого пальца для тещи, то это будет очень впечатляюще!»

Матриарх смешно ответила: «Тогда я побеспокою тебя».

Фэн Юй Хэн закатила глаза. Казалось, что у матриарха действительно нет точки зрения. Тот, кто дает ей приятные вещи, тот, кого она будет любить.

Поскольку это было так, это было прекрасно. Она схватила коробку с кольцом, и на ее лице показалась улыбка.

«Ой! Кто это?» Горло Чэнь Ши действительно производило чудо. Ее голос был намного очаровательнее, чем у Хан Ши, и заставлял ноги людей подкашиваться. В конце концов, это то, что должна делать наложница. Она постоянно использовала эту способность, которую она не могла не показать. К сожалению, ее было приятно только слушать. Ее лицо было чем-то, на что нельзя было смотреть. «Хорошо, если это не А-Хэнг. Скажи мне, как я должна тебя звать? Принцесса Юй?»

Настроение Чэнь Ши было очень хорошим сегодня, подумала Фэн Юй Хэн. Вероятно, на восемьдесят процентов она подумала, что Фэн Цзы Руи выпил это лекарство, и она просто ждала начала игры.

Думая о том, что такой ребенок, как Цзи Руи, выпьет это лекарство, даже если он не умрет, он станет раковиной. Тем более, когда это было неловкое лекарство. Если Цзи Руи заболел, игнорируя тяжкие телесные повреждения, вполне возможно, что целой жизни не хватит, чтобы стереть это темное пятно.

Фэн Юй Хэн даже не признала Чэнь Ши, вместо этого она внушительно продвинулась и поклонилась матриарху: «Внучка почитает бабушку».

Острый голос Чэнь Ши снова появился: «Какое уважение! Уже прошло больше часа с того момента, как нужно было показать свое уважение. Если ты так желаешь этого, то почему бы не прийти раньше?»

Фэн Юй Хэн притворилась удивленной: «Мать, ты не был сегодня во дворе Уиллоу? Цзи Руи заболел, и мать сказала, что А-Хэнг и наложница Яо Ши должным образом позаботятся о нем. Вы сказали, что лично будете заботиться о бабушке».

Слова Чэнь Ши застряли у нее в горле. Ее посещение двора Уиллоу было известно всем. Если она прямо сейчас опровергнет слова Фэн Юй Хэн, то это будет похоже на то, что она не заботится о детях наложниц. Очевидно, зная, что кто-то болен, но все же не позволяя Фэн Юй Хэн и Яо Ши оставаться присматривать за ним.

Но она действительно этого не говорила!

Чэнь Ши не примирилась с ее словами, поэтому она открыла рот, чтобы опровергнуть, но Чен Юй была первой, кто начала говорить: «Мать все время беспокоилась о болезни младшего брата Руи. Она также беспокоилась, что бабушка будет волноваться, услышав об этом, поэтому она не осмеливалась об этом говорить. Надеюсь, вторая сестра не обвинит ее».

Несколькими словами она поставила еще одну цель на спине Фэн Юй Хэн, что заставило матриарха расстроиться.

Фэн Юй Хэн осталась без движения и только встретилась с матриархом взглядами и с извиняющейся улыбкой: «Это была А-Хэнг, кто оговорился».

Как мог матриарх действовать так же, как вчера, с Фэн Юй Хэн. В настоящее время она с нетерпением ждала, чтобы провести время, раскаявшись перед внучкой. И она с нетерпением ждала, чтобы Фэн Юй Хэн показал ей больше ее улыбающегося лица.

«Все нормально. Все нормально. А-Хэнг не нужно винить себя». Затем она жестом пригласила ее подойти ближе: «Быстро подойди, сядь перед бабушкой».

Увидев, как матриарх протянула руку, Фэн Юй Хэн шагнула два шага и положила свою маленькую руку в бабушкину. Затем, потянув за мягкое кресло рядом с ней, она села. Подождав какое-то время, она не услышала, как матриарх интересуется о ситуации с Цзи Руи.

Возможно, видя, что выражение лица Фэн Юй Хэн было угрюмым, разум Ши был ясен. Как она не могла понять, почему Фэн Юй Хэн разочарована. Она может также взять на себя инициативу и высказаться: «Вторая юная мисс, болезнь второго молодого мастера начала проходить?»

Увидев, что Ши спрашивает, матриарх была немного смущена и задала следующий вопрос: «Как Цзи Руи? Это серьезно? Вы вызвали врача?»

Фэн Чен Юй также заинтересовалась и спросила: «Придворный врач в поместье довольно хорошо известен. Вторая сестра, вы вызвали его?»

Фэн Юй Хэн ждала упоминания доктора. Не поднимая головы, она незаметно бросила взгляд на Хан Ши. Она увидела, что она притворяется, что ничего не знает и возится с ногтями, но на самом деле она очень нервничала. Что касается Чэнь Ши, она закатила свои маленькие глаза и скривила губы до насмешки.

Фэн Юй Хэн ухмыльнулась, затем сказала: «Отвечая бабушке, его осмотрел доктор». Затем снова посмотрела на Чен Юй: «Это было утром, когда мать привела доктора Сюй в внутренний двор Уиллоу».

Услышав имя доктора Сюй, лицо Чен Юй немного опустилось. Никто другой не мог сказать разницы, но ее выражение не избежало бдительных глаз Фэн Юй Хэн.

Даже Хан Ши прекратила возиться ногтями. Чэнь Ши тоже успокоилась, желая услышать, что Фэн Цзи Руи выпил это лекарство.

Казалось, что все ждали, когда Фэн Юй Хэн продолжит говорить, но она не была способна следовать желаниям других. Внезапно изменив тему, она достала деревянную коробку в руках и поставила перед матриархом: «Это действительно совпадение. Когда я только вошла во двор, я услышала, как мама говорила о том, чтобы найти кусочек изящного нефрита, чтобы сделать бабушке кольцо для большого пальца. Кажется, бабушке действительно предназначен нефрит. Пожалуйста, посмотри ...»

Она открыла коробку, и все тянули шеи, глядя в их сторону. Внутри деревянного ящика было небольшое кольцо для большого пальца. Нефрит был гладким и удобным без каких-либо признаков недостатков. С первого взгляда он был несравнимо гладким и прекрасным. Казалось, что это свежевырезанный жир толстого ягненка, с блеском, как сгущенное масло.

Матриарх безучастно смотрела, а затем увидела, что Фэн Юй Хэн почтительно надела кольцо на большой палец.

«Так красиво!» Фэн Дай воскликнула: «Я никогда раньше не видела такого прекрасного предмета из нефрита».

Сян Ронг тоже кивнула головой и тихо сказала: «Я беспокоюсь, что ни один кусочек нефрита, который входит во дворец, не подходит для этого?»

Фэн Юй Хэн увидела желаемые результаты и вручила деревянную коробку в руки бабушки Чжао. Затем, потянув за руку матриарха, она сказала: «Если бабушке оно нравится, тогда это хорошо. Это означает, что усилия А-Хэнг, выбравшей подарок для бабушки рано утром, не были напрасными».

Теперь матриарх чувствовала, что было очень разумно вернуть эту внучку из гор на северо-запад. Она неоднократно поглаживала руку Фэн Юй Хэн, размышляя о способе удержать ее рядом: «В то время, когда вы были вынуждены покинуть усадьбу, я изначально была совершенно недовольна. В эти годы я часто просила за вас перед вашим отцом. Наконец, ваш отец принял старость этой матери к рассмотрению, только тогда он приветствовал вас».

Фэн Юй Хэн почти плюнула от смеха. Эта старуха действительно была хороша! В свою пользу она выбросила своего сына. Разве это не просто говорило: «Твой отец изначально не хотел тебя возвращать, но все переменилось благодаря тому, что он оказал мне честь».

Она протянула руку, чтобы закрыть свою улыбку, и ответила через некоторое время: «Да, А-Хэнг определенно помнит о милости бабушки». Когда она заговорила, она достала медицинский пластырь, который она приготовила заранее. Сразу же зал был наполнен уникальным запахом пластыря.

Чэнь Ши закрыла нос и выразила свое раздражение: «Что это? У него странный запах! Быстро избавься от него!»

Фэн Юй Хэн застенчиво посмотрела на Чэнь Ши: «Но ... это медицинский пластырь от боли в пояснице бабушки!»

Глаза матриарха оживились, затем она яростно впилась взглядом в Чэнь Ши: «Разве ты не хочешь, чтобы я поправилась? Или ты надеешься, что однажды я не смогу встать с постели от боли? Может быть, ты единственная, у кого есть голос в этой усадьбе?»

Видя, как матриарх рассердилась, Фенг Чен Юй быстро попыталась урегулировать ситуацию: «Вещи, связанные с медициной, было бы лучше быть немного осторожнее. Мать беспокоится за бабушку». Когда она заговорила, она повернулась, чтобы спросить Фэн Юй Хэн: «Вторая сестра, этот медицинский пластырь, откуда он взялся? Вы покинули усадьбу?»

Фэн Юй Хэн покачала головой: «Я не покидала усадьбу с тех пор, как вернулась. Это от персидского эксцентрика, которого я встретила в горах на северо-запад. Они очень ценны. Они лучше всего подходят для лечения болезни бабушки».

«Так как это так, бабушка, возможно, захочет попробовать». Фэн Чен Юй окончательно потушила гнев с большим трудом и направила разговор в другое русло.

Матриарх больше не заботилась о Чэнь Ши и вместо этого проявляла интерес к медицинским пластырям Фэн Юй Хэн в ее руках. Вдохнув воздух снова, она обнаружила, что он уже не издавал такой острый запах, как раньше. Спустя некоторое время, она почувствовала холодный аромат.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 42**

Глава 42 – Сумасшедшая собака главной жены

«Значит, их тебе дал персидский эксцентрик?» В эту эпоху персидские эксцентрики действительно были мистическим видом. Фэн Юй Хэн придумала этот предлог, и предмет в ее руке сразу стал грандиозным: «Предметы персидского эксцентрика трудно найти даже для дворца. А-Хэнг действительно имеет большую удачу».

«Бабушка единственная, у кого есть удача». Фэн Юй Хэн вручила медицинские пластыри бабушке Чжао: «Бабушка, пожалуйста, позаботьтесь об этом. Сегодня вечером, когда бабушка будет принимать ванну, поместите один прямо на кожу, где боль. На следующий день в то же время удалите предыдущий пластырь и примените новый».

Бабушка Чжао очень внимательно слушала, а также серьезно спрашивала: «Применять только один каждый раз?»

Фэн Юй Хэн объяснила: «Если область боли слишком велика, то примените еще один. Достаточно семи дней. Через семь дней, если ничего неожиданного не произойдет, тогда боль в бабушке должна быть лучше. По крайней мере, в этом году она больше не появится».

Когда она заговорила, она взглянула на матриарха: «Бабушка, не волнуйся. В будущем А-Хэнг подумает о способах лечения боли в пояснице».

Матриарх была тронута. Держа руку Фэн Юй Хэн, она сказала: «Хорошая девочка, действительно хорошая девочка».

Их сторона продолжала быть живой, но, с другой стороны, любопытство Хан Ши не могло больше контролироваться, поскольку она с нетерпением спрашивала: «После осмотра доктора, второй молодой мастер выпил лекарство?»

Чэнь Ши также интересовалась этой темой и сразу же посмотрела на Фэн Юй Хэн.

Фэн Юй Хэн все еще спрятала голову в талии матраха, так что улыбка, образованная губами, стала невидимой.

Подсчитав время, она почувствовала, что Ван Чуан уже должна была выполнить ее приказ, поэтому она подняла голову из талии матриарха и повернулась, чтобы посмотреть на Чэнь Ши: «Хорошо, я все еще хотела поговорить с матерью по поводу лекарства».

Чэнь Ши неестественно покачала головой: «О чем ты хотел поговорить со мной?»

«О лекарстве! Сегодня утром, после того, как доктор Сюй назначил лекарство, у матери была девушка Цзинь Чжэнь, которая должна была следить за рецептом. Вы сказали использовать высококачественные травы».

Услышав, что она это сказала, матриарх с удовлетворением кивнула: «Да, это то, что должна делать главная жена семьи».

Фэн Юй Хэн продолжала: «Тогда этот доктор Сюй сказал, что он лично подготовит лекарство, поэтому мы были вполне счастливы. После того, как лекарство было подготовлено, девушка-служанка из внутреннего двора послала его, но прежде чем мы смогли отдать его Цзи Руи, девушка Цзинь Чжэнь побежала назад, настаивая на том, что они отправили неверное лекарство. Она умоляла меня разрешить ей забрать лекарство».

Матриарх нахмурилась: «Даже простая чашка лекарства может быть доставлена неправильно. Что же делают слуги?»

Чэнь Ши могла сказать, что что-то не так, и спросила резким голосом: «Ты сказала, что Цзинь Чжэнь забрала лекарство?»

«Да». Фэн Юй Хэн кивнула: «Она сказала, что лекарство было неправильным. Она сказала, что оно было первоначально приготовлено матерью для отца, и эта дочь должна была отдать его ей. Мать знает, А-Хэнг последовала за дедушкой по материнской линии и прочитала много медицинских книг в молодом возрасте. При тщательном осмотре содержимое этой чашки лекарственного средства может быть определено частично. Действительно, эта чаша действительно должна была быть отправлена отцу, поэтому А-Хэнг согласилась с девушкой Цзинь Чжэнь, которая унесла лекарство отцу. В то время девушка Цзинь Чжэнь проделала весь путь до двора Уиллоу и уже очень устала. А-Хэнг боялась, что она прольет часть лекарства, поэтому я послала своего слугу, чтобы помочь ей доставить его. Подумав об этом, она должна вернуться».

Чэнь Ши стояла прямо, не шелохнувшись. Потому что она переусердствовала, кресло, на котором она сидела, перевернулось.

Что касается Хан Ши, которая сидела рядом с ней, она вздохнула с облегчением и быстро взглянула на Фэн Юй Хэн, скрывающей улыбку.

Матриарх испугалась Чэнь Ши, и она жестоко ударила тростью по земле, громко восклицая: «Вы не уважаете правила? Что вы пытаетесь сделать?»

Фэн Юй Хэн извинилась перед матриархом с одной стороны и попыталась отыграться на Чэнь Ши, с другой: «Мама, пожалуйста, успокойся. Мама, что случилось? Может быть, вы плохо себя чувствуете?»

Снаружи, возвращаясь из Соснового двора и ища Фэн Юй Хэн, Ван Чуан прибыла.

Фэн Юй Хэн помахала Ван Чуан и сказала: «Ван Чуан, доставила ли Цзинь Чжэнь лекарство? Принял ли его отец?»

Ван Чуан продвинулась вперед и сначала отдал честь матриарху. Матриарх, естественно, признала, что это был слуга, посланный принцем Юй, поэтому она не могла не быть вежливой: «Быстро встаньте. Посмотри на это маленькое лицо, ты действительно родилась красивой».

Ван Чуан снова поклонилась: «Большое спасибо за похвалу, матриарх». Затем она ответила на вопросы Фэн Юй Хэн: «Отвечая второй юной мисс, этот слуга сопровождал девушку Цзинь Чжэнь в доставке лекарства хозяину в Сосновом дворе. Мастер тоже выпил его, но ... »

«Но что?» Лицо Фэн Юй Хэн выглядело любопытно, затем она снова посмотрела назад: «Цзинь Чжэнь не вернулась с тобой?»

Ван Чуан ответила: «Она этого не сделала. После того, как мастер выпил лекарство, Цзинь Чжэнь все еще хотела что-то сказать хозяину, поэтому мастер позволил этому слуге уйти первой».

Чэнь Ши вдруг заговорила. С волной ее руки она стряхнула Чен Юй. Обе ее руки сжались в сжатые кулаки, только два слова вырвались из ее стиснутых зубов: «Цзинь Чжэнь!»

В это время в Сосновом дворе в своем кабинете Фэн Цзинь Юань удерживал Цзинь Чжэнь. Чернильница на столе была опрокинута, а чернила покрыли всю бумагу высокого качества. Некоторые капли также попали на лицо Цзинь Чжэнь.

Выпив лекарство, как Фэн Цзинь Юань все еще мог проявлять нежную привязанность к женщинам. Его сознание уже начало расплываться. Жалкое тонкое тело Цзинь Чжэнь было так сильно измотано, что она даже не могла сэкономить энергию, чтобы умолять о пощаде.

Наблюдая за дверью, слуга внимательно слушал. Он вздохнул. Эта девушка Цзинь Чжэнь действительно была храброй. На самом деле смело использовать главную жену, чтобы добраться до мастера, и она действительно преуспела! В этот момент он просто надеялся, что эти два человека поспешат, чтобы избежать главной жены или кого-то, кто придет искать их, вероятно, чтобы выразить свой гнев.

Но как мог человек, который только что выпил лекарство, так быстро справиться с последствиями? Более того, Цзинь Чжэнь, которая был очень напугана в начале, начала становиться более смелой.

Она не была молодой девушкой без сексуального опыта. То, что она была кем-то, у кого был небольшой опыт, быстро вскружило голову Фэн Цзинь Юань. Более того, по ее мнению, Фэн Цзинь Юань был ее мастером и отличался от Ли Чжу. Ее непонятные отношения с Ли Чжу не давал больших результатов и оставил ее чувство неловко все время. В настоящее время это был Фэн Цзинь Юань. Возможно, помогая ему, к ней можно будет относиться так же, как к наложнице-матери, хотя она никогда не могла стать ею, разделять ложе, было бы уже хорошо. Если бы все прошло удачно, возможно, она могла бы родить ребенка или два. Неужели ей все еще нужно будет беспокоиться о том, чтобы найти подходящее место в поместье Фэн?

С этой мыслью сердце Цзинь Чжэнь потемнело. Вскоре после этого путаный взгляд Фэн Цзинь Юань начал проясняться.

Цзинь Чжэнь была очень потрясена. Доза была слабее из-за страха за жизнь ребенка, но медленно пробуждающийся Фэн Цзинь Юань был ошеломлен сценой перед ним. Логика диктовала, что он должен немедленно остановиться, а девушку нужно избить до смерти. Но последствия лекарства не были полностью стерты. Добавляя юношескую красоту Цзинь Чжэнь, которую нельзя было сопоставить с его женами, которые уже родили ему детей.

Фэн Цзинь Юань с некоторой жалостью снова посмотрел на Цзинь Чжэнь. Некоторое время он слабо чувствовал, что добавленные сегодня добавки отличаются от тех, что были в прошлом. Это, казалось, не было добавкой. Вместо этого это было лекарство, которое могло заставить человека потерять чувство самообладания. Он сделал выводы и связал их с вещами, которые сказала Ван Чуан. Он быстро понял злые намерения Чэнь Ши.

«Мастер». Прозвучал мягкий голос Цзинь Чжэна, возвратив дух Фэн Цзинь Юань.

Размышляя о нескольких сладких словах Цзинь Чжэнь, он, естественно, взял на себя ответственность за то, что ей нечего бояться.

Но прежде, чем он смог говорить, он услышал, как слуга сказал извне: «Главная жена! Почему вы все пришли сюда?»

Дверь в кабинет была открыта кем-то снаружи. Аура была похожа на волну бушующей волны. Слуга, который следил за дверью, почувствовал, как ветер пронесся мимо его ушей. В момент ослепляющего света неуклюжая Чэнь Ши уже бросилась в комнату. Следом за ней были все, кто присутствовал во дворе Шу Я. Даже матриарх прибыла сюда с помощью бабушки Чжао и маленькой служанки.

Слуга пробормотал про себя: «Все кончено».

Услышав «Ой» изнутри, появился странный крик Чэнь Ши, после которого вспыхнул взрыв драки. Когда первая группа прибыла с Фэн Юй Хэн, они увидели, что Чэнь Ши уже прижала Цзинь Чжэнь к земле. Ее толстое тело находилось прямо над телом Цзинь Чжэнь, когда она ударяла и царапала ее.

Цзинь Чжэнь защищала ее лицо обеими руками из-за страха, что Чэнь Ши изуродует ее лицо. К сожалению, сила Чэнь Ши была огромной. Вытянув руки, она несколько раз ударила ее по лицу.

Фэн Юй Хэн просто нашла это забавным. Это действительно был очень забавный фарс. Как у Чэнь Ши даже было какое-то отдаленное подобие жены семьи. Она была явно просто землеройкой, которая любила кричать на публике. Фэн Цзинь Юань должен чувствовать себя довольно стыдливым для того, чтобы оставить такую официальную жену?

«Я побью тебя до смерти, твоя дешевая женщина! Залезть в кровать под любопытным взглядом вашей любовницы! Кто дал вам такую смелость?» Чэнь Ши устала от избиения драки. Она ругалась, тяжело дыша: «Бесстыдная женщина, кого ты пытаешься завлечь с такой внешностью? Какой мастер семьи учил тебя вести себя так?»

Когда эти слова вышли, даже Ан Ши и Хан Ши не могли не рассмеяться. Какая семья? Разве это не эта семья научила ее быть такой?

Почему еще это было сказано, чтобы воздерживаться от вреда другим! Как только ты подумаешь о том, чтобы причинить вред другим, ты причиняешь боль только себе.

«Молись! Я сказала тебе, молись! Посмотрим, не разорву ли я тебе рот!» Чэнь Ши немного отдохнула, а затем начала еще один раунд избиений.

Фэн Чен Юй увидела, что это было совсем не разумно, и быстро продвинулась вперед, чтобы схватить Чэнь Ши. К сожалению, движения Чэнь Ши были слишком быстрыми. Она только оттолкнула Фэн Чен Юй.

Матриарх, увидев, что Чен Юй упала, была в ужасе. Не заботясь о том, больна ли ее талия или нет, она бросилась вперед на несколько шагов, желая помочь.

К счастью, два слуги, которые были с Чэнь Юй, Йи Линь и Йи Юэ, отреагировали достаточно быстро. Матриарх помогла Чен Юй, затем спросила: «Где болит? Ты ранена? Твое лицо в порядке?»

Чен Юй торопливо покачала головой: «Большое спасибо, бабушка. Чен Юй в порядке, но мать ... »

«Хмф!» Матриарх хлопнула своей тростью по земле, не зная, должна ли она сердиться на Чэнь Ши или на Фэн Цзинь Юань. Но, глядя на Цзинь Чжэнь, которую сильно избивала Чэнь Ши, она решила рассердиться на Чэнь Ши. «У тебя все еще есть лицо, чтобы ударить ее? Разве она не слуга, которую ты лично тренировала!» Матриарх подняла трость и ударила ей по спине Чэня Ши.

Чэнь Ши вскрикнула от боли и повернула голову, недоверчиво глядя на матриарха: «Почему ты ударила меня?» Многие вещи сводили ее с ума, она больше не заботилась о том, что может и не может говорить. Она открыла рот и сказала: «Посмотри на добрые дела, которые сделал твой сын! У тебя все еще есть право, чтобы ударить меня?»

Чен Юй дрожала от страха: «Мама, перестань говорить эти сумасшедшие вещи!»

Чэнь Ши в настоящее время не заботилась об этих вещах. Она действительно сошла с ума, увидев всех врагами. Слова Чен Юй заставили ее немедленно повернуться и проклинать ее: «Заткни рот!»

Чен Юй была подавлена. С того момента, как она стала дочерью первой жены, не было ни одного человека, который говорил с ней так. Но человек, который проклинал ее сейчас, был ее собственной матерью. Несмотря на то, что она чувствовала себя огорченной, она могла только проглотить это чувство.

Что касается Фэн Цзинь Юань, он, наконец, протрезвел. Оправившись от своих чувств, он посмотрел на сцену перед ним и был потрясен. Опустив голову, он увидел свой растрепанный вид и не мог не кричать на слугу, который смотрел: «Почему ты не дал мне халат?»

«Проклятый халат!» Чэнь Ши была похожа на сумасшедшую собаку, кусая всех, кого она видела: «Что ты собираешься делать с халатом? Только теперь у тебя появился стыд? Почему ты не подумал о стыде, когда занимался такой грязной вещью? Фэн Цзинь Юань, ты все еще не заботишься о своем лице? А? Когда моя семья Чэнь была несправедлива к вам? Когда ты хотел денег, мы дали деньги. Когда ты хотел чего-то, мы давали тебе все. В том году, когда ты подарил это сокровище императрице и престарелой императрице, разве это не то, что мой младший брат приобрел для тебя? Отношения между вашей семьей Фэн и моей семьей Чэнь не стоят и дерьма!»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 43**

Глава 43 – Ты зверь

Фэн Цзинь Юань разозлился - «Стерва!». Больше всего он ненавидел, когда кто-то задевал поддержку, которую семья Чэнь предоставила семье Фэн. Хотя это действительно так, он не мог изменить ситуацию в обозримом будущем. Правда была правдой, но говорить так откровенно не очень хорошо. Достойному премьер-министру нужно было полагаться на женщину и ее доход, о чем можно было еще говорить?

«Вы злая женщина!» Фэн Цзинь Юань надел халат, который его слуга подал ему, и подошел к столу, подняв чашку, в которой осталось еще несколько капель лекарства: «Ваш собственный слуга принес это. И ты все еще смеешь винить меня? Почему я должен держать кого-то вроде тебя в качестве главной жены семьи?»

«Если ты так желаешь, то отправь меня домой!» Чэнь Ши действительно не боялась этого: «Фэн Цзинь Юань, вы неблагодарный ублюдок, если вы можете, то отправьте меня домой. Если вы этого не сделаете, тогда будет взаимный развод! Я разорву с вами отношения!»

Фэн Чен Юй была потрясена: «Мама останови эту глупость».

Фэн Юй Хэн услышала два слова о взаимном разводе и поняла, что это форма развода древней эпохи. Она не думала, что концепция развода будет существовать. Что касается разрыва отношений, она не понимала. Увидев нервную внешность Чен Юй, она наклонила голову и тихо спросила Ван Чуан: «В чем разница между взаимным разводом и разрывом отношений?»

Ван Чуан объяснила ей тихим голосом: «Так называемый взаимный развод требует мира и согласия между обеими сторонами. Развод должен быть принят обеими сторонами без ущерба для чувств обеих сторон. Таким образом, женатый мужчина и женщина не будут иметь никакого отношения к другому. Да Шун относится к женщинам, которые имели взаимные разводы с терпимостью. Они не будут подвергаться резкой критике. После взаимного развода женщина отправляется домой ... »

Фэн Юй Хэн кивнула: «Я понимаю вопрос с отправкой домой, на родину».

Ван Чуан не объяснила далее и начал говорить о сокращении отношений: «Что касается разрыва отношений, то он управляется правительством на том основании, что один из супругов совершил семь преступлений, или родственники одного из партнеров бьют, проклинают, убивают, вредят или предают родственников другого партнера, тогда говорят, что любовь потеряна. Если суд вынесет решение, что пара не может примириться, тогда правительство решительно объявляет о разводе».

Фэн Юй Хэн кивнула. Так что разрыв отношений был настолько серьезным. Неудивительно, что Чен Юй так нервничала, услышав, как Чэнь Ши кричит эти два слова. Если эта Чэнь Ши действительно разорвет отношения с Фэн Цзинь Юань, тогда вполне возможно, что у нее не будет возможности выжить в этот день и в этом возрасте. Этот вопрос с Фэн Цзинь Юань, неприятно говоря, не нарушал ни одного из законов Да Шун. Мастер, переспавший со слугой, был исключительно нормальным.

Но Чэнь Ши так не думала ... «Я не сказала никакой чепухи!» Подняв тело Цзинь Чжэнь, она схватила подол одежды Фэн Цзинь Юань и попыталась ударить его по лицу. Хотя Фэн Цзинь Юань уклонился от этой пощечины, его все еще поцарапали длинные ногти Чэнь Ши. На его лице появилась кровавая царапина.

«Муж!». Хан Ши быстрее всех отреагировала и проявила большую осторожность, когда бросилась вперед, не беспокоясь о том, будет ли Чэнь Ши продолжать свое буйство. По ее мнению, Фэн Цзинь Юань был единственной горой, на которую она могла положиться. Особенно в таких обстоятельствах, когда она была более внимательной и великодушной, тем больше она могла бы завоевать сердца мужчин: «Мой муж в порядке, верно!» Глаза Хан Ши покрылись слезами, когда она вытащила носовой платок, чтобы покрыть рану Фэн Цзинь Юань.

Матриарх видела, что ее сын был ранен ее невесткой, и была настолько потрясена, что не знала, что сказать. Она долгое время жила, но в первый раз она видела такую сцену. Какая жена осмелилась бы нанести вред своему мужу? Может быть, эта Чэнь Ши была зверем?

Да, она, должно быть, зверь!

Матриарх открыла рот, чтобы сказать: «Ты зверь!» Проклиная Чэнь Ши до такой степени, что ее тело дрожало.

«Кого ты проклинаешь?» Глаза Чэнь Ши были налиты кровью. Она действительно хотела выбить жизнь из этой семьи. За исключением Чен Юй, никто другой не выживет.

«Тот, кого я проклинаю, ты!» Матриарх подняла руку, указав на Чэнь Ши: «Зверь! Я дожила до этого возраста, но это первый раз, когда я видела, что такое происходит!»

Чэнь Ши махнула тростью: «Это все из-за вмешательства твоего сына!»

Бабушка Чжао боялась, что Чэнь Ши ударит ее тростью в гневе. Матриарх определенно не могла справиться с этим. Она быстро двинулась вперед и схватила трость, в то время как она старалась уговаривать ее: «Главная мадам, пожалуйста, прекратите говорить так много!»

«Убирайся с моего пути!» Чэнь Ши подняла ногу, желая отодвинуть бабушку Чжао. Внезапно ее зрение стало расплывчатым, и она почувствовала, как легкий ветерок проплыл мимо. Затем ее нога мгновенно почувствовала отдаление. Она потеряла равновесие и упала на землю с ударом. Поскольку она была слишком круглая, она тоже несколько раз отскочила.

Чен Юй быстро подошла, чтобы поддержать ее. Бабушка Чжао, уже не охваченная страхом, наконец, увидела, что это была вторая юная мисс, Фэн Юй Хэн, в какой-то неизвестный момент времени прибыла на фронт. Ее два тонких руки потянулись и крепко поддержали двух пожилых женщин.

«Бабушка, будь осторожна».

Матриарх Фэн бросила благодарный взгляд на Фэн Юй Хэн: «Хорошая девочка». Затем, указывая на Чэнь Ши: «Как это мой сын был виноватым?» Затем, указывая на Цзинь Чжэнь: «Это слуга из вашего дома! Откройте свои бесполезные глаза и внимательно посмотрите. Это слуга вашего собственного дома!»

Это была правда. Чэнь Ши не знала, что сказать. Она была полна гнева, но у нее не было возможности выпустить его. Она повернула голову, желая снова напасть на Цзинь Чжэнь.

Цзинь Чжэнь давно испугалась. Она знала, что Чэнь Ши будет в ярости, но она не знала, что она просто сойдет сума от гнева. Она не могла не посмотреть на Фэн Цзинь Юань со взглядом полным мольбы о помощи.

В настоящее время Хан Ши помогала Фэн Цзинь Юань. Из-за того, что эффекты лекарства только что стерлись, его лоб был покрыт бусинами пота. Хан Ши позаботилась о том, чтобы медленно стереть их. Увидев взгляд Фэн Цзинь Юань, наполненный жалостью к Цзинь Чжэнь, ее сердце снова передернулось. Но она была наложницей. Ее сердце знало, что в такой ситуации она не может действовать аналогично Чэнь Ши, поэтому она быстро отдала приказ слуге поблизости: «Быстро помогите Цзинь Чжэнь немного отойти».

Слуга ловко помогла Цзинь Чжэнь встать, а затем она притянула ее в сторону. Чэнь Ши пропустила удар, и в ярости кричала и подпрыгивала по комнате.

Фэн Юй Хэн пришла с желанием насладиться шоу, поэтому она ничего не чувствовала; однако Фэн Дай и Сян Ронг ужасно испугались.

Как две девушки справлялись с такими вещами. Ан Ши задумалась и быстро поговорила с матриархом: «Эта наложница займет третью юную мисс и четвертую юную мисс».

Матриарх одобрительно кивнула. Это была не сцена, которую должны увидеть две невинные молодые девушки, поэтому она сказала: «Быстро уведите их. Попросите кухню приготовить суп, чтобы помочь им отойти от увиденного».

Ан Ши поклонилась и вывела Фен Дэй и Сян Ронг. Когда она ушла, она взглянула на Фэн Юй Хэн, ее глаза были полны беспокойства.

Фэн Юй Хэн слегка покачала головой, наблюдая, как Ан Ши уходит с двумя девушками. Затем она сделала несколько шагов назад в комнату, прибыв к Чэнь Ши. С ее лицом, проявившем обеспокоенность, она сказала: «Может быть, что мать забыла о лекарстве после того, как сделала его? В противном случае, как вы могли бы продолжать сидеть в доме бабушки, не придя сюда?» Когда она заговорила, она опустила покрасневшее лицо.

Чэнь Ши стиснула зубы. Глядя на Фэн Юй Хэн, ее взгляд мог стрелять огонь.

«О, хорошо!» Фэн Юй Хэн, казалось, что-то вспомнила и продолжила: «Это все вина слуги, который отправил лекарство. Она неправильно послала нам лекарство для Цзи Руи».

Матриарх была сообразительна, так как она чувствовала, что ее спина была пропитана потом: «Тогда что это было за лекарство?»

Фэн Юй Хэн ответила: «Когда мы были во дворе Уиллоу, внучка посмотрела. Это была добавка».

Матриарх была обеспокоена: «А-Хэнг, вы знаете лекарства. Пожалуйста, присмотритесь».

Фэн Юй Хэн произнесла ответ, прежде чем подойти, чтобы получить чашку от Фэн Цзинь Юань. Кто знал, что Чэнь Ши снова вырвется на свободу, на этот раз бросаясь вперед и проливая содержимое на пол. Остались только остатки лекарства. Больше ничего не было.

«Это была добавка, простая добавка! Что там можно увидеть! Кто еще не отправлял такую добавку?» Чэнь Ши послала смертельный взгляд на Хан Ши, пугая ее.

Фэн Юй Хэн проигнорировала ее и сделала еще несколько шагов. Поклонившись Фэн Цзинь Юань, она сказала: «Можно мне запястья отца на мгновение».

Закончив говорить и не дождавшись ответа Фэн Цзинь Юань, она протянула руку и схватила его. Вскоре после этого она отпустила его и с радостью сказала: «Хорошо, что это была только одна чашка. Если бы было больше, то жизнь отца была бы под угрозой!»

Все были потрясены. Матриарх поспешно спросила: «Что это было за лекарство?»

Она обернулась и посмотрела на матриарха: «Это лекарство, специально используемое, чтобы помочь потенции мужчины. Оно очень сильное, и доза является экстремальной». Закончив говорить, она продолжала с волнением: «Если бы Цзи Руи выпил его, тогда его жизнь, конечно же, закончилась бы».

Щелчок!

Фэн Цзинь Юань внезапно ударил Чэнь Ши по лицу. Чувствуя, что этого недостаточно, он начал бить ее обеими руками, пока Чэнь Юй не опустилась на колени и не начала умолять его остановиться. Только тогда он остановился.

«Коварная женщина!» Фэн Цзинь Юань определил Чэнь Ши.

Чен Юй больше не могла помогать Чэнь Ши. Она чувствовала, что, если она будет стоять рядом с Чэнь Ши, то ее отец будет презирать их обоих.

До этого момента прилежная Чен Юй сумела справиться со всеми инцидентами с высоким мастерством. Теперь она откинулась на землю, обняла колени и наклонила голову. Ее плечи содрогались, она действительно выглядела очень жалко.

Фэн Цзинь Юань мог видеть, как Чен Юй это не нравится. Он не мог не указать на нее, когда говорил с Чэнь Ши: «Прежде чем действовать и говорить, почему вы не думаете о Чен Юй?»

Эти несколько слов отрезвили Чэнь Ши.

Чэнь Ши также была поражена волной страха. Вспоминая, что она кричала о том, что хочет развода или хочет разорвать отношения, если Фэн Цзинь Юань действительно согласился бы, то что из этого получила бы Чен Юй? Она все еще надеялась, что она выиграет от своего богатства! Она не могла вызвать проблемы для будущего Чен Юй над своими собственными обидами.

Увидев, что Чэнь Ши больше не сопротивляется, Фэн Юй Хэн взяла на себя инициативу, чтобы продвинуться вперед и помочь Чен Юй. Чен Юй подняла голову и увидела Фэн Юй Хэн, ее взгляд был наполнен мрачной тьмой. Но, вспомнив что-то, она открыла рот, чтобы поговорить с матриархом: «Бабушка, есть нечто странное. С этим доктором должно быть что-то не так».

Она сменила вину на доктора Сюй. Причина в том, что она слышала, как Фэн Юй Хэн упоминала об этом, поэтому она поняла, что что-то должно было произойти. У нее в частном порядке был слуга, который должен был сообщить врачу немедленно покинуть усадьбу. В настоящее время этот человек давно убежал, отвлекая внимание от источника неприятностей.

Фэн Юй Хэн, услышав, как она говорит так, тоже кивнула: «Старшая сестра права. Эта доза лекарства является ядом. Отец - жертва, но он проявляет симпатию к матери».

Чен Юй поднялась. Подойдя к Чэнь Ши, она посоветовала: «Правильно. Что-то должно было случиться с этим врачом. Мама, не обвиняй отца».

«Хмф!» Фэн Цзинь Юань не сказал много.

Услышав Фэн Юй Хэн, он сказал себе: «Но это странно. Как девочка Цзинь Чжэнь знала, что лекарство было отправлено не туда?»

Когда Цзинь Чжэнь услышала, как Фэн Чен Юй обвинила доктора Сюй, она знала, что он уже покинет усадьбу. В противном случае осторожная старшая юная мисс не сказала бы такого.

Поскольку человек уже сбежал, Цзинь Чжэнь больше не беспокоилась и быстро сказала: «Это был слуга дворца во дворе, который пришел в Джин Юй, чтобы найти этого слугу. Она рассказала этому слуге, что лекарство было отправлено не туда». Затем, она повернулась к Фэн Юй Хэн: «Бабушка Сун двора Уиллоу может стать свидетелем!»

Фэн Юй Хэн улыбнулась и кивнула, ничего не сказав.

Она не собиралась смущать Цзинь Чжэнь. Этот факт позволит ей отыграться на Чэнь Ши в любое время и в любом месте. Все это было для нее приятным. Более того, у нее все еще была рука на пульсе. Ей не нужно беспокоиться о восстании Цзинь Чжэнь.

«Тогда быстро идите в гостевой двор и возьмите с собой доктора Сюй!» Фэн Юй Хэн посмотрела на Фэн Цзинь Юань: «Отец действительно пострадал».

Фэн Цзинь Юань кивнул. Глядя на Чэнь Ши, его взгляд был полон досады.

Матриарх приказала: «Иди и приведи доктора Сюй обратно в Сосновый двор!»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 44**

Глава 44 – Самая жалкая здесь ты

Слуги сразу же выбежали. Фэн Цзинь Юань уже получил новый комплект одежды, принесенной слугами. Держа одежду в руках, он направился за ширму. Фэн Юй Хэн поддержала матриарха и сказала: «Бабушка, пожалуйста, садись». Затем отдала приказ слуге: «Почистите пол слегка».

Когда Фэн Цзинь Юань вышел, кабинет был восстановлен в определенной степени. Даже Цзинь Чжэнь правильно надела ее одежду, когда она посмотрела на землю.

Но никто не заметил, что Ван Чуан, которая была рядом с Фэн Юй Хэн, в какой-то момент покинула Сосновый двор. Только Цин Юй осталась здесь.

Незадолго до этого два слуги, которые ушли в гостевой двор, вернулись с горшочком травяного лекарства для промывания, но доктора Сюй и слуги, который доставил лекарство, нигде не было.

Фэн Цзинь Юань нахмурился: «Я сказал привести врача. Где он?»

Один из слуг заговорил: «Мастер, доктор Сюй и его слуга больше не находятся в усадьбе. Этот слуга нашел только медицинский горшок, который лежал на земле. Мы также привели бабушку, которая стирала одежду во дворе».

Матриарх сказала холодным тоном: «Приведите ее».

Служанки привели в комнату бабушку. Увидев так много мастеров в комнате, она опустилась на колени в страхе.

Фэн Чен Юй до сих пор всегда поддерживала вид Будды, даже теперь не было исключением. Она тихо сказала: «Не бойся, бабушка. Мы только позвали вас, чтобы задать несколько вопросов».

Матриарх продолжила: «Где доктор Сюй и его слуга, которые жили в гостевом дворе?»

Бабушка так боялась, что она не осмелилась поднять голову. Она ответила, дрожа: «Этот старый слуга несет ответственность только за стирку одежды. Обычно с врачом Сюй я очень мало общаюсь. Примерно полчаса назад этот старый слуга увидел, что доктор Сюй быстро покинул внутренний двор. Этот старый слуга был разговорчив и спросил. Доктор Сюй сказал, что он отправился на прием к больному, и это был конец разговора».

Придворный врач был, в конце концов, гостем. Уход и вход в усадьбу был довольно обычным делом. Услышав, что бабушка это сказала, матриарх знала, что дальнейший допрос ни к чему не приведет и махнула ей рукой, позволяя ей уйти.

Фэн Юй Хэн взяла на себя инициативу и встала перед слугой. Получив горшок, она внимательно осмотрела его, а затем понюхала. Только тогда она заговорила со всеми: «Это горшок, используемый для приготовления этого лекарства».

Чэнь Ши притворилась разгневанной: «Этот несчастный старик!» Говоря, она не забывала взглянуть на Цзинь Чжэнь.

Фэн Юй Хэн продолжала: «Отец может пригласить другого врача, чтобы посмотреть».

Фэн Цзинь Юань махнул рукой: «Отец верит в тебя».

Какое это имело значение, если он не верил? Эти так называемые уродливые семейные скандалы не могли быть обнародованы. Было бы лучше, если бы об этом узнало меньше людей. Сегодня он уже потерял достаточно лица.

Фэн Чен Юй оглянулась на всех и сказала не без сожаления: «Этот доктор Сюй, должно быть, убежал, зная свою вину. Если это так, то мать действительно была обижена. Но мы не можем найти настоящего преступника. Мать действительно была обижена!» Когда она заговорила, ее глаза слегка покраснели.

В этот момент голос Ван Чуан послышался извне - «Старшая юная мисс была слишком обеспокоена. Этот слуга вернул и доктора, и его служанку, пригласив мастеров внимательно изучить».

Закончив речь, она бросила в комнату мужчину и женщину одним ударом. Что касается Ван Чуан, которая их бросила, казалось, казалось, она несла два торта и не проявляла никаких следов усталости.

Когда доктор Сюй и его служанка появились в комнате, Фен Чен Юй знала, что что-то должно произойти.

В этот момент она поняла, что она просчиталась. Она знала, что в поместье Фэн есть секретные охранники, и она знала, что Фэн Цзинь Юань не может отправить кого-нибудь, чтобы преследовать доктора Сюй. Чэнь Ши просто должна была действовать слабо в отношении Цзинь Чжэнь, и этот вопрос был бы подметен под ковер.

Но она никогда не ожидала, что слуги Фэн Юй Хэн знают боевые искусства.

Она, Фэн Чен Юй, всегда была экспертом в художественных и научных вопросах, но ее единственным слабым моментом было то, что она никогда не изучала боевые искусства. Семья Фэн думала только о том, чтобы достичь вершины общества, став императрицей. Установив это как свою цель, боевые искусства не были чем-то, что она должна была изучать.

Конечно же, под угрожающим допросом матриарха, доктор с радостью признался во всем: «Это все просьба главной мадам! Ей хотелось навредить второму юному мастеру семьи Фэн, поэтому она заставила меня подготовить это лекарство и отправить его. Я умоляю матриарха за ее доброжелательное суждение!»

В настоящее время Чэнь Ши была в растерянности, и служанка действительно была обижена. Она просто действовала в соответствии с указаниями доктора Сюй. Она даже не знала, почему ей нужно убежать из семьи Фэн.

Узнав правду, Фэн Цзинь Юань был бесконечно взбешен. Хотя Фэн Цзы Руи был ребенком, от которого он был готов отказаться три года назад, но настоящее отличалось от прошлого. Это было связано с их отношением к семье Яо. У него не было выбора, кроме как отказаться от них, но Фэн Юй Хэн теперь поддерживала принца Юй, и появились новые откровения о семье Яо. Он не был так жесток, что теперь отказался от этого ребенка. Более того, до этой даты в поместье Фэн было только два сына!

Увидев, что настроение Фэн Цзинь Юань изменилось, Цзинь Чжэнь, которая пряталась в углу, стиснула зубы и сказала: «Мастер! Доктор Сюй сказал все правильно. Это все было запланировано главной мадам!»

Фэн Цзинь Юань видел, как Цзинь Чжэнь говорила, и более раннее чувство желания теперь заставляло его чувствовать себя немного противоречивым.

Цзинь Чжэнь была слугой Чэнь Ши. То, что сделала Чэнь Ши, хотя можно было сказать, что ему было все равно, но это не значит, что он не знал. Сколько из этих плохих поступков прошло через руки Цзинь Чжэнь. Руки этой девушки определенно не были чистыми. Но если он сосредоточился на Цзинь Чжэнь и общался с ними вместе, он почувствовал себя немного неохотно.

Фэн Цзинь Юань теперь полностью надеялся, что Цзинь Чжэнь может действовать разумно. Было бы лучше, если бы она призналась во всех своих преступлениях, чтобы защитить ее.

Что касается Цзинь Чжэнь, она действительно оправдала ожидания. Когда она снова открыла рот, она не только отмыла свою репутацию, но и стала достойной личностью ... «После того, как этот слуга знал, что главная жена хотела, чтобы второй молодой хозяин выпил это лекарство, этот слуга отчаянно бросилась во внутренний двор Уиллоу, чтобы забрать это лекарство! Вторая юная мисс! Этот слуга просит вторую юную мисс выступать в качестве свидетеля. Этот слуга встает на колени и просит вторую юную мисс вернуть лекарство этому слуге!»

Фэн Юй Хэн закрыла глаза и задумалась, прежде чем кивнуть: «Правильно. В то время девушка Цзинь Чжэнь преклонила колени и умоляла меня». Затем она обратилась к Фэн Цзинь Юань: «Но эта дочь не знала, что это лекарство предназначалось для того, чтобы Цзи Руи выпил его и действительно считал, что оно было отправлено не туда. Поэтому я позволил девушке Цзинь Чжэнь принести ее отцу».

Цзинь Чжэнь продолжила: «Этот слуга не посмел разоблачить заговор главной жены и могла только терпеть это и доставить лекарство в Сосновый двор с девушкой Ван Чуан. Этот слуга подумала, что главная мадам может чувствовать себя временно смущенной и что она может испытывать сожаление после того, как дело закончилось. Вот почему этот слуга не раскрыл это перед хозяином. Что касается этого лекарства ... после того, как мастер выпил этот тип лекарства, если бы вы не сразу ... не сразу сделали это ... тогда, возможно, ваша жизнь будет подвержена риску, поэтому я ... »

«Я беспокоил тебя». Видя, что Цзинь Чжэнь стала такой, когда она говорила, Фэн Цзинь Юань начал говорить. Это можно считать защитой ее жизни.

Чэнь Ши, однако, был в ярости до того, что ее губы стали синими. Если бы не Чен Юй, отчаянно державшая ее за спину, тогда, возможно, она могла бы броситься и разорывать Цзинь Чжэнь.

«Слушай!» Она была так зла, что не выдержала. А из-за ее веса Чен Юй совсем не могла ее удержать. Когда ее ноги согнулись, мать и дочь упали на землю. «Я убью эту шлюшку! И ты!» Она дико указала на Фэн Юй Хэн: «Убогая! Самая жалкая здесь ты! Я тебя убью! Я тебя убью!»

Фэн Юй Хэн притворилась испуганной и быстро отступила, ее взгляд был молящим: «Мать, мать, почему ты такая? А-Хэнг не сделала ничего плохого! А-Хэнг не конкурирует ни за что. А-Хэнг не дочь первой жены. Все приятные вещи в усадьбе были отданы старшей сестре. Мама, почему ты все еще хочешь загнать нас в тупик?»

«Потому что ты живешь здесь, как бельмо на глазу!» Чэнь Ши была как безумный зверь, дико крича: «Фэн Юй Хэн! Фэн Цзы Руи! Яо Цянь Роу! Вы все должны умереть!»

Фэн Чен Юй почувствовала, что ее голова вот-вот взорвется. Теперь она действительно начала чувствовать себя немного раздраженной Чэнь Ши. Вспоминая тяжелую работу, когда она проявляла доброту и сострадательность к окружающим, сколько раз она была разрушена собственной рукой ее матери. Ее мать только когда-либо думала о своем собственном счастье и никогда не уделяла ей никакого внимания, прежде чем действовать или говорить. Теперь отец так разозлился, но мать продолжила путь. Разве это не разъединяло мать и дочь вместе со старшим братом, который еще учился?

«Если мать продолжит так говорить, тогда Чен Юй тоже будет беспомощна». Она медленно отпустила Чэнь Ши и снова встала, подошла к Фэн Цзинь Юань: «Старейшины Чен Юй не будут слишком много спрашивать. Надеюсь, что отец вспомнит старую дружбу и отпустит мать. Чен Юй не попросит ничего другого».

Фэн Цзинь Юань кивнул. Глядя на свою самую любимую дочь с жалостливым взглядом, ненависть, которую его сердце носило по отношению к Чэнь Ши, снова возродилась.

«Вы предательская женщина. Вы эгоистичны, плохо относитесь к дочери наложницы, сыну наложницы, и вы даже не задумываетесь о своей собственной дочери. С какой целью я должен оставить тебя главное женой этой семьи?»

«Муж!» Чэнь Ши запуталась. Ей не нравились обвинения в преступлении, но она по-настоящему заботилась о том, чтобы не учитывать соображения относительно ее дочери. «Как может быть, что я не хочу лучшего для Чен Юй!»

«Считается ли это, что лучше для нее?» Фэн Цзинь Юань сердито схватил чашку чая и жестоко бросил ее в голову Чэнь Ши.

Чэнь Ши не уклонилась вовремя, и чашка ударила ее в лоб. Кровь сразу же полилась.

«Чэнь Ши». Глаза Фэн Цзинь Юань не проявляли ни малейшего чувства эмоций: «Положение моей жены Фэн, безусловно, вас не устраивает! Вы можете спокойно отдохнуть. Неважно, что произойдет, Чен Юй будет моей дочерью первой жены. Отныне, независимо от того, кто принимает на себя роль головной жены, Чен Юй станет собственной дочерью этого человека».

«Муж!» Чэнь Ши полностью потерялась: «Хочешь, чтобы кто-то еще воспитывал Чен Юй? Нет! Точно нет!»

«Почему нет? С такой матерью, как ты, это поистине позорно для Чен Юй!»

«Но я не причиню вреда моей дочери!» Чэнь Ши указала на Фэн Юй Хэн и сказала: «Если муж говорит, что я замышляла убить их, то я признаю это! Но муж, пойми. В будущем, независимо от того, кто является главной женой, перспективы Чен Юй будут такими же, как у них! Ни одна женщина в мире не может терпеть ребенка другого человека, поднимающегося выше своих! Чен Юй рано или поздно умрет от рук новой назначенной главной жены, тебе лучше поверить!»

Эти слова были скорбными, как будто злой дух вылетел из ада и начал кричать.

Фэн Чен Юй услышала Чэнь Ши и подумала о том, что она сказала, почувствовав, что ее сердце немного смягчилось.

Мать была права! Хотя отец в настоящее время обещал, что она всегда будет поддерживать позицию дочери первой жены, какова была ценность обещаний ее отца? Посмотрите на Яо ши и посмотрите на Фэн Юй Хэн и Фэн Цзы Руи, то, как они жили сегодня, было так, как она жила завтра.

Размышляя об этом, Фэн Чен Юй столкнулась с Фэн Цзинь Юань и быстро опустилась на колени. Слезы катились один за другим: «Отец, пожалуйста, передумайте! Мать права. Даже если Чен Юй - дочь первой жены, то что? В будущем, кто знает, как новозаветная главная жена будет запугивать Чен Юй. Чен Юй будет четырнадцать в этом году, и она не может оставаться в усадьбе долгие годы. Мог бы отец, пожалуйста, пожалел дочь только однажды. Позвольте мне неуклонно жить, пока я не выйду замуж».

Она специально использовала слова «выйти замуж», чтобы напомнить Фэн Цзинь Юань о ее будущем.

И этот тип напоминания был очень полезен. Фэн Цзинь Юань мог обойтись без Чэнь Ши, но он определенно не мог так поступить с жизнью Чен Юй.

Он повернулся к матриарху и увидел, что она слегка кивает. Он знал, что мысли матери были такими же.

Семья Фэн не имела оснований в столице. Он был первым поколением и абсолютно не мог выдержать проблем. Таким образом, ради поддержания стабильности и будущего семьи Фэн, он будет терпеть Чэнь Ши еще несколько лет.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 45**

Глава 45 – Чэнь Ши, откуда у тебя такая уверенность?

«Стоит упомянуть». Фэн Цзинь Юань махнул рукой: «Чэнь Ши, я позволю тебе сохранить эту позицию еще несколько лет. Но усадьба Фэн больше не будет предоставлять вам высококачественную пищу. Предоставляемая еда будет обрабатываться матерью. С сегодняшнего дня ты будешь находиться во дворе Цзинь Юй, чтобы обдумать свои ошибки. Ты не можешь уходить без моего разрешения».

Лицо Чэнь Ши показало ее нежелание, так как она горячо покачала головой.

Отказаться от хорошей пищи, разве это не было то же самое, как отказаться от ее жизни?

Чен Юй быстро заговорила, чтобы напомнить ей: «Мать, пожалуйста, возьми Чен Юй на рассмотрение».

С этими словами Чэнь Ши подавила все ее нежелание.

Эта дочь была ее будущим и была ее самой большой игрой. Она могла отказаться от хорошей еды, но она не могла отказаться от этой дочери.

«Кроме того». Фэн Цзинь Юань снова сказал: «Цзинь Чжэнь служила главе этого дома. Она станет наложницей и будет одарена Внутренним двором Жу И»1.

Внутренний двор Юй был небольшим двором в усадьбе. Некоторое время там жила Ан ши. После рождения Сян Ронг, она переехала в больший двор. Этот внутренний двор Жу И считался соответствующим социальным нормам. Он был хорошо украшен и имел каменный пруд, а также красивые пейзажи.

Услышав, что Фэн Цзинь Юань устроил это так, сердце Цзинь Чжэнь наконец успокоилось. Она быстро опустилась на землю и поблагодарила его за его услугу.

Матриарх заметила, что на спине под ее платьем показалось кровавое пятно. Ее изначально сердитое сердце немного успокоилось. Ее сын был премьер-министром. В усадьбе была только одна официальная жена и три наложницы, которых было не так много. Более того, Яо Ши была только что возвращена; кроме того, было только два сына. Этого было слишком мало. Если Цзинь Чжэнь сможет родить крепкого мальчика, то подвиги сегодня не будут напрасными.

Взгляд матриарха заметил Цзинь Чжэнь, и она почувствовала, что может немного расслабиться. К счастью, Фэн Цзинь Юань в то время находился в состоянии опьянения, вызванном наркотиками, поэтому он не заметил, что она не девственница. Более того, она была умна. Она пронзила ее предплечье и намазала немного крови на платье. Что касается травмы, она могла сказать, что она получила ее от избиения Чэнь Ши.

У каждого человека были свои договоренности. Оставалось только доктор и служанка, оба из которых все еще стояли на коленях посреди комнаты. У Фэн Цзинь Юань все еще был какой-то гнев. Увидев двух людей, он не мог не разгрузить все это на них.

«Тайные охранники!» Он громко взревел: «Убейте их!»

Одним словом, человек появился в комнате с возгласом. Спустя мгновение они снова исчезли.

Еще раз взглянув на двух людей, их фактически обезглавили.

Женщины в комнате все начали кричать. Даже Фэн Юй Хэн следовала за толпой и притворялась, что кричала несколько раз. Но только Хан Ши смотрела прямо на труп доктора Сюй, ее сердце ощущало слабое чувство удовольствия.

Фэн Цзинь Юань махнул рукой, и двое слуг сразу вошли в комнату и вынесли трупы. Был также слуга, который очистил пол всего за несколько минут. В комнате не было никаких признаков кровавой сцены; однако не было возможности покрыть запах крови в воздухе.

Чувствуя боль, Чен Юй закрыла рот. Чэнь Ши уставилась на то место, где никто не хотел шагать, ее сердце наполнялось страхом.

Это был первый случай, когда члены семьи Фэн стали свидетелями такой сцены. Фэн Цзинь Юань никогда не позволял своим тайным охранникам появляться перед другими людьми. Он еще больше мешал членам семьи видеть кровопролитие. Но сегодня ему пришлось справляться со слишком многим. Он просто хотел выпустить гнев и не мог рассмотреть слишком много вещей. Подумав об этом чуть больше, он пришел к выводу, что это тоже нормально. Была ли это Чэнь Ши или Фэн Юй Хэн, это считалось сдерживающим фактором. Его официальную жену было трудно контролировать, а эту вторую дочь было контролировать еще труднее.

«А-Хэнг». Вопрос, о котором идет речь, Фэн Цзинь Юань считал, что если он продолжит игнорировать второго сына, это будет слишком сложно оправдать. Он спросил: «Отец немедленно отправит слугу, чтобы найти врача и взглянуть на болезнь Цзи Руи. Вы и ваша мать-наложница не должны слишком беспокоиться».

Фэн Юй Хэн мысленно ухмыльнулась. Было видно, как амбиция ее отца была основана на том, как он справился с этим вопросом с Чен Юй. Это было начало, но не конец.

Конечно, семья Фэн не была доброжелательной, и она была несправедлива. Это было хорошо.

Она покачала головой: «Отец, нет нужды. Болезнь Цзи Руи уже значительно улучшилась; Кроме того, сама А-Хэнг наполовину врач. Это не серьезная болезнь - это то, с чем я могу справиться. Увидев такое, А-Хэнг очень обеспокоилась. Я не смею позволить кому-то со стороны лечить моего младшего брата. Надеюсь, отец позволит А-Хэнг лично вылечить брата. Я лично поеду в зал Ста трав, чтобы выбрать необходимые травы».

Вспоминая зал Сто трав, Чэнь Ши, которая сидела на земле, сразу же оживилась и громко спросила: «Что ты собираешься делать, идя в зал Ста трав?»

Фэн Юй Хэн была слегка шокирована, а затем ответила: «Естественно, чтобы набрать целебных трав».

«В зале Ста трав нет лекарственных трав для тебя!»

Фэн Юй Хэн наклонила голову и задумалась, прежде чем расспрашивать Фэн Цзинь Юань: «Разве не зал Ста трав является приданым наложница матери Яо? Почему у меня нет лекарственных трав? Наложница мать Яо сказала, что магазин будет передан мне как приданое. Когда мы были на горе, мы не могли справиться с делами в столице, но теперь, когда мы вернулись, мы должны должным образом позаботиться о бизнесе».

Чэнь Ши громко закричала: «У тебя хорошее воображение! Какое приданое? Это бизнес семьи Фэн. Когда это стало вашим приданым?» Она много лет занималась усадьбой. Она уже давно взяла в собственность магазин, который отобрала матриарх у Яо Ши. Теперь, когда они хотели, чтобы она отказалась от него, как будто они хотели забрать ее жизнь.

Но Фэн Юй Хэн не заботилась об этих вещах, «Мать могла запомнить неправильно. Зал Ста трав действительно был приданым наложницы матери Яо из семьи Яо, а наложница мать Яо готовилась добавить эти магазины в приданое А-Хэнг. Это нормально, если мать не помнит. Правительство поддерживает дела. Поездка туда покажет, является ли он бизнесом семьи Фэн». Когда она говорила, ее выражение лица стало холодным. Затем она повернулась к матриарху, которая долгие годы отвечала за усадьбу: «В том году бабушка сказала, что позаботится о магазине наложницы матери Яо. Может быть так, что бабушка потеряла договор, что привело к тому, что мать поверила, что магазины являются бизнесом семьи Фэн. Ван Чуан!» Она повернула голову и спросила: «Если договор потерян, что мы будем делать?»

Ван Чуан сообщила всем: «Если дело семьи потеряно, они могут пойти в правительство, чтобы отыскать еще один договор. После того, как они его найдут, будет сделана новая копия».

Фэн Юй Хэн кивнула: «Тогда давайте завтра отправимся в путешествие. В последние несколько лет я не была в поместье, и у меня не было времени следить за этими магазинами. Бабушка действительно была обеспокоена». Что касается этого вопроса, она вела переговоры только с матриархом. Она даже не удосужилась обратить внимание на Чэнь Ши: «Бабушка, вы потратили время и силы на то, чтобы заботиться о зале Ста трав в эти годы, А-Хэнг помнит, что сделала хорошая бабушка».

Матриарх открыла рот, не зная, как ответить. В том году она действительно взяла приданое от Яо Ши, потому что эти магазины действительно заставляли семью Фэн завидовать! Теперь у семьи Фэн был какой-то фундамент, хотя большая часть его полагалась на семью Чэнь для поддержки, но то, что происходило от семьи Яо, не могло быть потеряно. В настоящее время Фэн Юй Хэн хотела придти и забрать магазины. Хотя она чувствовала себя расстроенной, она не могла сказать, что она не отдаст магазин. Более того, Фэн Юй Хэн и Ван Чуан пели ту же мелодию. Если они действительно отправились в правительство, чтобы искать дело, какое лицо оставалось бы семье Фэн.

«Как оно может быть потеряно? Чэнь Ши, иди, поищи снова». Матриарх заговорила.

Чэнь Ши была действительно недовольна. Тем более, что матриарх назвала ее Чэнь Ши, что заставило ее почувствовать себя неудобно.

«Я твоя невестка, почему свекровь говорит так». Она заблокировала гнев и слегка изменила тему.

«Тогда как ты хочешь, чтобы я обращалась к тебе?» Матриарх подняла трость: «Если ты хочешь, чтобы я назвала тебя невесткой, тогда веди себя так, как должна вести себя главная жена семьи! Посмотри на себя; ты вообще не согласна с положением главы жены семьи Фэн?»

«По крайней мере, я родила Чен Юй!» В этот момент Чэнь Ши особенно гордилась: «Неважно, в какой день, я мать Чен Юй».

Используя эти слова, чтобы блокировать матриарха, ей нечего было ответить. Она могла только напомнить ей: «Завтра разыщи договор. Я дам два дня. Найдя его, немедленно верни их А-Хэнг».

«Теща, ты потерял рассудок? После того, как невестка вышла замуж за семью жениха, в магазины жениха, естественно, попадают магазины приданого. Какая логика заключается в том, чтобы сделать что-то доступное для семьи, а затем вернуть его?» Чэнь Ши яростно посмотрела на Фэн Юй Хэн: «Никакого соблюдения правил вообще!»

Лицо Фэн Юй Хэн опустилось, когда она подняла брови, чтобы взглянуть на нее: «Мать говорит, что после того, как женщина выйдет замуж за семью мужа, все ее магазины должны быть сданы?»

«Верно!»

«Хорошо. Ван Чуан!» Она снова позвала Ван Чуан: «Иди, пригласи губернатора столицы в поместье. Если имени семьи Фэн недостаточно, тогда леди Чжоу принца Юй должна пригласить губернатора лорда в поместье Фэн. Просто скажите, что матриарх семьи Фэн, главная жена и наложница-мать хотят передать свои магазины семье Фэн. С этого момента они будут принадлежать всем в семье Фэн и больше не являются личным достоянием. Пригласите лорда-губернатора в поместье, чтобы он стал свидетелем деяний старейшин».

Ван Чуан поклонилась: «Поняла, этот слуга немедленно уйдет». Закончив разговор, она повернулась и ушла.

«Подождите, подождите!» Матриарх открыла рот. Она не смела показать свои эмоции перед Ван Чуан. Она даже больше не осмеливалась начать ругать слуг перед Ван Чуан и различными гостями усадьбы. Она должна была поддерживать определенный уровень вежливости и внимательности, когда говорила: «Девушка Ван Чуан, подождите минутку».

Матриарх не только взволновалась, лицо Чэнь Ши также стало бледным. Она не думала, что она тоже ввяжется в это.

Ан Ши сказала со стороны Фэн Цзинь Юань: «Когда эта наложница вошла в поместье, моя материнская семья согласилась с мужем, что магазины приданого не будут отданы поместью Фэн. Они будут управляться мной, и они будут одарены моим детям. Муж, это все, на что вы согласились. Почему главная жена так упрямо против этого?» Слова Ан ши возложила всю вину на голову Чэнь Ши. «Кроме того, согласно указам Да Шун, когда женщина выходит замуж за семью, то магазины приданого будут управляться самой женщиной. Любая прибыль будет также предоставлена владельцу документа. Семья мужа не может вмешиваться в управление магазином. Это правило было установлено Императором».

При упоминании Императора, Ан Ши взглянула на Фэн Юй Хэна, чтобы напомнить ей, что это была борьба, которую она могла выиграть.

Фэн Юй Хэн слегка кивнула и выразила благодарность Ан Ши.

Чэнь Ши снова закричала: «Я не сказал, что мы также передадим свои. Я также не упоминала об изменении имени на деле».

Глаза Фэн Юй Хэн оживились, холодный свет сиял, она впивалась взглядом в Чэнь Ши. В одно мгновение Чэнь Ши отступила в страхе.

«Ч-что ты делаешь?»

Фэн Юй Хэн почувствовала, что она действительно должна посмотреть в лицо этой толстой свинье, но когда она посмотрела на нее, эта толстая свинья тут же отвернулась.

Очень хорошо.

«Твой смысл в том, что только наложнице-матери Яо должны быть переданы ее владения, но всем остальным не нужно?» Она оглянулась, ее губы искривились в насмешке: «Что это за логика? Ван Чуан! Пригласите губернатора. Магазины, принадлежащие женщинам этой усадьбы, будут переданы. Никто из вас лучше не подумал спрятаться!» Глядя снова на матриарха, выражение ее лица смягчилось: «Бабушка, так как мама хочет, тогда вы тоже должны передать ей».

Слова Фэн Юй Хэн успешно подстрекали ярость матриарха. Она посмотрела на Чэнь Ши. Подняв трость, она с яростью ударила по другую сторону: «Ты хочешь мой магазин? А? Ты сказала, что хочешь мой магазин?»

Ван Чуан очень хорошо следила за игрой и задала следующий вопрос: «Вторая юная мисс, а что случилось с твоими недавно приобретенными магазинами?»

Фэн Юй Хэн сказала: «Они были даны его Высочеством принцем Юй. Поскольку мать хочет их, то, даже если я захочу их сохранить, я не смогу. На этот раз я последую за порядком. Передам их в поддержку семьи Фэн». Она снова посмотрела на Чэнь Ши: «О, верно, они должны быть переданы непосредственно семье Чэнь, потому что отец и бабушка ничего не сказали. Сама мать хотела эти магазины. Наши женщины поместья Фэн должны быть переданы семье Чэнь».

1: Этот двор буквально называется удовлетворительным внутренним двором.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 46**

Глава 46 – Ограбление посреди ночи

Все замолчали, так как Чэнь Ши мгновенно стала объектом презрения каждого.

Мало того, что она пошла за делами семьи своего мужа. Она ходила за теми, кто принадлежал к семейным наложницам, и даже матриарх не была спасена. Это было неслыханно в Да Шун.

Матриарх долго крутила трость в руках, прежде чем спросить: «Цзинь Юань, фамилия этой семьи Фэн или это Чэнь?»

Фэн Цзинь Юань поспешно ответил: «Конечно, это Фэн».

«Тогда почему эта предательская женщина так жестоко относится к нашей семье Фэн?»

Чэнь Ши быстро оправдалась: «Я никогда не говорил, что семья Чэнь хочет их!»

Фэн Юй Хэн не понимала: «Разве это не семья Чэнь, которая их хотела? Тогда это была семья Фэн? Но Император ясно заявил, что семья мужа не может насильно отвести магазины и предприятия от своей жены! Это было бы семейство Фэн, бросающим вызов императорскому указу!»

Фэн Цзинь Юань сердито ответил: «Чепуха!»

Матриарх также спросила: «Когда моя семья Фэн когда-либо говорила, что она хотела магазины?»

Чэнь Ши была загнана в угол этими словами и не знала, как действовать дальше.

Тем не менее, Фэн Юй Хэн продолжила разговор: «Кто дал вам смелость заимствовать имя семьи Фэн, чтобы отобрать магазины и отказаться возвращать их? Мать, сделав это, что ты надеешься, случится с семьей Фэн?» Она говорила с силой и, казалось, говорила о семье Фэн.

«Я ...» Чэнь Ши начала ее заявление: «Фэн Юй Хэн, перестань пытаться посеять раздор».

«Не так ли?» Она невинно моргнула глазами: «Я просто забираю вещи, которые принадлежат мне. Как мать обвиняет меня в таком преступлении?»

Фэн Цзинь Юань терпеть не мог, что все эти женщины проверяют счета здесь. С волной его руки он передал все эти обязанности матриарху: «Мать, ты в настоящий момент та, кто отвечает за эти вопросы в поместье, что ты думаешь по этому поводу?»

Матриарх Фэн кивнула и заговорила, глядя на Чэнь Ши: «Моя семья Фэн будет действовать в соответствии с императорским указом и никогда не будет против. Женщина, которая заботится о своих магазинах, - это система в Даунь. Чэнь Ши, если ты продолжаешь отказываться, тогда не обвиняй мою семью Фэн за то, что ты беспощадна! С этого дня у вас есть два дня, чтобы вернуть все магазины Яо Ши».

«Вернет ли мать также бухгалтерские журналы», - добавила Фэн Юй Хэн.

Чэнь Ши взволновалась: «Какие бухгалтерские журналы? Их нет!»

Фэн Юй Хэн не стал спорить с ней и сказала: «Тогда я буду основывать заработок на подобных магазинах в столице и запрошу эквиваленты суммы платежа от матери за последние несколько лет прибыли. Я не забуду выбрать сумму, которая составляет примерно среднюю сумму. Я не буду слишком беспокоить мать».

Чэнь Ши хотела что-то сказать, но Фэн Цзинь Юань помахал рукавом: «Мы сделаем так! Быстро верните дела и журналы А-Хэнг. Если вы продолжите это, даже Чен Юй не сможет спасти вас!» После этого он быстро ушел с Цзинь Чжэнь.

Чэнь Ши была ошеломлена. Ей казалось, что она во сне.

Она явно хотела нанести вред Фэн Цзы Руи, но как все стало наоборот, и вместо этого она стала целью? Если бы это была только чашка лекарства и Цзинь Чжэнь, тогда она смогла справиться, но как получилось, что они говорили о владельце магазина?

Она безучастно смотрела на Чен Юй и увидела, что она слегка покачала головой. Она могла только сжать зубы и нести свое несчастье.

Толпа, которая была занята весь день, наконец, разошлась.

Фэн Юй Хэн привела этих двух слуг обратно во внутренний двор Уиллоу, где Яо Ши с тревогой ходила взад и вперед.

Она быстро подошла и схватила ее: «Мама, что случилось?»

Увидев ее возвращение, Яо Ши наконец получил свою основную поддержку. Схватив руку Фэн Юй Хэн, она с беспокойством спросила: «Почему тебя так долго не было? Что именно произошло? Поскольку вы не вернулись в течение долгого времени, я отправила бабушку Сун во внутренний двор Шу Я. Только тогда я узнал, что все отправились в Сосновый двор. Ничего не случилось?»

Фэн Юй Хэн покачала головой: «Ничего серьезного не произошло. Отец взял старшую служанку Чэнь Ши в качестве наложницы в приступе волнения. Чэнь Ши была недовольна и вызвала суматоху.

«Что?» Яо ши была ошеломлена. «Ты сказала, что твой отец взял Цзинь Чжэнь?»

Увидев, что Фэн Юй Хэн кивнула, она продолжила: «Цзинь Чжэнь, которая следовала за Чэнь Ши с юного возраста, никогда не показывалась в роли послушного ребенка, но я не видела, чтобы твой отец совершал какие-то шаги за последние несколько лет. Кто знал, что он действительно сделает этот шаг».

«Мать не должна беспокоиться о таких бессмысленных делах». Фэн Юй Хэн покачала головой, с горькой улыбкой: «Он может взять кого угодно. Мы будем жить собственной жизнью. Чем меньше нам нужно беспокоиться о вопросах поместья Фэн, тем лучше. Как Цзи Руи? Он поправился?»

Яо Ши, наконец, позволила улыбке снова показаться на ее лице: «Независимо от того, что сказано, наш А-Хэнг действительно очень искусен. Я видела, что у доктора не было отличного плана, чтобы помочь нам, но в конце концов это было лекарство, подготовленное нашим А-Хэнг, которое спасло жизнь Цзы Руи».

Когда Цзинь Чжэнь пришла и подняла суету, Яо ши, естественно, принял это близко к сердцу. Хотя она не знала, что случилось с доктором Сюй, она была уверена, что лекарство послано неправильно.

Размышляя об этом, Яо Ши быстро задала следующий вопрос: «Это великое лекарство, должно быть, было подарком его Высочества принца Юй, верно?»

Она только знала, что принц Юй отправил много ценных предметов. Были также некоторые экзотические лекарственные травы, поэтому ей не показалось странным, что Фэн Юй Хэн выступит с такой фантастической медициной.

Фэн Юй Хэн не объяснила. Яо Ши дала ей хорошее оправдание, поэтому она пошла с этим объяснением и приняла его.

Но тот, кто стоял рядом с ней, Ван Чуан, чувствовал, как ее губа слегка дергается, когда она думала про себя: «Вторая юная мисс, ты говоришь такую ложь с прямым лицом!»

Но Ван Чуан не действовала, чтобы разоблачить эту ложь. Когда она увидит принца Юй, она сообщит ему. У нее не было возможности сообщить кому-либо еще.

«Почему бы тебе не отдохнуть?» Яо Ши слегка посоветовала Фэн Юй Хэн: «Цзи Руи спит, поэтому тебе не нужно заботиться о нем. Я оставила тебе немного еды. Через какое-то время бабушка Сун придет к тебе».

Только теперь Фэн Юй Хэн начала чувствовать голод. Прошел день, и ужин был подан через несколько часов. Фэн Юй Хэн стала чувствовать себя довольно утомленно.

Она вернулась в свою комнату, где Ван Чуан позаботилась о том, чтобы вымыть руки, а Цин Юй приготовила чай. Две слуги остались рядом с Фэн Юй Хэн, не выходя из комнаты.

Хотя Цин Юй была моложе, она считалась очень спокойной и стабильной. Она не сказала слишком много, но она была очень внимательна.

Фэн Юй Хэн специально распорядилась, чтобы Ван Чуан позаботилась о Цин Юй. Ей всегда были нужны два способных человека, особенно люди, которые не были изначально слугами поместья Фэн. С контрактами в ее руках, в дополнение к тому, чтобы воспитывать их с того момента, когда они были молодыми, позволило ей по-настоящему чувствовать себя спокойно.

Вскоре после этого бабушка Сун вошла с подогретой пищей.

«Юная мисс, пожалуйста, поешь. Мадам уже поела раньше. Молодой мастер съел чашу с лапшой перед сном. Полагаю, что он не проснется еще немного». Когда рядом не присутствовал ни один посторонний человек, бабушка Сун завала Яо ши мадам.

Фэн Юй Хэн посмотрела на еду и увидела, что пища была более легкой, чем вчера. Должно быть, это была ситуация с Цзи Руи, которая заставила бабушку Сун поговорить с кухней и изменить меню.

Она была очень довольна такой диетой. Балансировка мяса и овощей позволит обеспечить более сбалансированное питание.

В записке, отправленной Хан Ши сегодня, а также выражение, которое она сделала, увидев, как Фэн Цзинь Юань приказал охранникам убить врача. Все это видела Фэн Юй Хэн.

Если бы не какое-то секретное дело, тогда Хан Ши никогда бы не показала такого выражения.

Бабушка Сун, услышав упоминание о Хан Ши, не могла не выразиться.

«Она умеет только краситься. У нее есть мастер, настолько запутанный».

Фэн Юй Хэн рассмеялась: «Независимо от того, что делается макияжем, она стареет. Люди, родившие ребенка, никогда не вернутся к тому, каким они были раньше. Теперь отец нашел новую любовь».

Бабуля Сун нахмурилась: «Я только слышала, как мадам упоминала об этом. Мастер взял Цзинь Чжэнь? Пьтфу, птьфу, птьфу! Юная мисс, не обвиняй этого старого слугу в том, что она была многословной. Эта старая слуга видела Цзинь Чжэнь и не думает, что она похожа на незамужнюю женщину. Посмотрите, как она двигает бедрами, когда она идет. Как это может быть девственница. Я действительно не понимаю, о чем думает мастер».

Фэн Юй Хэн поела и пообщалась с бабушкой Сун: «Может, отцу нравится такое».

«Интересы Мастера действительно кажутся уникальными». Сказав это, она поняла, что этот вопрос не стоило обсуждать с молодой девушкой, и прекратила говорить. Вернувшись к предыдущим темам, она продолжала говорить о наложнице матери Хан: «Говоря о наложнице матери Хан ... юная мисс знает, что доктор Сюй на самом деле является дальним родственником Цзинь Чжэнь?»

Фэн Юй Хэн покачала головой: «Я действительно не знала. Даже если он связан с ней, как это связано с наложницей-матерью Хан?»

Бабушка Сун сказала ей: «В прошлом году наложница мать Хан была беременна ребенком, и мастер был очень счастлив. Внезапно, однако, однажды после употребления тонизирующего препарата у нее случился выкидыш. Ее здоровье всегда находилось на попечении доктора Сюй. После выкидыша доктор Сюй упомянул, что плод был мужского пола».

Фэн Юй Хэн нахмурилась: «После такого инцидента, как семья Фэн могла держать доктора Сюй в поместье?»

«Потому что этот тоник не был назначен врачом Сюй, но был подготовлен главной мадам. Но подумайте об этом, юная мисс. Как могла главная мадам понять как изготавливать какое-либо лекарство. Не все ли было сделано с помощью этого доктора Сюй».

«Тогда отец не расследовал это дело?»

Бабушка Сун не могла не покачать головой: «Расследовать что. В то время казалось, что мастеру нужно что-то от семьи Чэнь».

Фэн Юй Хэн больше не спрашивала. Она просто чувствовала, что первоначальный владелец тела будет чувствовать себя более отвратительным, чем больше она сталкивается с этим. Ради своих интересов он был готов отказаться от всего и был готов сделать все, что угодно. Неужели это была коррумпированная сила, или это было так, что его сердце было действительно порочным?

Увидев, как еда быстро закончилась, бабушка Сун ушла с тарелками. Цин Юй, как новоприбывшая слуга, все еще испытывала сильное желание учиться и совершенствоваться. Услышав слова бабушки Сун, у нее был свой собственный анализ: «Поскольку бабушка Сун имеет точную точку зрения по этому вопросу, тогда наложница-мать Хан, тоже должна быть ясна. Должно быть, она ненавидела главную мадам».

Ван Чуан кивнула: «Правильно, но на основании ее личности она не могла позволить себе обидеть Чэнь Ши. Это действительно сложная ситуация».

Фэн Юй Хэн улыбнулась: «Поскольку она позаимствовала нас, чтобы позаботиться о докторе Сюй, у нее должно быть чувство благодарности к нам. Вы должны помнить об этом. Кто знает, когда мы будем использовать Хан ши».

Затем оба слуги поклонились и сказали: «Этот слуга понимает».

В сумерках проснулся Цзи Руи.

Фэн Юй Хэн бросилась вперед и снова проверила пульс. Услышав, что серьезных проблем не было, она дала ему лекарство. Только после этого она сообщила слугам, которые заботятся о нем: «В ближайшие дни приготовьте блюда на масле и приправу для молодого мастера. Нет необходимости в дальнейшем лечении. Не позволяйте ему пить холодную воду».

Цзи Руи послушно лежал и поднял лицо, чтобы сказать: «Старшая сестра, не волнуйся. Я вспомню об этом. Я запомню это лучше, чем они!»

Фэн Юй Хэн посмотрела на маленького брата. Ее воспоминания смешивались вместе с изображениями милого ребенка из ее предыдущей жизни. Она сразу же погрузилась в транс и подсознательно сказала: «Не волнуйся. Эта жизнь, старшая сестра, несомненно, позволит тебе жить счастливо».

Цзи Руи не понимала этих слов, но он понимал, что его сестра защищает его, что заставило его хихикать от радости.

В ту ночь у Фэн Юй Хэн было много странных снов. Некоторое время это была мать и брат из ее предыдущей жизни. Еще один сон показывал ее тяжело раненного товарища из корпуса морской пехоты. Еще один сон заключался в ее операционной комнате с чрезвычайно яркими огнями.

Последний сон начался со взрыва, затем сцена переместилась внутрь вертолета. Она увидела ее собственное переломанное тело. Она также думала, что увидела, как ее душа попала в глубокую пропасть.

В этот момент она проснулась. Ее тело было покрыто холодным потом.

Полностью неспособная заснуть, она приготовилась пойти во двор и пообщаться с Хуан Цюань, которая дежурила в ночное время. Но когда она села, она услышала шорох возле окна.

Фэн Юй Хэн привыкла спать одна. Из-за ее привычек сна из 21-го века ей не нравилось, когда служанка заботилась о ней всю ночь. Только теперь она поняла, что служанка, остающаяся на стороже ночью в древние времена, была разумной идеей. Воры действительно могут появиться. Это было непростительно.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 47**

Глава 47 – В прошлом году ты прокрался в комнату старшей юной мисс

Она слегка подняла уголки ее губ в панической улыбке.

Она уже давно не пользовалась своими кулаками. Она по-настоящему волновалась из-за того, что у нее давно не было практики в единоборствах. Она боялась, что могла заржаветь со временем.

Аккуратно положив свои ноги и руки обратно на кровать, она растянулась по всему матрасу, чтобы ночному гостю показалось, что она все еще спит. Но через секунду, она уже спряталась за шторой.

Поначалу звуки с улицы были тихими и глухими, но затем их громкость все нарастала и нарастала. Наконец, окно открылось с наружной стороны, послышался звук «пенг», и темная фигура запрыгнула в комнату.

Звук прыжка был очень громкий, что заставило этого человека застыть на долгое мгновение, прежде, чем он снова рискнул пошевелиться.

Фэн Юй Хэн посмотрела на человека и подумала про себя, что он ничего опасного из себя не представляет.

Но этот человек, казалось, думал по-другому. Он тяжелым шагом подошел к кровати, постоянно оглядывая ее. Этот человек остановился, запрокинул голову и поправил волосы, которые упали ему на лоб.

У Фэн Юй Хэн было достаточно хорошее ночное видение. И хотя у человека было закрыто почти все его лицо, она все еще могла с уверенностью сказать, что это был мужчина, основываясь на его телосложении. В особенности его выдавала форма его глаз. Они сразу же помогли ей определить личность этого человека.

Это был он!

Очень хорошо!

Она сжала руку в кулак и следила за тем, как он приближался к изголовью кровати. Он осторожно поднял руку к верху одеяла.

Поднятая часть одеяла опустилась. Только тогда этот никчемный вор понял, что в кровати никого не было. Его одурачили!

Он хотел сбежать, что его настигли пинки и удары кулаками со всех сторон. С постоянными ударами он больше не мог удерживать себя на ногах. Он мог только лечь на кровать и постараться закрыться руками от этого потока ударов.

Фэн Юй Хэн была полна ненависти. Одна ее рука опустилась к талии, и она достала три иглы для акупунктуры.

Одна ее рука была сжата в кулак, а другая была широко раскрыта. Иглы приземлились на ее ладонь. Мышцы, которое не использовались раньше, были приведены в действие. Другой человек был так сильно избит, что даже не мог просить смиловаться над ним.

Снаружи, Хуан Цюань, которая была сегодня ночным сторожем, услышала возню в комнате Фэн Юй Хэн, но когда она добралась до туда, она увидела, как юная мисс удачно справляется с противником. Понимая, что можно не торопиться, она прислонилась к стене и стала наслаждаться шоу.

Только когда Ван Чуан и Цин Юй были разбужены шумом, они вместе отправились в комнату Фэн Юй Хэн и спросили: «Юная мисс, что произошло?»

Фэн Юй Хэн показала свою озорную сторону и указала на свирепо избитого человека, лежащего на кровати: «Вор пробрался сюда посреди ночи. Он направился прямиком к кровати юной мисс. Должно быть это насильник».

Услышав это, вор ужасно разозлился: «Я не насильник! С твоей то внешностью, только демон захочет тебя».

Фэн Юй Хэн засмеялась: «О, ты даже знаешь, как выглядит эта юная мисс. Значит, мы знакомы? Ван Чуан, сними его маску».

«Нет!», громко закричал мужчина, услышав эти слова. Не заботясь о своих новоприобретенных ранениях, он перевернулся и встал; однако не удержался на ногах и свалился прямо на пол. Но все же он продолжил карабкаться к двери, то и дело говоря какую то чепуху: «Этот старейшина припомнит это. Подожди. Рано или поздно я приду за местью».

«Ван Чуан!», Фэн Юй Хэн начала злиться, «Он сказал, что все еще хочет вернуться. Побей его. Избей его до смерти! Разве у нашей династии Да Шун нет такого права? Избить до смерти того, кто прокрался в комнату девушки посреди ночи, разве за это могут посадить?»

Ван Чуан быстро схватила мужчину и выкинула его во двор, говоря: «Не волнуйтесь, юная мисс. Вы будущая принцесса Юй. Закон не властен над вами».

Хуан Цюань, видя, что Ван Чуан играла, больше могла оставаться спокойной и закричала: «Юная мисс, пожалуйста, позвольте мне присоединиться к веселью». Она повернулась и вылетела из комнаты, присоединяясь к избиению этого бедолаги.

Фэн Юй Хэн держала чашку холодного чая и хихикала, наблюдая и давая указания из двери: «Левая нога, ударьте ее еще несколько раз. Она все еще может двигаться! Правая рука, правая рука! Не позволяйте ему больше быть угрозой».

«Юная мисс, не волнуйтесь!», Хуан Цюань ответила, смеясь: «Если он посмеет обнажить свои когти еще раз, я тут же оторву ему руку».

С таким шумом снаружи, происходящее было сложно скрыть от остальных. Очень быстро все хозяева и слуги проснулись. Даже Фэн Цзи Руи подошел к эн Юй Хэн, потирая глаза: «Старшая сестра, почему здесь кто-то дерется посреди ночи?»

Она потеребила его волосы и спросила: «Цзи Руи боиться?»

Он покачал головой: «Нет. Цзи Руи храбрый мужчина и скоро выучит боевые искусства, и сможет защитить маму и сестру».

«Очень мило!», Фэн Юй Хэн начала подумывать о том, чтобы Хуан Цюань и Вау Чуан обучили Цзи Руи боевым искусствам.

Яо Ши была немного напугана и пришла к ним: «Что здесь вообще происходит?»

Выражение лица Фэн Юй Хэн выдвало некоторое напряжение, когда она взглянула на избитого мужчину. Повернувшись к Ван Чуан и Хуан Цюань, она крикнула: «Вы можете остановиться!» Тогда она сказал бабушка Сун: «Сходите во двор Шу Я и доложите матриарху. Просто скажите, что вор пробрался во двор Уиллоу. Он забрался через окно и направился прямо к моей кровати и стал осматриваться. По случайному совпадению, я встала, чтобы выпить воды и поймала преступника».

Бабушка Сун все выслушала и ушла.

Фэн Юй Хэн повернулась к Ван Чуан и сказала: «Скажите тоже самое отцу». Немного подумав: «Хмм, сейчас он должен быть во дворе Ру И с Цзинь Чжэнь».

Ван Чуан усмехнулась и быстро ушла.

Только тогда Фэн Юй Хэн ответила Яо Ши: «Мама услышала полную историю. От начала до конца, все как было».

Яо Ши была очень напугана. Фэн Юй Хэн была маленькой девочкой. Посторонний ночью, как такое могло произойти. Она бессознательно подумала: «В следующий раз не выходы без сопровождения из комнаты». Затем она посмотрела на мужчину в маске еще раз. Он был так сильно избит, что даже не мог пошевелиться.

Вскоре после этого, все из усадьбы Фэн быстро направились во двор Уиллоу. В тот момент, когда матриарх вошла во двор, она ту же воскликнула: «Моя внученька, ты в порядке?»

Фэн Юй Хэн громко сказала: «Бабушка, не волнуйся. Внучка в порядке. К счастью, слуги его высочества принца Юй, Ван Чуан и Хуан Цюань прибыли вовремя. Преступник уже был пойман нами!»

Фэн Цзинь Юань сам лично отправился к вору, чтобы снять его маску. Через мгновение на его лицо показалось выражение шока, он громко воскликнул: «Как это можешь быть ты?»

Для Фэн Цзинь Юаня, он мог придумать разные варианты развития событий, но только не этот. Он даже мог подумать, что это была Чэнь Ши, которая наняла убийцу для Фэн Юй Хэн.

Но он никогда не мог подумать, что под этой маской может прятаться лицо его старшего сына, Фэн Цзи Хао.

Или, иначе говоря, лицо идиота Фэн Цзи Хао.

Этот человек был избит до неузнаваемости этими тремя девушками. Но это была потеря для Фэн Цзинь Юаня, отца, который полностью осознавал, что это был его сын.

Услышав вопрос ее отца, Фэн Чен Юй также подошла поближе. Но даже так она не могла понять, кто был перед ней. Только после того, как Фэн Цзинь Юань спросил: «Цзи Хао, ты можешь говорить? Ты слышишь мой голос?»

Чен Юй, наконец, крикнула: «Брат?», и немедленно поспешила вперед: «Брат, брат, что случилось? Как ты мог так поступить?»

С ней, мчащейся вперед, его раны снова начали ужасно болеть. С этой болью он очнулся.

Открыв глаза, сначала он увидел Чен Юй. Повернув голову, он увидел Фэн Цзинь Юань.

«Отец!», он закричал от горя, «Отец, Фэн Юй Хэн избила меня. ее слуги также избили меня. Отец, ты должен отплатить за меня!...Могли ли они избить меня до смерти? Отец, отец, спаси меня!»

С его криками и мольбами, сердце матриарха начало болеть. Она все еще не любила Чэнь Ши, но Чен Юй и Цзи Хао были ее родной кровью!

В этот момент, она не заботилась о боли в ее пояснице. Она быстро побежала вперед: «Хао! О, мой Хао!», Она воскликнула и начала плакать.

Чен Юй повернулась к Фэн Юй Хэн, ее взгляд был наполнен печалью: «Брат только пришел увидеться с тобой. Как ты можешь быть такой яростной в своих поступках? Вторая сестра, если ты винишь мать, тогда направь эту ярость на меня. Брат – наследник семьи Фэн. Все надежды нашей семьи лежат на нем!»

Фэн Юй Хэн моргнула. Что? Надежды семьи Фэн лежат на Фэн Цзи Хао?

Хаха, она очень хотела засмеяться. Он был простым нахлебником при богатых родителях, и она еще говорит о надеждах семьи Фэн?

Если воспоминания владельца тела верны, то она может вспомнить тот год, когда Фэн Цзи Хао было десять. Когда он занимался с учителем. Фэн Цзинь Юань спросил его домашнее задание, но он не смог рассказать наизусть даже первые две строчки священного писания. Все говорили, что он останется таким же неприлежным и бестолковым, поэтому она никак не могла поверить, что кто-то вроде Фэн Цзин Хао может стать надеждой семьи Фэн.

«Слова старшей сестры, я по-настоящему не понимаю их значение». Фэн Юй Хэн холодно посмотрела на Чен Юй: «Даже сейчас, когда отец снял маску, ты долго не могла узнать брата. Но, как я могла узнать человека в маске? Более того», она подняла свою голову и посмотрела на небо: «какое время суток сейчас?»

Фэн Чен Юй была блокирована ее словами, и только немного поплакала, прежде, чем сказать: «Брат только пошутил».

«Пошутил?», Фэн Юй Хэн снова усмехнулась и указала на Фэн Цзи Руи: «Цзи Руи только шесть лет. Но если он станет расхаживать в массе, то ему придется жить в отдельном дворе. Шестилетний ребенок знает, что нужно избегать гнева сестры, что уж говорить о восемнадцатилетнем брате?»

«Но…», Фэн Чен Юй была загнана в угол. Днем ее мать была наказана из-за Фэн Юй Хэн. Ночью ее брат был избит. Как удача в усадьбе Фэн могла перейти к Яо Ши и компании?

«Старшая сестра», Фэн Юй Хэн сделала несколько шагов, приближаясь к Чен Юй: «У семьи по материнской линии все еще должны быть несколько двоюродных братьев. Что если они заберутся в твою комнату в масках ради простого визита. И еще запустят свои грязные лапы под одеяло?»

«Заткнись!», Фэн Цзинь Юань закричал в гневе, «Что ты такое говоришь? Разве о таком должна говорить незамужняя девушка?»

Его сын был избит, поэтому он был полон гнева.

«Я просто сказала. Отец посчитал это неуместным, но, то, что сделал старший брат, то уже сделано. Почему отец продолжает защищать старшую сестру?»

Матриарх также стала яростной и указала на Фэн Юй Хэн: «Он твой брат! Почему ты так хотела напасть на него?»

Фэн Юй Хэн не стала объяснять: «Если матриарх не видит, тогда А-Хэнг раскроет глаза матриарху завтра. Но сейчас, я должна напомнить бабушке снова, что лицо моего брата было полностью закрыто. Вы правда не видите? Если подобный мужчина в маске прокрадется в комнату дочери семьи Фэн, разе его не нужно атаковать? Бабушка, А-Хэнг должна прояснить все сейчас. Тот, кого побила сегодня А-Хэнг, был преступником; более того, это было ради сохранения репутации семьи Фэн. Если нечто подобное произойдет снова, то я атакую таким же образом!»

Фэн Цзи Хао громко закричал: «Ты все еще хочешь избить меня? Бабушка, ты же слышала ее. Она все еще хочет избить меня!»

Фэн Юй Хэн пробормотала: «Ты хочешь сказать, что ты все еще хочешь попасть ко мне в комнату?»

Как только она сказала, Ан Ши протерла слезы и сказала про себя: «Вторая юная мисс действительно жалкая».

Фэн Цзинь Юань не понял значение этих слов и не хотел спрашивать, но Цзинь Чжень, которая стояла за ним, произнесла: «Старший юный мастер, почему ты не слушал слова главной мадам? В прошлом году, ты так же прокрался в комнату старшей юной мисс под такими же обстоятельствами. В то время мадам также тебя серьезно наказала».

«О!», Ан ши была удивлена, «Такое уже происходило?»

Хан Ши повторила: «Я никогда не слышала, чтобы главная мадам говорила об этом!»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 48**

Глава 48 – Избитый до полусмерти

Цзинь Чжэнь поклонилась двум матерям-наложницам. Хотя можно сказать, что они имеют равный статус, она придерживалась надлежащего отношения. «Две наложницы-матери, возможно, не знают, но в ту ночь старший молодой мастер ударил девушку-служанку, которая была на страже. Только после того, как он лег рядом со старшей юной мисс, она проснулась и начала кричать. Он остался на кровати и крепко впился в ее губы. Если бы не главная жена, которая встала ночью, кто знает ...»

«Хватит!» Фэн Цзинь Юань отрезал слова Цзинь Чжэнь, но чувствовал, что эта ситуация действительно была слишком странной. Поэтому он спросил: «Все, что вы сказали, было правдой?»

Цзинь Чжэнь ответила: «В то время эта наложница служила главной мадам. Это вещи, которые известны». Затем она взглянула на Фен Чен Юй и сказала: «Старшая юная мисс не могла забыть! Но ... Если это было так, как говорит старшая юная мисс, возможно, что старший молодой мастер действительно просто шутил. В этом случае эта наложница сказала слишком много».

«Чен Юй». Фэн Цзинь Юань спросил с морозным выражением: «То, что сказала Цзинь Чжэнь – это правда?»

Лицо Фэн Чен Юй стало ярко-красным. В прошлом году или около того, этот вопрос был шипом в ее сердце. Чем больше она думала об этом, тем больше она чувствовала отвращение.

Но Фэн Цзи Хао все еще был ее братом. В этих обстоятельствах, как она могла ударить его, когда он упал. Но то, что сказала Цзинь Чжэнь, было правдой. Случаи той ночи были известны всем служанкам двора. Хотя Чэнь Ши распорядилась всем молчать, это будет сложно скрыть, если отец начнет копать глубже.

Фэн Чен Юй была расстроена и обнаружила, что Фэн Цзи Хао оправдывался: «Брат слишком много выпил той ночью».

Фэн Цзинь Юань посмотрел на Фэн Цзи Хао, который лежал на земле. Он рассердился и сжал кулаки по бокам, его дыхание оборвалось.

Прежде чем он успел что-то сказать, из маленькой дорожки, ведущей во двор, раздался голос: «Цзи Хао!» Затем толстое тело Чэнь Ши перебралось к месту преступления: «О Цзи Хао! Мой Цзи Хао!»

То, как Чэнь Ши плакала, напомнил Фэн Юй Хэн о слове: причитание.

Люди, которые разделяли ее образ мышления, как оказалось, невелики. Ан Ши и Хан Ши нахмурились, в то время как матриарх подтолкнула ее тростью: «Из-за чего ты плачешь! Мой внук не умер!»

Чэнь Ши не спорила с матриархом. Вместо этого она отпустила Фэн Цзы Хао и повернулась, чтобы броситься к Фэн Юй Хэн.

Ван Чуан не смогла остановить ее вовремя, и две руки Чэнь Ши поднялись вперед, чтобы надавить на шею Фэн Юй Хэн.

Как Фэн Юй Хэн могла позволить ей успешно завершить начатое. Когда ее руки поднялись к ее шеи, она потянулась, но не отодвинула Чэнь Ши, позволив ей обеими руками обнять ее шею. Но Чэнь Ши не могла приложить никакой силы. Фэн Юй Хэн казалась маленькой и слабой, но она казалась чрезвычайно сильной. Это было похоже на две пары стальных тисков, сжимающих ее руки.

Чем больше Чэнь Ши изо всех сил пыталась использовать свои силы, тем больше она хотела использовать свои силы. В глазах наблюдающих Чэнь Ши использовала все свои силы, чтобы попытаться раздавить шею Фэн Юй Хэн, и Фэн Юй Хэн пыталась сопротивляться. Но было ясно, что Фэн Юй Хэн не обладала такой же мощью, как Чэнь Ши, и у нее не было таких длинных ног, как у Чэнь Ши. Через несколько мгновений Чэнь Ши ее одолела.

«Мама! Мама, что ты делаешь? Сп ... спаси меня!» Фэн Юй Хэн притворилась, что ее отбросили назад и покашляла несколько раз.

Ан Ши рассердилась: «Муж! Если это будет продолжаться, она умрет!»

Ван Чуан и Хуан Цюань были очень хороши в игре. Они не пошли, чтобы помочь Фэн Юй Хэн, вместо этого они опустились на колени на земле «Почтенный Фэн, избавь нашу принцессу Юй от страданий! Благородный Фэн, пожалуйста, пощадите нашу принцессу Юй!» Когда они говорили, они поклонялись.

Фэн Цзинь Юань махнул рукой, и двое слуг бросились вперед и быстро оттащили Чэнь Ши.

Чэнь Ши громко воскликнула: «Отпусти меня! Я хочу убить ее! Я хочу убить ее! Принцесса Юй, Фэн Юй Хэн - это та, кто замышляет нанести вред младшему зятю будущего императора!»

«Быстро уберите этого человека!» Когда Чэнь Ши сказала эти слова, первым, кто отреагировал, был Фэн Цзинь Юань. Как почетный премьер-министр, его тело стало пропитано холодным потом из-за этой сумасшедшей женщины. «Верните ее обратно во двор Джин Юй! Никто не позволит ей уйти! Девочка-слуга, которая позволила ей сегодня вечером выйти должна быть выпорота тридцать раз, а затем выгнана из поместья!»

Следуя его приказам, Чэнь Ши немедленно утащили.

Лицо Фэн Чен Юй было совершенно бледным. Даже матриарх дрожала.

Никто не ожидал, что Чэнь Ши сможет пропустить все темные секреты семьи Фэн перед аудиторией. Более того ... матриарх топнула ногами! У этого двора были две служанки принца Юй!

Фэн Юй Хэн притворилась кашляющей какое-то время. Ван Чуан и Хуан Цюань подошли, чтобы потереть ее спину, наконец, прекратив кашель. Затем она впилась взглядом в Фэн Цзинь Юань и спросила: «Итак, мать поддержала такую мысль!» Глядя снова на Чен Юй, она кивнула: «Сестра действительно очень заманчива. Почему отец не сказал этого раньше. А-Хэнг скорее умрет, чем оскорбит будущую императрицу и ее брата!»

«Что за императрица!» Фэн Цзинь Юань быстро закрыл рот: «Вы поверите словам сумасшедшей женщины?» Он хотел быстро поменять эту тему, поэтому он начал говорить об этом с Фэн Цзи Хао: «Прежде чем вы избили его, почему вы не спросили, кто он? В конце концов, он ваш старший брат, если есть шанс ...»

«Отец!» Фэн Юй Хэн подняла голос: «Я должна спросить, отец. Если бы я сегодня не проснулась, что бы ты думаешь произошло? Как раз сейчас, наложница мать Цзинь Чжэнь также сказала это. Старший брат даже осмеливается залезть в кровать старшей сестры, и он даже положил голову на подушку. Если он посмел сделать это со своей родной сестрой, то что он сделает со своей сестрой от другой матери. Когда она заговорила, она вдруг закрыла рот: «О! Я не должна продолжать говорить об этом. Старшая сестра станет будущей императрицей. Что произойдет, если люди узнают, что императрица в четырнадцать лет стала жертвой своего старшего брата, залезшего в ее кровать?»

Фэн Чен Юй почувствовала, что ее сейчас вырвет. Фэн Цзинь Юань также почувствовал тошноту. Матриарх была в ярости.

Но Фэн Юй Хэн не закончила говорить, поэтому она продолжила: «С того момента, как вы прибыли в внутренний двор Уиллоу, вы обвинили меня; однако, вы никогда не думали, кто был неправ сегодня?»

Матриарх неохотно сказала: «Цзи Хао - единственный наследник семьи Фэн!»

Фэн Юй Хэн фыркнула: «Мои слуги не нацелились на его жизнь! Единственный наследник? Если я правильно помню, шесть лет назад, когда родился Цзи Руи, вы сказали то же самое. Так называемый единственный наследник основан только на факте «первой жены». Мы также были сыном и дочерью первой жены. Думая о том, что произошло недавно, это действительно меня разочаровывает. Днем Цзи Руи был нанесен ущерб от главной жены. Ночью на меня напал старший брат. Может быть, мать и ребенок хотят по-настоящему убить нас, или это усадьба Фэн, которая хочет быстро избавиться от нас?»

«Наглость!» Фэн Цзинь Юань не мог продолжить слушать: «В таком молодом возрасте, откуда у тебя эти дикие идеи?»

Она подняла брови: «Отец, ты все еще обвиняешь меня?»

Фэн Цзинь Юань также почувствовал, что по этому поводу он был согласен с Фэн Юй Хэн, но он не мог привыкнуть к этому отношению. Он действительно не понимал. Когда она была молода, она была спокойной маленькой девочкой. Как у нее появился такой острый взгляд?

«Я дам тебе объяснение. Отец просто напомнил о твоем манерстве, когда говорил». Его голос успокоился, и его положение расслабилось.

Фэн Юй Хэн горько улыбнулась: «Если бы я не была наглой, тогда у меня была бы только тупиковая дорога. Я уже давно погибла от рук того, кто преследовал нас с северо-запада. Кто не принимает сыновнее благочестие к рассмотрению? Это ты меня заставлял».

Услышав ее упоминание водителя, Фэн Цзинь Юань снова был в недоумении.

Матриарх упала на землю, многократно плача: «Хао'ер Хао’ер» Чен Юй повернулась лицом к Фэн Юй Хэн и опустилась на колени: «Вторая сестра, все это моя вина. Я верну тебе титул дочери первой жены. Прошу вас простить мать и брата!»

Фэн Юй Хэн покачала головой: «Я не желаю титула дочери первой жене. У меня также нет желания быть императрицей. Мой муж, девятый принц, получил тяжелую травму на поле боя. У него нет возможности стать Императором, поэтому ваши попытки смутить меня были глупыми до крайности. С этой мыслью вы должны сосредоточиться на других женщинах, которые надеются стать вашими соперниками, а не на вашей нынешней сестренке и будущим младшим братом и сестрой».

Фэн Чен Юй была ошеломлена, чувствуя, что слова Фэн Юй Хэн были очень логичными. Она не желала неприятностей сестре, у которой не было намерений беспокоить ее, но она была воспитана, ощущая себя обычной. Когда она увидела Фэн Юй Хэн, она почувствовала, что она определенно не была дочерью первой жене усадьбы Фэн.

Короче говоря, Фэн Юй Хэн была бельмом у нее в глазу.

«Старшая сестра, пожалуйста, быстро вставай». Фэн Юй Хэн указала. Хуан Цюань и Ван Чуан подняли Чен Юй. «Отец должен спешить и позвать брату врача. Вопрос о том, как он забрался на кровать старшей сестры, а затем пришел, чтобы залезть в кровать к другой сестре, можно обсудить завтра».

Она напомнила Фэн Цзинь Юань, что он не должен пытаться скрывать это. Даже если я умру, я потащу козла отпущения вместе со мной. Я никогда не забуду вопрос о дочери первой жене вашей семьи, с которой он спал.

Фэн Цзинь Юань, естественно, понимал мнение Фэн Юй Хэн, но он чувствовал, что его офис используется. Действительно, это казалось в ладонях этих детей. На самом деле нет ни одного ребенка, кто не вызывает проблем!

«Иди, позови врачу, чтобы посмотреть на старшего молодого хозяина». Он устало потопал и сел на каменную скамью: «Поскольку, кажется, что все проснулись, позвольте нам использовать этот маленький двор, чтобы врач осмотрел его раны. Я беспокоюсь, что переносить его в другое место будет трудно».

Когда он заговорил, он посмотрел на Фэн Юй Хэн, надеясь, что она, по крайней мере, позволит людям перенести Фэн Цзи Хао в комнату.

Но Фэн Юй Хэн не продолжила эту тему и просто сказала: «Все в порядке. Мой двор Уиллоу действительно слишком далеко от вашего двора. Я беспокоюсь о том, что будет опасно для жизни брата переносить его».

Матриарх не могла продолжать слушать и выговорила ее: «Но ты не позволишь людям отнести брата в комнату?»

Фэн Юй Хэн ответила вопросом: «В какую комнату он должен быть отнесен? В общей сложности у нас три комнаты. Бабушка, в какую комнату он должен быть унесен? Цзи Руи все еще болен, разве нет беспокойства о заражении?»

Исходя из этого, действительно казалось, что Фэн Цзи Хао не было места.

«Если брат не возражает, как насчет комнаты слуги!»

Цзинь Чжэнь продолжила: «Тело старшего молодого мастера драгоценное. Как он может пойти в комнату слуги».

Фэн Юй Хэн подняла угол ее губ в улыбке. Она слышала это. Всю эту ночь Цзинь Чжэнь благоволит к ней. Только что забравшись на должность наложницы от слуги, Чэнь Ши не была тем, к кому она могла обратиться. Ан Ши не была многословной, и Хан Ши рассматривала ее как врага. Вместо этого Цзинь Чжэнь вместо этого равнялась на нее. Более того, Цзинь Чжэнь не была глупа. Если у нее есть ручка в руке, то не лучше ли ее использовать?

Фэн Цзинь Юань не хотел терять слова с женщинами, поэтому он повернулся к слугам, которые последовали за ним: «Разве я не сказал тебе пойти к врачу? Почему ты еще здесь?»

Слуга ответил с трудом: «Отвечая мастеру, в течение дня доктор Сюй встретился с несчастным случаем. Другие два гостя-доктора усадьбы испугались и покинули усадьбу до наступления темноты».

«Что? Они все ушли?» Матриарх воскликнула: «Как это может быть!»

Фэн Юй Хэн улыбнулась, ее голос смягчился: «Как насчет того, чтобы А-Хэнг взглянула».

«Ты?» Матриарх была немного подозрительна. Глядя снова на нарушенную внешность Фэн Цзи Хао, она отказалась: «Он был избит вами. Если бы вы посмотрели, вы, естественно, сказали бы, что он в порядке».

Фэн Юй Хэн пожала плечами и больше ничего не сказала.

Если бы они не позволили ей взглянуть, значит, все было слишком плохо. Они думали, что ей нравится тратить свое время на такие мелочи?

Фэн Цзинь Юань почувствовал, что это была неплохая идея: «Присутствующие согласны. Завтра будет приглашен новый врач, но А-Хэнг посмотрит сначала».

Она столкнулась взглядами с Фэн Цзинь Юань и несколько раз моргнула: «Дочь не смеет противостоять бабушке».

«Хмф!» Матриарх фыркнула.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 49**

Глава 49 – Брат, иметь детей будет проблематично

Фэн Цзинь Юань махнул рукой: «Осмотри! Это отец хочет, чтобы ты посмотрела».

Фэн Юй Хэн наконец кивнула. Продвигаясь на несколько шагов, она положила руку на запястье Фэн Цзи Хао.

Фэн Цзи Хао рефлексивно спрятался от нее, но ему было больно двигать телом. Это разозлило его до слез. Он мог только обратиться к матриарху, умоляя: «Бабушка, не позволяй ей прикасаться ко мне! Она действительно пугает меня. Она навредит мне!»

«Не волнуйся, не волнуйся!» Матриарх держалась за Фэн Цзи Хао, как будто она держалась за маленького ребенка и похлопала его по спине: «Хао хорош. Просто позволь ей взглянуть. Завтра отец пригласит доктора. В худшем случае, мы попросим, чтобы имперский врач пришел посмотреть».

Фэн Юй Хэн полностью отвратилась от людей этой семьи: «Правильно. Имперский врач определенно даст лицо старшей сестре и отправится в усадьбу Фэн».

«Все, заткнись!» Фэн Цзинь Юань громко закричал: «Посмотри на его раны!»

Фэн Юй Хэн улыбнулась и с трудом сжала запястье Фэн Цзи Хао.

Фэн Цзи Хао не выглядел запуганным, так как он изо всех сил громко кричал: «Меня поразили внешние травмы. Почему ты проверяешь мой пульс?»

«Наружные травмы также требуют внутренних обследований. Я тоже могу взглянуть, пока я нахожусь здесь».

Фэн Цзи Хао немного попытался сопротивляться, но обнаружил, что не может убежать, поэтому он сдался. Он послушно позволил Фэн Юй Хэн проверить его пульс.

По правде говоря, матриарх действительно доверяла медицинским знаниям Фэн Юй Хэн, основанным на проблемах с ее поясницей.

Она не знала, что это были за медицинские пластыри, которые ей дала Фэн Юй Хэн. Сначала они охлаждались, потом они были горячими. Через некоторое время они успокоили все ее тело. В то утро ее талия все еще болела, но в эту ночь, когда она проснулась, она могла немного сгибать талию. Кроме того, она выслушала совет Фэн Юй Хэн и сняла с кровати два мягких матраца. Раньше она считала, что спать на более мягких кроватях было лучше, но недавно она узнала, что жесткая кровать тоже неплохая.

Фэн Цзинь Юань продолжал обращать внимание на выражение Фэн Юй Хэн. Он увидел, как она проверила ее пульс, когда ее брови нахмурились, и его беспокоило: «Серьезно ли он ранен?»

Фэн Юй Хэн покачала головой: «Его травмы в порядке. Все они являются внешними повреждениями без повреждения его мышц или сухожилий. Просто применить несколько мазей будет достаточно, но его внутренности ... »

«Как его внутренности?» Матриарх обеспокоилась: «Может быть, у него есть некоторые внутренние травмы?»

«Мать». Фэн Цзинь Юань тихо сказал: «А-Хэнг уже сказала, что у него нет повреждений мышц или сухожилий».

«Тогда почему у него проблемы с его внутренностями?»

Фэн Юй Хэн поднялась и взглянула на Фэн Цзи Хао. Она ухмыльнулась внутренне и ответила Фэн Цзинь Юаню: «Отец, жизненная сила брата пуста. Потребление слишком велико. Если это будет продолжаться, то он не сможет иметь детей».

«Что?» Все были потрясены. Фэн Цзинь Юань внезапно встал и уставился на Фэн Цзи Хао: «Ему всего семнадцать лет, как это могло быть?»

Фэн Юй Хэн не стала спорить с этим и только сказала: «Или может случиться так, что медицинские способности А-Хэнг отсутствуют. Отец должен пригласить другого доктора для осмотра».

Матриарх поспешно кивнула: «Должно быть, у тебя нет медицинских способностей. Как Хао'ер может иметь проблемы с ребенком? Цзинь Юань! Отправь кого-нибудь за врачом! Пригласите лучшего доктора!»

Фэн Цзинь Юань кивнул и приказал слуге: «Возьмите мою печать и пригласите императорского врача Лю приехать в поместье».

Матриарх наконец расслабилась: «Этот имперский врач Лю больше всего подходит, чтобы поставить такой диагноз. Если он взглянет на него, я почувствую большую легкость».

Фэн Юй Хэн сказала себе: вы почувствуете себя совершенно спокойно после того, как придет императорский врач Лю и скажет то же самое.

После того, как Фэн Цзинь Юань был уверен, что он может безопасно переместить Фэн Цзи Хао, он приказал вернуть его в свой павильон Цзянь Лин.

Все были очень любопытны, поэтому они пошли дальше. Фэн Юй Хэн не стала исключением. Не было никакого способа, чтобы они снова заснули, поэтому они могли бы также следить за волнением.

У нее была бабушка, которая осталась со всеми слугами, чтобы помочь Яо ши, а Цзи Руи отправился спать. Она сама взяла Ван Чуан и Цин Юй и последовала за группой. Яо Ши только посоветовала, чтобы она была осторожна и больше ничего не говорила.

Фэн Юй Хэн знала, что Яо Ши не любила иметь слишком много контактов с людьми усадьбы Фэн, особенно со старыми слугами прошлого. Яо ши когда-то была главной женой. Теперь, когда она была понижена до наложницы, как она могла ее вынести.

Фэн Цзи Хао в Цзянь Линь павильоне полностью отличался от того, что ожидала Фэн Юй Хэн. С таким именем он должен быть, по крайней мере, очень впечатляющим и быть немного властным.

Кто знал, что это будет просто копия дворца Цзинь Юй.

Чэнь Ши дала всевозможные приятные вещи Фэн Цзи Хао. Все, чего не хватало, было использование золотых кирпичей в качестве плитки для пола. В то время как это было очень роскошно, это не вызывало чувства господства. Мало того, что это не имело никакого отношения к двум словам: «Цзянь Линь», вместо этого воздух был густым от запаха макияжа.

Даже Хан Ши принесла носовой платок, чтобы прикрыть рот и нос, тихо бормоча Ан Ши, которая была рядом: «Самый старший молодой мастер нашей семьи, тс тс!»

Она просто двигала губами и не продолжала говорить, потому что Фэн Цзинь Юань уже выходил из себя: «Позже я хочу, чтобы этот двор был очищен. Бросьте все, что дала вам ваша мать!»

Фэн Цзи Хао молчал, боясь сказать хоть одно слово.

Наконец, пришел императорский врач Лю. После приветствия Фэн Цзинь Юань и матриарха, доктор начал обследовать Фэн Цзи Хао.

Ради того, чтобы проявить уважение к почетному премьер-министру, императорский врач трижды проверил пульс Фэн Цзи Хао. Только тогда он сделал вывод: «Мастер Фэн, жизненная сила вашего сына пуста. Потребление слишком велико. Я беспокоюсь, что у него возникнут проблемы с деторождением!»

Все в семье Фэн замолчали.

Хан Ши фыркнула и пробормотала себе: «Не позволяет другим иметь детей, но неспособен произвести своего собственного ребенка».

Хотя это было сказано тихо, это услышал Фэн Цзинь Юань, который стоял недалеко. Как он не мог понять смысл слов своей любимой наложницы. Это был вопрос, из-за которого Фэн Цзинь Юань ненавидел Чэнь Ши так сильно, что его зубы чесались. Ребенок, который был в животе Хан Ши, если бы он не нуждался в чем-то от семьи Чэнь, тогда он бы хотел скрыть Чэнь Ши.

«Доктор ...» Матриарх была ошеломлена: «Как можно вылечить эту болезнь? Вы должны прописать что-нибудь! Не имеет значения сколько, мы заплатим».

Имперский врач Лю покачал головой: «Старшая мадам, медицина действительно может лечить болезни, но этот тип болезни требует изменения образа жизни. Я могу дать молодому принцу Фэн рецепт, но он только скроет симптомы, а не лечит их. Такая ситуация требует, чтобы молодой принц Фэн сотрудничал».

Слова императорского врача можно считать тонкими. Говоря прямо, он говорил Фэн Цзи Хао обращать внимание на его образ жизни. Преодоление некоторых вещей оставило бы тело пустым.

Фэн Цзинь Юань действительно потерял лицо! Он начал сожалеть о приглашении имперского врача. Если он расскажет, тогда он станет посмешищем двора. Более того, он стал бы посмешищем всей столицы.

Имперский врач Лю закончил писать рецепт, а затем передал его одной из служанок Фэн-усадьбы. Обратившись к Фэн Цзинь Юань, он сжал кулак: «Мастер Фэн, это поможет вам».

Фэн Цзинь Юань поспешно пошел и лично отправил его. Он, естественно, не мог упустить эту возможность.

Фэн Юй Хэн подумала, что никакое взяточничество не может удержать этот вопрос в секрете. Эти имперские врачи проводили свои дни, заботясь о наложницах в имперском гареме. Они будут сплетничать. С таким сочным секретом, как они могли позволить ему оставаться скрытым.

Конечно, когда он вернулся, лицо Фэн Цзинь Юань совсем не казалось радостным. Казалось, он не мог удержать свои губы.

Матриарх казалась ошеломленной: «Что было бы правильно сделать? Что было бы правильно сделать?»

Фэн Цзинь Юань просто подошел к постели. Одной рукой он остановил Фэн Цзи Хао, который лежал на кровати, и дважды ударил его по лицу «Злая тварь!».

Когда Фэн Цзинь Юань ударил Фэн Цзи Хао, один из охранников Фэн усадьбы быстро подошел с двумя людьми, которые, казалось, были пажами.

Матриарх первая признала их двоих: «Разве вы не были двумя одноклассниками, которые учились вместе со старшим молодым мастером в Сяо Чжоу?»

Фэн Цзинь Юань строго спросил: «Говори! Что именно сделал старший молодой мастер в Сяо Чжоу? Всемирно известная академия Юнь Лу учит студентов становиться злыми существами, так?»

Два пажа испугались и опустились на колени. Взглянув на Фэн Цзи Хао, они почувствовали, что жизнь хозяина семьи будет трудно сохранить, поэтому не было возможности защитить себя. Они могут также признаться!

Таким образом, они признались: «Мастер! Старший молодой мастер отправился в Сяо Чжоу, но он не поехал в Академию Юнь Лу для учебы!»

«Что?» Все в семье Фэн были потрясены.

Первоначально отправка Фэн Цзи Хао в Академию Юнь Ли для изучения была большой проблемой.

В Да Шун не было никого, кто не признавал Академию Юнь Лу. Даже самые худшие среди выпускников были успешными кандидатами на имперских экзаменах. Да Шун провел один непрерывный экзамен с пятью разделами. Первые три секции проводились исключительно учениками Академии Юнь Лу.

Более того, главный учитель Академии Юнь Лу был нынешним мастером Императора. Таким образом, все ученики Академии Юнь Лу были горды своей идентичностью «младшего военного брата Императора».

Прием в академию Юнь Лу был очень строгим. От трех тестов и шести экзаменов не было различий в том, что недостатка испытуемых не было. Первоначально Фэн Цзи Хао не мог пройти экзамены. Но у него был хороший отец. Он был премьер-министром нынешнего суда. Академия Юнь Лу все же должна была дать Фэн Цзинь Юань какое-то лицо, поэтому они согласились принять Фэн Цзи Хао.

Два года назад семья Фэн собралась вместе и отправила Фэн Цзи Хао в Сяо Чжоу. Это была невероятно праздничная вечеринка. Почти все считали, что, пройдя через Академию Юнь Лу, Фэн Цзи Хао обязательно пойдет по правильному пути. Даже если бы он не был среди третьего ранга кандидатов на сдачу имперских экзаменов, он, по крайней мере, имел бы научный ранг, который не был бы слишком постыдным.

Кто знал, что два пажа, которые учились с ним, на самом деле скажут, что Фэн Цзи Хао не поехал в Академию Юнь Лу, чтобы учиться!

Фэн Юй Хэн помогла всем и спросила: «Тогда что делал старший молодой мастер в Сяо Чжоу?»

Тот, кто ответил, решил признаться полностью: «Разве главная мадам не купила дом для молодого мастера в Сяо Чжоу. Молодой мастер взял в этой резиденции восемнадцать наложниц, и все они ... все они ... »

«Они все?» Матриарх резко вывела свою трость на землю: «Говори ясно!»

Мальчиуи стиснули зубы: «Это все молодые девушки лет десяти».

Бам!

Матриарх тут же взорвалась!

Она сидела на стуле, но у нее закружилась голова, и она упала.

Это была Фэн Юй Хэн, которая быстро подбежала, чтобы поддержать ее тело. Только благодаря этому матриарх не упала на землю.

Увидев такого матриарха, она поняла, насколько это возможно. Должно быть, ее кровяное давление внезапно поднялось, из-за чего у нее закружилась голова. Если бы это продолжалось, она могла быть в опасности.

«Отец». Она поддерживала матриарха и обратилась к Фэн Цзинь Юаню: «Давайте найдем комнату для бабушки, чтобы она могла прилечь на какое-то время».

Фэн Цзинь Юань, увидев матриарха в таком виде, ужасно испугалась. Он быстро приказал людям помочь матриарху прилечь.

Но матриарх этого не хотела. Борясь, она оттолкнула служанку, которая пришла помочь: «Не возражайте! Не обращай на меня внимания!» Она закричала, когда она топала и била себя в грудь: «Какой демон это сделал! Мой мастер! Почему ты делаешь это с моей семьей Фэн!»

Фэн Юй Хэн ухмыльнулась про себя, услышав это. Это было возмездие. Не было никакого способа не поверить в это.

«Мать успокоилась». Вещи, достигшие этого момента, Фэн Цзинь Юань знал, что он должен был сначала стабилизировать настроение матриарха, поэтому он успокоил ее, сказав: «Цзи Хао еще молод. Он играет вокруг нормально. Сын непременно найдет ему лучшего врача, который наверняка сможет это исправить».

«Это все, потому что его мать испортила его!» Размышляя о Чэнь Ши, зубы матриарха начали скрипеть от ненависти. «Первоначально она сказала, что Хао, собирающемуся учиться, будет сложно, и что жить в Академии будет слишком сложно. Ей пришлось купить ему резиденцию. Просто купить ему ее было недостаточно. Она также дала ему две девочки-служанки. Теперь он прячется в своей резиденции, не посещая школу. Он даже заболел! Как моя семья Фэн взяла такую несчастную женщину?»

Матриарху было все равно, и она говорила о Чэнь Ши, не обращая внимания, что Фэн Чен Юй все еще была здесь. Хотя Чен Юй иногда обвиняла свою собственную мать, но она все еще была матерью, которая рождала и растила ее. Услышав, как матриарх так говорит, выражение Чен Юй стало темнее и мрачнее.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 50**

Глава 50 – юный мастер даже еще не ходил в школу

Но она ничего не решалась сказать. Хотя семья Фэн имела некоторые планы, они все еще были неопределенными. Ей пришлось рассмотреть эти вещи и сохранить свою позицию в качестве дочери первой жены семьи Фэн, поэтому ей пришлось сохранить позицию Чэнь Ши в качестве главной жены. Когда все идет хорошо, дела идут очень хорошо. Когда дела идут плохо, они идут очень плохо.

Подобно этому, Фэн Чен Юй также могла не преклонить колени перед матриархом и сказать: «Чен Юй просит прощения у бабушки от имени матери. Это все, потому что мать не думала об этом полностью и чрезмерно пристрастилась к брату. Чен Юй готова взять на себя наказание и надеется, что бабушка позаботится о своем теле. Если бы вы заболели из-за того, что случилось с моим братом, то даже если бы Чен Юй умерла десять тысяч раз, этого было бы недостаточно, чтобы нести ответственность».

Когда она заговорила, две жемчужные слезы медленно упали на землю.

Фэн Чен Юй родилась невероятно красивой. Сопрягая ее красивую внешность с этими двумя жемчужными слезами, это было действительно зрелище, которое могло захватить чье-либо сердце.

Матриарх уже выпустила пар, поэтому ее гнев уменьшился. В настоящее время, видя, что Чен Юй была в таком состоянии, ее сердце начало болеть.

«Дорогая внучка, быстро вставай. Бабушка не винит тебя».

Как могла Чен Юй встать так легко. Чем больше она плакала, тем больше болело ее сердце, «я прошу бабушку простить мать и брата! В настоящее время важно, чтобы лечение брата было важным, и здоровье бабушки важно!»

Матриарх кивнула: «Тогда Чэнь Ши получит одиночное заключение в храме двора Цзинь Юй! Джин Юань». Она позвола Фэн Цзинь Юань: «Вы должны пригласить лучшего врача для лечения болезни Хаоэра. Попросите их придумать метод лечения его болезни».

«Не волнуйся, мама. Сын все это помнит. Мать должна сначала вернуться и отдохнуть. Оставь это слугам. Сын найдет лучшего доктора, чтобы вылечить Цзи Хао».

Услышав, как Фэн Цзинь Юань так говорит, матриарх расслабилась и вернулась во внутренний двор Шу Я с поддержкой бабушек и служанки. Другие начали находить неправильным оставаться здесь дольше, поэтому все они начали уходить. Когда Цзинь Чжэнь ушла, она ласково посмотрела на Фэн Цзинь Юань. Фэн Цзинь Юань помахал ей, но ничего не сказал.

Беспокоясь, что у тела матриарха произойдут какие-то неприятности, он последовал за ними и призвал Фэн Юй Хэн остановиться: «Следуйте за ними и взгляните. Убедитесь, что бабушка в порядке, прежде чем уйти».

Фэн Юй Хэн кивнула: «Дочь понимает. Есть ли у отца какие-либо другие указания?» Ответа не было в течение длительного периода времени.

Фэн Цзинь Юань, наконец, вспомнил о событиях этой ночи и о том, как он еще не проявил заботы о Фэн Юй Хэн. Он повернулся и посмотрел на Фэн Цзи Хао. Он не мог не беспокоиться.

«А-Хэнг». Он указал на Фэн Цзи Хао: «Хотя твой брат поступил неправильно, но ты избила его и даже проклинала его. Исходя из его нынешнего состояния, отец ничего не может с ним поделать. Основываясь на событиях сегодняшнего вечера, давайте просто скажем, что семья Фэн должна вам».

Она приподняла бровь: «Семья Фэн будет мне должна? Это отец отталкивает А-Хенг».

«Отец не намеревался». Фэн Цзинь Юань действительно обнаружил, что разговор с Фэн Юй Хэн вызывает головную боль. Казалось, что все, что он сказал, будет иметь противоположный смысл. «Отец просто говорит, что если у вас будут какие-либо просьбы от семьи Фэн, семья Фэн не будет сидеть сложа руки».

Она смеялась. Разве это не говорило, что она и семья Фэн были двумя отдельными сущностями. Это тоже было хорошо. «Тогда А-Хэнг поблагодарит отца. А-Хэнг вспомнит слова, которые сказал сегодня отец. В будущем, если будут какие-либо просьбы к семье Фэн, я надеюсь, что отец не откажется».

«Естественно». Фэн Цзинь Юань махнул рукой и быстро позволил Фэн Юй Хэн уйти с матриархом.

Матриарх действительно не отвергла Фэн Юй Хэн, фактически наоборот. Фэн Юй Хэн вернулась во внутренний двор Шу Я, позволив ей вздохнуть с облегчением.

Говоря о том, как она почувствовала головокружение, она сразу же испугалась, не веря. Казалось, внезапный приток крови бросился прямо ей в голову, и она ничего не могла сделать, чтобы поддержать ее. Если человек не находится под контролем, он, естественно, падает. Она действительно не была уверена, может ли она остановить себя, если это произойдет снова. В настоящее время в усадьбе не было врачей. Если она упадет позже, кто придет позаботиться о ней?

«А-Хэнг». Матриарх не была глупа. Более того, она могла видеть, что этой внучке было, безусловно, трудно хлопотать. Она три года страдала на горе. Кто знал, сколько возмездия постигнет членов семьи Фэн. Теперь, когда ее поддерживали люди принца Юй, семье нужно было больше опасаться.

Это верно!

Матриарх вдруг вспомнила, что Фэн Юй Хэн имела поддержку принца Юй. Как она могла так поступать с этой внучкой? Это действительно прискорбно.

«Бабушка, А-Хэнг рядом». Она быстро продвинулась на несколько шагов и подошла к матриарху, но она не взяла на себя роль поддержки ее у служанки. Вместо этого она просто медленно последовала за ним.

Матриарх тихо вздохнула и сказала: «Раньше это была бабушка, которая говорила слишком жестко. Не принимай это близко к сердцу».

Фэн Юй Хэн мягко улыбнулась: «А-Хэнг не посмеет».

«Чэнь Ши полностью виновата. Вся эта катастрофа была вызвана действиями Чэнь Ши». Матриарх направила вину в направлении Чэнь Ши. «А-Хэн, не волнуйся. Если она снова решится на волну агрессии, бабушка лично позаботится о ней».

«А-Хэнг не хочет слишком вмешиваться в дела усадьбы. Я просто прошу спокойно жить до замужества. Надеюсь, бабушка поможет мне в этом вопросе».

«Определенно, определенно». Матриарх увидела, что Фэн Юй Хэн не была такой резкой, как раньше, и внутренне вздохнула с облегчением.

Фэн Юй Хэн не планировала оскорблять всех в этой усадьбе. Были еще некоторые возможности, которым можно было воспользоваться. По крайней мере, пока ее возраст был еще молод, и пока ей все еще приходилось жить в этой усадьбе, ей пришлось бы сбить всех своих врагов в этой усадьбе. Это было не просто обещание, которое она сделала оригинальному владельцу тела. Это было также потому, что она хотела предоставить выход для Цзи Руи и Яо Ши, которые были точно такими же, как ее младший брат и мать.

Прибыв во внутренний двор Шу Я, слуги помогли матриарху лечь, и Фэн Юй Хэн проверила пульс матриарха.

«Все в порядке?» Матриарх действительно любила свою жизнь. Увидев, что Фэн Юй Хэн не говорит, она быстро сказала: «Помимо моей боли в пояснице, обычно нет никаких серьезных болезней».

Фэн Юй Хэн кивнула: «Тело бабушки можно считать здоровым, но вы слишком расстроились из-за вопроса с братом, поэтому ваш пульс немного неравномерен». Когда она заговорила, она объяснила слугам дворца Шу Я. «Иди, воспользуйтесь теплой водой, чтобы намочить носовой платок и протереть лицо бабушки. Помните, что температура воды должна быть мягкой и не может быть слишком горячей». Увидев, как слуга ушла, выражая свое понимание, она продолжила разговор с матриархом: «Бабушка, когда вы встанете в будущее, не вставайте слишком быстро. Когда вы просыпаетесь утром, не вставайте немедленно. Растяните свои мышцы и сухожилия на кровати некоторое время, прежде чем встать. Когда дело доходит до еды, ешьте немного меньше жирной пищи и не пейте крепкий чай».

Как только она дала указания, она добавила: «В ближайшие дни моя сторона будет заниматься лекарствами. Люди принца Юй отправили большое количество лекарственных трав и добавок. Когда я перейду во двор по соседству и закончу все, я дам бабушке что-то, чтобы помочь настроить ваше тело».

Матриарх была тронута! На самом деле эта внучка была близкой. Что касается Чен Юй, то помимо того, что она родилась красивой и изредка просила о хороших вещах у Чэнь Ши, она по-настоящему уступала Фэн Юй Хэн во многих аспектах.

Помогая матриарху заснуть, Фэн Юй Хэн наконец взяла Цин Юй и вернулась во внутренний двор Уиллоу.

Цзи Руи уже заснул. Яо ши все еще ждала ее. Увидев ее возвращение, она, наконец, расслабилась. Она не говорила слишком много, только поспешила снова лечь спать.

Фэн Юй Хэн все еще не позволяла Цин Юй оставаться и вошла в комнату одна. Вскоре после этого из-за двери раздался голос Ван Чуан: «Юная мисс, вы спите?»

Она ответила: «Входи».

Ван Чуан толкнула дверь и вошла, затем закрыла за собой дверь.

Когда Фэн Юй Хэн сопровождала матриарха во дворе Шу Я, Ван Чуан в какой-то момент остановилась. По приказу Фэн Юй Хэн она вернулась в павильон Цзянь Линь.

«Как и ожидалось, все прошло согласно планам юной мисс. После того, как все ушли, хозяин приказал своим слугам вывести двух пажей и избить их до смерти. Кроме того, он послал людей в Сяо Чжоу, чтобы позаботиться о маленьких девочках, живущих в резиденции».

Фэн Юй Хэн слегка нахмурилась. Она подумала, что Фэн Цзинь Юань очистит все пятна Фэн Цзи Хао. Но, услышав, что два мальчика упоминали, что девочкам всего десять лет, кто знал, какие методы Фэн Цзи Хао использовал, чтобы заманить их. Хотя он говорил «позаботиться», это был еще один способ сказать, что он убьет их. Но для тех людей, которые были обречены умереть, если бы они были полезны, всегда было бы лучше, чем умирать от обид».

«Отправься в Сяо Чжоу». Фэн Юй Хэн приказала Ван Чуан: «Возьмите этих девушек и найдите место, чтобы разместить их». Когда она заговорила, она подошла к комоду. Вынув коробку банкнот, предоставленную принцом Юй, она достала две банкноты и передала их Ван Цюань: «Я не знаю, сколько стоит купить безопасный дом. Как вы думаете, этого достаточно?»

Ван Чуан взяла их и посмотрела. Каждая из купюр была в две тысячи таэлей, поэтому две купюры стоили четыре тысячи таэлей. Она кивнула: «Этого достаточно. Юная мисс, не волнуйся. Оставьте дело Чжоу этому слуге, но как насчет усадьбы Фэн ...» Она немного волновалась об этой усадьбе Фэн.

«Все в порядке». Фэн Юй Хэн пожала плечами: «Они все еще не осмеливаются что-либо сделать для меня? Более того, Хуан Цюань еще не здесь».

Только тогда Ван Чуань немного побеспокоилась: «Тогда этот слуга уйдет этой же ночью. Этот слуга сначала объяснит Хуан Цюань. Юная мисс, позаботьтесь о себе».

Когда Ван Чуан сказала, она ушла. Она уже покинула столицу до того, как солнце поднялось.

Будучи потревоженными в течение большей части ночи, никто не мог заснуть. Утром второго дня матриарх уклонилась от уважения к старшим. Фэн Юй Хэн почувствовала, что она может проспать до полудня, прежде чем встать.

После того, как она встала, первое, что она сделала, это проверила лунные ворота.

Хозяйка, Хи Чжун лично контролировала строительство. Прогресс действительно был быстрее, чем ожидалось. Представляемые лунные ворота были почти полными. Недоставало только лака и прекрасной резьбы.

Фэн Юй Хэн просто отдала приказ начать движение. Пока дверь была открыта, все можно было сделать медленно.

Хи Чжун быстро послала группу слуг-мужчин, чтобы помочь. Все работали в течение нескольких часов. В конце концов, двор Уиллоу был опустошен.

Хи Чжун застенчиво сказала Фэн Юй Хэн: «Мастер сказал, что внутренний двор Уиллоу продолжит принадлежать второй юной мисс. Честно говоря, вторая юная мисс могла снести всю эту стену».

Фэн Юй Хэн покачала головой: «У меня нет причин сохранять двор Уиллоу. Позже я верну его папе. Вам не нужно слишком беспокоиться об этих маленьких воротах. Если люди смогут пройти через них, то этого достаточно». В любом случае, он будет заполнен снова рано или поздно.

Как могла Хи Чжун узнать, что она думает в таком направлении. Вместо этого она подумала, что она просто вежлива и говорит: «Я не смею, я не смею. Я определенно сделаю ворота прекрасными для второй юной мисс». Затем несколько смутившись, сказала: «Сообщив второй юной мисс, мастер сказал, что, поскольку вторая юная мисс далека от брачного возраста, таким образом, она не может покинуть поместье сама. Поэтому главные ворота двора по соседству не могут быть использованы. Если вторая юная мисс хочет выйти наружу, она должна сначала посетить матриарха».

Фэн Юй Хэн сказала, что она поняла. В конце концов, в эту эпоху феодализма незамужняя девушка, живущая вне ее усадьбы, определенно не была примером для подражания.

После переезда Фэн Юй Хэн привела группу слуг к новой усадьбе.

Что удивило ее, изначально она слышала, что прошло много лет с тех пор, как кто-то жил в этой усадьбе, но сорняков не было. Более того, похоже, не было никакого беспорядка. Будто кто-то заботился о нем каждый день. Это была прекрасная весенняя сцена. Даже золотая рыбка в маленьком пруду, казалось, была здоровым весом.

Увидев лицо Хуан Цюань, она слегка улыбнулась, она знала, что эта девушка что-то знала. Она сразу наклонила голову и приподняла бровь, глядя на нее.

Некоторое время спустя Хуан Цюань больше не сопротивлялась: «Вторая юная мисс, признаюсь. Когда мы покинули усадьбу, мы услышали, как Бай Цзе упоминает, что принц Юй всегда посылает людей, чтобы очистить этот двор. Особенно после того, как было решено, что этот двор будет частью подарка в честь обручения для второй юной мисс, еще более личные охранники были отправлены, чтобы очистить его снова».

Лицо Фэн Юй Хэн не могло скрыть улыбки. Этот человек действительно не был глуп!

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 51**

Глава 51 – Я пришла не для того, что показать уважение, а для того, чтобы забрать долг

Она лично подготовила все для переезда. Яо Ши будет жить в самом внутреннем дворе, она сама будет жить во втором дворе, а Цзи Руй будет жить во внешнем дворе. В каждом дворе было много основных и боковых комнат. Было достаточно места для слуг.

Она использовала две комнаты в крыле в своем дворе для медикаментов. Затем она приказала им выстроить стену шкафов с китайскими лекарствами. Она также разместила некоторые выдающиеся медикаменты наряду с некоторыми бумагами и чернильными камнями.

Кроме того, в этом дворе первоначально было два хранилища, которые едва вместили подарки в честь обручения.

Фэн Юй Хэн посмотрела на общий порядок двора. Казалось, что они были подготовлены именно для них. Все идеально и естественно.

Во дворе Цзи Руи было что-то, что было похоже на приличный кабинет, в котором уже были книги.

Маленький мальчик казался очень счастливым, поскольку он уже держал в руке военную книгу, не желая отпускать ее.

У Яо ши относительно условно не было никаких серьезных увлечений. Она также не унаследовала медицинскую способность семьи Яо. Она проводила свои дни, занимаясь шитьем и вышивкой.

Фэн Юй Хэн подумала, что это тоже хорошо. У нее были сын и дочь, поэтому ей нравились годы стабильности и счастья. Она также договорилась о том, чтобы две более живые девочки-слуги позаботились о Яо ши. Таким образом, все выглядело бы более оживленным.

Но после переезда они обнаружили, что у них было действительно слишком мало слуг. У нее была бабушка Сун, и она нашла торговца слугами, чтобы купить еще пять. Им также было дано имя Зи.

После добавления этой усадьбы он стал самым большим двором семьи Фэн. Соединенный крошечными лунными воротами, это было похоже на Шангри Ла. Фэн Юй Хэн первоначально хотела вернуть двор Уиллоу семье Фэн, но матриарх отказалась, поэтому она не стала настаивать. Думая о движении назад и вперед, если кто-то вошел, лунные ворота могут расширяться. Думая об этой возможности, она назначила двух слуг, чтобы охранять путь. Если бы были люди, которые хотели ее увидеть, пришли, то один слуга мог бы доложить об этом, в то время как другой находился бы снаружи с гостем.

Новая усадьба была названа «Павильон Тонг Шэн» Фэн Юй Хэн. Хуан Цюань была ошеломлена, услышав это имя, и спросила Фэн Юй Хэн, что это значит. Она объяснила правду: «Никто не может существовать сам по себе. Мудрый человек знает, полагаясь на других, можно долго прожить»1.

Глаза Хуан Цюань сверкнули от радости: «Вторая юная мисс, вы и его Высочество действительно - это союз, сделанный на небесах!»

Она слегка покраснела от слов слуги: «Кто хочет быть его парой?»

«Даже слова, которые вы говорите, одинаковы. Если вы не станете парой, то это будет очень обидно». Хуан Цюань хихикнула: «Если бы не тот факт, что я была рядом с юной мисс последние несколько дней, тогда я действительно задалась вопросом, встретила ли молодая мисс его высочество. И даже подумала об идее совместной жизни».

Она была слегка ошеломлена. Этот человек также сказал такие вещи?

По правде говоря, она считала, что назвать это дворцом Тонг Шэн будет более властным, но это был просто внутренний двор, который существовал возле поместья Фэн, поэтому его нельзя было назвать дворцом. В будущем, если они станут независимыми от усадьбы, это все равно не станет дворцом Тонг Шэн или чем-то подобным. Это было просто то, о чем она думала в настоящем для удовольствия. Назвать его как таковой в течение нескольких лет достаточно.

В ту ночь в павильоне Тонг Шэн все спали очень хорошо.

Усадьба Фэн, по замыслу матриарха, отправила в каждый двор много подушек и одеял. Матриарх даже подготовила парчовые одеяла для трех мастеров и еще больше предметов для ежедневного использования.

На самом деле, эти вещи никогда не увидели бы использование, потому что Фэн Юй Хэн обнаружила, что этот человек уже позаботился об их дворах. Даже в основных комнатах были аккуратные постельные принадлежности, не говоря уже об обстановке. У них действительно было все, что они могли когда-либо хотеть.

Она просто лежала в хорошо обставленной комнате и глубоко спала впервые после переезда в этот мир.

На следующий день Яо Ши, Фэн Юй Хэн и Фэн Цзы Руи отправились во двор Шу Я, чтобы показать уважение к матриарху.

Поскольку они жили далеко, три юных мастера усадьбы и две наложницы-матери уже присутствовали к моменту их прибытия. Чэнь Ши была приговорена к одиночному заключению, поэтому она не могла придти, а Цзинь Чжэнь почему-то все еще не появилась.

Когда трое появились на расстоянии, глаза Фэн Фен Дай стали красными.

Говоря о прошлом, она действительно только завидовала хорошей одежде, которую Фэн Юй Хэн получила. Вскоре она стала пускать слюни над этим павильоном Тонг Шен.

Иметь собственную резиденцию, как здорово!

Она никогда не думала, что женщина может получить такое обхождение. По ее мнению, женщины оставались дома до смерти мужа. До брака она жила дома. После брака и до самой смерти она будет жить с семьей своего мужа. Как у нее мог быть дом, который можно было бы считать своим.

Хотя павильон Тонг Шэн по-прежнему был частью поместья Фэн, у него было свое дело и его собственная земля. Маленькие лунные ворота, которые Фэн Юй Хэн могла открывать по желанию, означали бы, что это не имело никакого отношения к усадьбе Фэн.

Такая жизнь, Фэн Фен Дай хотела получить шанс.

Фэн Дай была не единственной с такими мыслями. Чен Юй тоже ревновала до крайности.

Несмотря на то, что семья Фэн сказала, что все было сделано с ней во главе, и она сделает все возможное для нее, она должна была заплатить цену. Она должна была поддерживать лицо, достойное быть вдовствующей императрицей и поддерживать определенную степень добродетели. Небеса знают, сколько раз она была в ярости до безумия, но она не смела спорить со старейшинами так же, как и Фэн Юй Хэн. Она не смела стремиться к улучшению своих условий. Фэн Чен Юй не имела свободы. У нее было только то, что можно было назвать бесконечно светлым будущим.

Но ... это было будущее!

Яо ши и Фэн Юй Хэн пошли медленно, с Фэн Цзы Руи позади них. Он не казался нормальным ребенком, который осматривался всюду из любопытства.

Трое вошли в комнату и должным образом поприветствовали матриарха, отдав ей свое почтение.

Матриарх, увидев, как три человека предстали перед ее глазами еще раз, почувствовала себя иначе, чем когда она увидела их в тот день, когда они вернулись.

«Быстро вставайте». Она сделала все возможное, чтобы выглядеть более любезно. Оказавшись перед Фэн Цзи Руи, она поманила его: «Дорогой внук, подойди к бабушке».

Выражение лица Фэн Чен Юй сразу же угасло. Прошлой ночью Фэн Цзи Хао вызвал такое беспокойство, и теперь матриарх действовала таким образом по отношению к Фэн Цзи Руи. Это не могло не заставить ее задуматься.

Фэн Цзии Руи послушно поднялся, но не подошел слишком близко. Он только продвинулся на несколько шагов, прежде чем снова поклониться: «Цзи Руи уважает бабушку. Я долгое время выполнял свой долг перед моими старейшинами. Надеюсь, бабушка не обвинит меня».

«Я не виню, совсем нет!» Чувствительность Фэн Цзи Руи заставила матриарха думать о том времени, когда Яо Ши была главной женой и не могла не наполниться эмоциями. В то время у семьи Фэн действительно ветер дул в спину. Как могут быть такие тревожные вещи в настоящем. «Бабушка Чжао, быстро дай им место».

Три человека сидели. Цзи Руи сидел рядом с Сян Ронг. Сян Ронг очень понравился этот ребенок. Спрятав маленькую улыбку, она тайком сжала его маленькую руку.

Фен Дай резко взглянула на Хан Ши, снова обвиняя ее в неконкурентной природе.

Но эта девушка оглядела комнату и обнаружила, что один человек пропал. Она не могла не спросить: «Что случилось с недавно появившейся наложницей-матерью Цзинь Чжэнь? Почему она не пришла выказать уважение бабушке?»

Фэн Юй Хэн тайно усмехнулась. Эта Фен Дай действительно имела талант в поднятии волнения.

Как только Цзинь Чжэнь была упомянута, никто не был рад услышать это. Матриарх холодно хмыкнула и сказала: «Было бы лучше, если бы она никогда не появлялась перед моими глазами. Просто смотреть на нее раздражает меня». Но размышляя о том, можно ли вылечить Фен Цзи Хао, она начала надеяться, что Цзинь Чжэнь может родить сына семье Фэн.

Хан Ши также была той, кто не боялась говорить и сказала: «Маленькую сестру Цзинь Чжэнь учила главная жена. Она должна хорошо разбираться в правилах брака. Может быть, потому, что хозяин оставался на ночь во внутреннем дворе Ру Йи, она опоздывает». После разговора она не забывала посмеяться над ее смехом.

Матриарх уже была раздражена Чэнь Ши. Слушая Хан Ши, выражающейся таким образом, она стала еще более несчастной. «Как эта ведьма может чему-то научить?»

Фэн Юй Хэн действовала так, как ей было трудно говорить: «Говоря о матери, она была приговорена к одиночному заключению, так к кому мне обратиться, чтобы собрать бумаги о магазинах мамы Яо?»

Фэн Юй Хэн поднял вопрос о магазинах. Матриарх уставилась на маленькую фарфоровую бутылку в руках.

С того момента, как Фэн Юй Хэн дала ей медицинские пластыри, матриарх чувствовала, что на нее оказывалось влияние. Как древние люди видели что-то легкое и западное, как медицинские пластыри. Мало того, что это было не похоже на тяжелые лекарства, которые предписывали другие врачи, самое главное, эффект был немедленным. Она использовала его только два дня, но уже почувствовала облегчение. Не только приклеивая ее к талии, она могла прилеплять их куда угодно, где она чувствовала боль, и это помогало.

Думая о том, как она внезапно почувствовала головокружение ночью, Фэн Юй Хэн почувствовала ее пульс и сказала, что принесет хорошие лекарства. Может быть, хорошее лекарство было в этой бутылке?

Матриарх помахала бабушке Чжао: «Иди, приведи Чэнь Ши и принеси ей дела». Она снова подумала: «И пусть она принесет журналы».

Бабушка Чжао получила приказ и ушла. Фэн Юй Хэн закрыла рот, когда она улыбнулась. Она встала и сделала пару шагов, поставив бутылку перед матриархом: «Это лекарство, приготовленное для вас. Я использовала ценные медицинские травы, данные его Высочеством принцем Юй. Некоторые из них редко встречаются у нашего Да Шуна».

Матриарх ппринела это с улыбкой. Этот вид радости был еще более заметен, чем в тот день, когда она получила стеклянные бусины из жадеита от Чэнь Ши.

Фэн Чен Юй подавила возмущение в своем сердце и тихо сказала: «Вторая сестра не обесчестила свой статус внучки императорского врача Яо. Ты действительно унаследовала его умение».

Фэн Юй Хен проявила скромность: «Как это могло быть. Дедушка по материнской линии учил всего несколько лет. Кроме того, это было, когда А-Хэнг еще была молода. Как это могло сравниться с тем, чему мать учит старшую сестру каждый день».

Матриарх холодно огрызнулась: «Эта ведьма. Чен Юй, ты совершенно не должна учиться у своей матери».

Фэн Чен Юй очень огорчилась в своем сердце, но она все еще сказала: «Чен Юй будет слушать бабушку».

Матриарх кивнула, не желая продолжать говорить о Чэнь Ши. Глядя на фарфоровую бутылку в ее руках, она спросила Фэн Юй Хэн: «Дорогая внучка, быстро скажите бабушке, как это лекарство нужно принимать?»

«Бабушке не нужно использовать ее каждый день. Но в следующий раз, когда вы почувствуете головокружение, смешайте щепотку порошка с водой».

На самом деле, она просто взяла таблетки для артериального давления и раздавила их, а затем положила в фарфоровую бутылку, как это использовалось древними людьми. Щепотка порошка составляла около половины таблетки. Предоставление его матриарху помогло бы защитить ее от внезапных всплесков в ее артериальном давлении.

Матриарх была очень довольна лекарством для экстренного использования. Не желая отдавать его кому-то другому, она просто поместила бутылку в свой рукав: «Я сама буду хранить его, чтобы избежать ситуации, когда мне нужно будет принять лекарство, а рядом не будет слуги».

Фэн Юй Хэн кивнула: «А-Хэнг только надеется, что бабушка будет оставаться здоровой». Только когда вы здоровы, вы можете помочь мне справиться с этой Чэнь Ши. Чтобы избавиться от Чэнь Ши из поместья Фэн, она, как дочь незначительной наложницы, не имела достаточного количества слов. С помощью матриарха это было бы намного проще.

Все ждали какое-то время, пока бабушка Чжао привела Чэнь Ши. За ней были Мань Си и Бао Тан.

Фэн Юй Хэн обратила внимание на ногти Мань Си. У нее все еще был лак для ногтей. Она считала дни. Сегодня вечером она подарит этой девушке лекарство.

Чэнь Ши подошла к середине комнаты с мрачным лицом. Оглянувшись на матриарха, она поклонилась символически и небрежно сказала: «Отдаю уважение свекрови». Затем плюхнулась рядом с Фэн Чен Юй.

Бабушка Чжао прибыла перед матриархом с некоторыми бумагами и несколькими книгами в руках: «Это дело и журналы, предоставленные главой мадам».

1: Название Тонг Шэн или 同 生 состоит из слов то же/вместе и рождение/жизнь.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 52**

Глава 52 – Молодое дерево, если за ним не ухаживать, никогда не вырастет сильным

Матриарх их не взяла, вместо этого направила бабушку Чжао передать эти вещи Фэн Юй Хэн: «А-Хэнг взгляни сама. Посмотри, все ли правильно».

Чэнь Ши посмотрела прямо: «Что может быть неправильно? Я уже передала их, так что еще вам нужно?»

Матриарх хлопнула ее тростью: «Меня раздражает!». Звук был настолько громким, что он пугал всех, заставляя их прижать голову к шее.

Фэн Юй Хэн метко напомнила ей: «Бабушка, не сердись. Ваше здоровье важнее».

Матриарх кивнула. Она убеждала: «Быстро взгляните на эти вещи».

Фэн Юй Хэн просмотрела три дела в руке и вернулась к Яо Ши: «Матушка-наложница, пожалуйста, посмотри, эти три?»

Яо Ши приняла их и увидела, что один из договоров был на зал Ста трав. Другой - ювелирный магазин, а третий - магазин антиквариата.

Все это было подготовлено лично имперским врачом Яо как приданое, когда она вышла замуж за семью. Эти три предприятия были очень прибыльным бизнесом. Они могут помочь набрать средства к существованию ее дочери. Но он никогда не думала, что в тот момент, когда она войдет в семью Фэн, она больше не увидит эти магазины.

«Это они» Яо Ши наполнилась эмоциями.

Фэн Юй Хэн также взяла журналы и открыла их. Хотя она не могла понять детали, итоги были четко прописаны. Три магазина находились под большим долгом. Они не только не получали прибыль, они теряли огромные суммы денег.

Чэнь Ши увидела, как она подняла брови, фыркнула и предупредила: «Посмотрите, как много денег семья Фэн вложила в ваши магазины. Это прописано очень четко. Теперь, когда магазины были возвращены, эти долги должны быть должным образом учтены».

Когда она произнесла эти слова, все в комнате почувствовали удивление.

Все они были старейшинами в поместье Фэн. Они знали, какой магазин был дан в этом году семьей Яо. Один зал медицинских трав, один магазин ювелирных изделий, один магазин антиквариата, каждый из которых был прибыльным бизнесом. Как могло случиться, что они быть потеряны?

Матриарх, естественно, знала, что это была идея Чэнь Ши, но магазины были под контролем Чэнь Ши в эти годы. Она не имела никакого реального ответа на этот вопрос.

Однако Фэн Юй Хэн не сомневалась и только сказала: «Не волнуйся, мама. Я лично найду кого-нибудь для проверки счетов. Если на самом деле была потеря, погашение потерь - это то, что нужно сделать. Но люди, которые управляли магазинами в эти годы, также должны нести ответственность. Кроме того…», Она холодно посмотрела на Чэнь Ши. «Если выяснится, что деловая ситуация и реальная ситуация не сходятся, я попрошу, чтобы мать предоставила А-Хэнг и семье Фэн объяснение».

Чэнь Ши не поняла: «Какое объяснение я должна дать семье Фэн? Разве магазине не ваши?»

А-Хэнг ответила вопросом: «Теперь вы говорите, что магазин мой? В то время, кто говорил, что приданое материнской семьи будет принадлежать семье мужа?»

Чэнь Ши знала, что ее собственная логика ошибочна. Бросив взгляд в сторону, она не хотела продолжать эту тему, но в отношении Фэн Юй Хэн, проверяющей счета, она боялась. Она могла только отвлечь ее: «Я - официальная жена семьи Фэн. Ты просто дочь наложницы и юная мисс, но ты смеешь сомневаться во мне. Где тебя учили правилам поведения?»

Фэн Юй Хэн ответила: «Глубоко в горах на северо-западе. Семья Фэн действительно не давала А-Хэнг человека, который обучал «Правилам».

Матриарх также напомнила Чэнь Ши: «Ты действительно все еще главная жена семьи Фэн, но ты больше не можешь быть частью этой семьи!»

Чэнь Ши разозлилась до хрипов. Вставая и указывая на толпу, она закричала: «Вы все сговорились! Это все!»

Фэн Юй Хэн не мог потрудиться, чтобы с ней утекли слова. Она столкнулась с матриархом и приветствовала: «Бабушка, А-Хэнг уйдет первая. Вернув эти магазины, у меня возникло желание покинуть поместье, чтобы исследовать их. Я хочу попросить разрешения покинуть усадьбу у бабушки».

Матриарх кивнула: «Иди! Возьми служанок и возвращайся потом».

А-Хэнг поклонилась и удалилась вместе с Яо ши и Цзи Руи.

Матриарх впилась взглядом в Чэнь Ши и холодно предупредила: «Не разрушайте будущее Чен Юй из-за собственной личности. Если вы не измените себя, семья Фэн подумает о том, чтобы отправить вас в храм».

Говоря о Фэн Юй Хэн, когда она вышла из дворца Шу Я, она взяла Хуан Цюань и Цин Юй и вышла из поместья. Это был первый раз, когда она покинула усадьбу с момента прибытия в столицу. Сразу после ухода из юрисдикции семьи Фэн она начала чувствовать себя расслабленной.

Хуан Цюань оглянулась и посмотрела на Фэн Юй Хэн на мгновение, сказав правдиво: «Вторая юная мисс, подождите еще несколько лет. Тогда никогда не будет необходимости возвращаться. Вы все одна семья, какой это был человек!»

Даже Цин Юй не могла привыкнуть видеть членов семьи Фэн: «Разве не мастер премьер-министр? Я действительно не могла представить, чтобы почетный премьер-министр имел такую главную жену дома».

Фэн Юй Хэн пожала плечами: «Если вы хотите насладиться развлечением, тогда вам будет на что посмотреть в эти ближайшие годы. В этой усадьбе каждый человек имеет свой собственный проступок; кроме того, их действия, безусловно, будут впечатляющими».

Хуан Цюань вернулась к своему хихикающему виду и сказала: «Это тоже прекрасно. Это убережет нас от скуки. Просто относитесь к этому, как к игре. Время от времени бейте их и нажимайте на них».

Цин Юй пробормотала: «Сестра Хуан Цюань, небрежно говорить об избиении кого-то».

Эти люди говорили и смеялись, и очень быстро оказались в зале Ста трав.

Фэн Юй Хэн не привела их прямо внутрь. Вместо этого они стояли возле входа и притворялись, что смотрят на предметы.

Сотрудники зала Ста трав подошли и вышли. Было много людей, которые пришли за лекарствами. Партнер магазина был занят в течение смены. Человек средних лет, который, казалось, был лавочником, стоял у стойки. Он что-то держал в руке и разговаривал со стариком.

Фэн Юй Хэн и компания вошли и услышали, как он сказал: «Это женьшень 500 лет. Говорю вам, старый сэр, если бы вы не сказали, что ваш босс тяжело болен и нуждается в женьшене, чтобы спасти его жизнь, я бы никогда не вытащил что-то такое».

Старик посмотрел на вещи в руке лавочника и неоднократно махнул рукой: «Мне не нужно что-то такое хорошее. Сколько стоил бы 500-летний женьшень? Даже если бы я продал землю моей семьи, я все равно не мог себе этого позволить!»

«Ах!?» Владельцы магазина похлопали его по плечу: «Старый сэр, я мог бы сказать, что вы не очень щедрый человек, поэтому я не достал тысячелетний женьшень. Но по какой причине вы покупаете женьшень? Чтобы спасти жизнь! Десятилетний и несколько сотен лет, что, если их недостаточно? Разве ваши деньги не будут потрачены впустую? Деньги - это мирское владение, поэтому защита вашей жизни - это самое главное!»

«Но ... но у меня нет денег!» Старик был расстроен и начал выворачивать свои сумки.

Глаза лавочника уставились на небольшой сумочке, которую старик вытащил. Каждая из монет была из простого серебра. Все вместе было не более двадцати таэлей.

«Это то, что я смог собрать у всех в деревне, но этого все еще недостаточно для 500-летнего женьшеня!»

Лавочник скривил губы от презрения: «Этого недостаточно». Затем махнул рукой: «Все в порядке. Зал Ста трав рассматривает исцеление больных наиболее важным. Мы не можем отказаться от пациента, потому что у него нет денег!» Когда он заговорил, он взял деньги из рук старика. Этот старик, однако, очень не хотел и хотел вернуть его, но он не мог одолеть лавочника. «Пойдем, позаботьтесь о женьшене!» Лавочник засунул так называемый 500-летний женьшень в руки старика: «Быстро вернитесь и спасите жизнь своего мастера!»

Старик, увидев, что женьшень был в руке, стал так благодарен, что не знал, что сказать. Он просто опустился на колени и сказал лавочнику: «Великий добродетель! Я преклоняюсь перед тобой! Спасибо, что спасли жизнь!»

Лавочник быстро помог ему: «Совсем нет, совсем нет! Это то, что должен сделать зал Ста трав. Быстро возвращайся, спасая жизнь».

Глядя на старика, который эмоционально держался за женьшень, и не решался уйти, Хуан Цюань подняла уголок ее губы: «Эта штука была женьшенем?»

Цин Юй тоже не поверил: «И 500-летним?»

Фэн Юй Хэн фыркнула: «Это был просто корень дерева». Затем приказала Хуан Цюань «Иди, верни этого старика».

Хуан Цюань кивнула: «Тогда что будет делать юная мисс?»

Фэн Юй Хэн подняла ногу и направилась в зал Ста трав: «Кажется, здесь много приятных вещей. Так как кто-то уже купил женьшень, тогда эта юная мисс купит что-то еще».

Хуан Цюань хихикнула и преследовала старика. Цин Юй последовала за Фэн Юй Хэн в зал Ста трав.

Лавочник увидел прилично одетую молодую девушку, сопровождаемую служанкой, и знал, что это большой клиент. Он быстро пригласил их внутрь, дал им место и налил им чай. Поработав некоторое время, он, наконец, угодливо спросил Фэн Юй Хэн: «Неужели эта юная мисс хочет купить лекарственные травы или попросить врача посетить дом?»

Фэн Юй Хэн спросила: «Помимо продажи лекарственных трав, у вас также есть врачи?»

Лавочник с гордостью сказал: «Естественно! У нас в зале ста трав есть два врача. Они сменяют друг друга каждый день. Когда кто-то идет на вызов, другой посещает зал ста трав».

Фэн Юй Хэн кивнула и огляделась в зале, прежде чем сказать: «Вчера моя мать заболела. Доктор назначил глянцевую ганодерму и сказал, что чем старше, тем лучше. Я слышала, что у зала ста трав была самая полная коллекция, поэтому я хотела приехать и посмотреть. Семья этой девушки тоже не понимает слишком много. Первоначально я боялась выходить и покупать дорогие лекарственные травы, опасаясь обмана, но, увидев, что этот старик так благодарен, я подумала, что такой большой зал лекарственных трав не обманет людей».

Лавочник, услышав эти слова, не выглядел смущенным. Вместо этого он согласился с тем, что Фэн Юй Хэн сказала о том, что «не понимала слишком много» и сиял при вызове молодого помощника: «Иди! Из внутренней комнаты, ведущей на северную стену, в шестом ящике на третьем ряду принесите тысячелетнюю глянцевую ганодерму».

Помощник неохотно согласился, но в беспокойстве взглянул на Фэн Юй Хэн. Лавочник крикнул: «Быстро уходи! Почему ты стоишь?»

Вскоре после этого помощник достал деревянный ящик. Помощнику было около пятнадцати или шестнадцати лет. Он опустил голову и приподнял ящик, используя коробку, чтобы закрыть лицо, подмигнул Фэн Юй Хэн.

Фэн Юй Хэн могла услышать слова: «Не покупай».

Она кивнула с улыбкой, не обращая внимания на этого маленького помощника.

Лавочник взял деревянный ящик и отшвырнул помощника. Затем лестно принес его перед Фэн Юй Хэн: «Юная мисс, пожалуйста, посмотри». Когда он заговорил, он открыл коробку. Перед глазами Фэн Юй Хэн появилась очень большая так называемая глянцевая ганодерма. Лавочник продолжил: «Тысячелетняя глянцевая ганодерма действительно редка!»

«О?» Фэн Юй Хэн подняла бровь и тщательно осмотрела ганодерму: «Неужели она так редка? Тогда кажется, что этот зал Ста трав действительно сокровище».

Лавочник полностью думал о том, как обмануть ее на деньги, поэтому он пропустил смысл в словах Фэн Юй Хэна: «Юная мисс, все верно. Как раз сейчас, этот старый сэр пришел купить женьшень, как вы видели. В этом зале все равно, если это 500-летний женьшень или 1000-летняя глянцевая ганодерма, до тех пор, пока жизнь может быть сохранена, можно получить любую медицинскую траву!»

«Тогда за какую цену лавочник думает продать эту глянцевую ганодерму?» Она прищурилась на лавочника. С его смущенными глазами она могла сказать, что ничего хорошего не было.

«Сколько хочет заплатить юная мисс?» Лавочник спросил: «Вы также должны знать, что 1000-летняя глянцевую ганодерма действительно трудно найти. Эта цена может быть чрезмерной, но молодая мисс покупает эту глянцевую ганодерму, чтобы спасти жизнь, поэтому я хочу спросить, сколько юная мисс готова заплатить? Предложите цену, если она будет достаточно близка, тогда я заверну эту глянцевую ганодерму для вас. Более того, спасение жизни является самым важным. Я никогда не смогу рисковать жизнью мадам вашей семьи за небольшие деньги».

Если бы это был кто-то, кто ничего не понимал, тогда они действительно были бы тронуты этим владельцем магазина.

Но он не мог провести Фэн Юй Хэн, потому что Фэн Юй Хэн ясно осознала, что глянцевая ганодерма в коробке была действительно какой-то древесной корой, которая выглядела как глянцевая ганодерма.

Продажа корня дерева как женьшеня и коры как глянцевой ганодермы. Они действительно не были расточительными.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 53**

Глава 53 – Похвалите вторую юную мисс

Она притворилась, что обдумывает: «Пятьсотлетний женьшень был выкуплен за двадцать таэлей у этого старика. Тысячелетняя глянцевая ганодерма ... сорок таэлей?»

Лавочник несколько раз покачал головой: «Юная мисс, цены не рассчитываются так. Пятисотлетние и тысячелетние растение, это не вопрос просто увеличения цены в одну сторону». Какая шутка, с первого взгляда, эта молодая мисс не была обычным человеком. Ему пришлось попытаться получить от нее больше.

«Тогда лавочник должен просто назвать цену».

Лавочник подумал и поднял пять пальцев: «Это число».

«Пятьдесят таэлей? Да, все в порядке».

«Пятьсот таэлей».

«Пятьсот таэлей ...» Она показала смущенное выражение и посмотрела на глянцевую ганодерму: «Кусок коры дерева продается за пятьсот таэлей. Лавочник, разве это не слишком много?» Когда она снова подняла голову, выражение ее лица поменялось. Ее глаза сияли умным светом, когда она смотрела на лицо лавочника.

«Что ты сказала?» Сердце лавочника стало мрачным. Он столкнулся с трудной ссорой. Когда он готовился убрать поддельную глянцевую ганодерму, Фэн Юй Хэн быстро схватил его за запястье. Сжав крепко, как зажим, ее хватка заставила лавочника пропотеть до холодного пота: «Что ты хочешь сделать?»

В это время Хуан Цюань вернулась в зал Ста трав со стариком, который купил поддельный женьшень. Мгновенно люди, которые покупали медицинские травы и видели доктора, подошли. Даже люди на улицах чувствовали, что здесь что-то происходит. Все пришли, чтобы развлечься.

Хуан Цюань пробралась и тихо спросила: «Юная мисс, вы хотите разогнать толпу в первую очередь?» В конце концов, вам все-таки пришлось заняться бизнесом позже. Если бы все знали, что зал Ста трав продавал поддельное лекарство, это может потенциально испортить будущий бизнес.

Фэн Юй Хэн, однако, покачала головой: «Не нужно! Зал Ста трав стал таким. Нет необходимости продолжать. Лучше поменять лавочника и поменять бизнес».

Лавочник был рассержен до смеха: «Маленькая девочка, не дотягивайся со своими словами! Вы знаете, кому принадлежит зал Ста трав? Вы знаете, кто спонсор этого магазина?»

Фэн Юй Хэн толкнула его вперед. Лавочник не смог устоять и упал на землю.

«Ты должен сказать мне. Какой великий спонсор позволил вам продать корень дерева, как женьшень и кору дерева, как глянцевую ганодерму!»

Когда она сказала это, старик, которого вернули, не мог не взглянуть снова на женьшень в руках: «Это ... это подделка?»

Хуан Цюань покачала головой и неохотно сказала: «Старикзал ста трав был открыт ради зарабатывания денег. Если бы это был пятисотлетний женьшень, он мог бы продать его вам за двадцать таэлей? Даже просить двести - низкая цена. В ваших руках - только корень дерева. Он не стоит ни копейки».

«Что?» Старик яростно бросил поддельный женьшень лавочнику в гневе. Указывая на него, он проклинал: «Чернокнижник! Вы меня обманули ради всех моих денег, но вы все равно дали мне фальшивый женьшень! Это была медицина, предназначенная для спасения чьей-то жизни! Как ты мог так поступить?»

Мгновенно все в окружении начали указывать пальцами.

Лавочник не был вежлив со стариком. Он бросился вперед, желая доставить пощечину, но когда он отдернул руку, Хуан Цюань схватила его.

Этот человек запутался. Почему все маленькие девочки, которые пришли сегодня, имели невероятные силы?

«У вас виноватая совесть, но вы все еще хотите ударить других? Кто дал вам право?» С толчком от Хуан Цюань лавочник снова упал на землю.

Когда он испытывал такое унижение? Он указал на Фэн Юй Хэн и крикнул: «Я скажу вам! Этот зал был открыт семьей нынешнего премьер-министра лорда Фэн Цзинь Юань. Я двоюродный брат жены усадьбы Фэн. Посмотрим, кто смеет прикасаться ко мне!»

Двоюродный брат главной жены усадьбы Фэн?

Если бы он не сказал этих слов, ему было бы лучше. Упоминая Чэнь Ши, Фэн Юй Хэн стал еще более злой. «Как у жены премьер-министра мог быть такой двоюродный брат? Притворство, связанное с должностным лицом, является незаконным! Хуан Цюань! Пойдите к охранникам! Скажите им, что здесь человек, притворяющееся связанным с премьер-министром, и обманывает людей. Попросите лавочника лично объяснить губернатору, что именно происходит!»

Услышав упоминание чиновника, лавочник забеспокоился и громко закричал: «Откуда взялась эта грубая женщина? Как я мог притвориться, что связан с официальным лицом. Я, очевидно, двоюродный брат главной жены премьер-министра!»

Хуан Цюань не волновало, что он кричал, когда она повернулась и ушла, немедленно подошла к группе охранников, которые пришли в зал Ста трав, чтобы расследовать: «Уважаемые охранники, здесь есть некто, кто говорит, что является родственником главной жены. Мы хотели сообщить об этом».

Чиновники запутались в том, что они услышали: «Притворяется, что является родственником главной жены. Каким образом?» Когда они говорили, они вошли в зал Ста трав.

Внутри зала гражданские лица автоматически открыли путь, чтобы позволить охранникам пройти. Официальные лица пошли прямо к Фэн Юй Хэн и посмотрели на нее. Затем они посмотрели на проклятого лавочника и нахмурились: «Тишина!»

Как может лавочник быть готовым. Обе его руки были зажаты, и его лицо было ярко-красным от гнева: «Что? Несколько чиновников низкого уровня все еще осмеливаются вмешиваться в дела семьи Фэн?»

Окружающие чиновники были ошеломлены: «Семья Фэн? Какая семья Фэн?»

Не дожидаясь, когда лавочник ответит, Фэн Юй Хэн подняла руку с документом: «Естественно, премьер-министр нынешнего суда Фэн Цзинь Юань, поместье лорда Фэна».

Официальные лица немедленно приветствовали Фэн Юй Хэн, увидев бумагу: «Можем ли мы спросить, кто эта юная мисс в поместье Фэн?»

Хуан Цюань ответила вместо нее: «Это вторая юная мисс семьи Фэн».

Охранники приветствовали ее: «Мы не знали, что вторая юная мисс семьи Фэн присутствовала. Мы были грубы».

Фэн Юй Хэн покачала головой и указала на лавочника, сказав: «Я не знаю, почему этот лавочник говорит, что он двоюродный брат моей матери». Когда она заговорила, она вручила фальшивую глянцевую ганодерме чиновникам: «Как раз сейчас, он дал мне эту кору дерева и попытался передать ее как глянцевую ганодерму. Он даже заимствовал имя моего двоюродного брата моей матери, чтобы управлять этим залом. Я действительно не смела полагать, что у моей семьи есть такой родственник. Только тогда я позволила своему слуге сообщить чиновнику. Я полагаю, что должностные лица вернут этого человека для допроса. Кроме того,»Она подняла дело в ее руке. «Эта зал Ста трав уже много лет носит имя наложницы, но мать управляет ею в ее отсутствие. Наличие такого лавочника действительно разочаровывает. Теперь я объявлю, что с этого дня этот человек будет выслан и больше никогда не будет использован».

«Правильно!» Старый джентльмен, который купил поддельный женьшень, также сделал шаг и сказал: «Я стану свидетелем. В то же время я хочу подать в суд на этого человека за то, что он продал мне поддельный женьшень и взял мои деньги».

До того, как Фэн Юй Хэн достала бумаги, лавочник думал, что все будет хорошо. После того, как он услышал, что это была второй юная мисс семьи Фэн, он опасался, что он не сможет избежать наказания.

Несколько дней назад он получил известие от Чэнь Ши, в котором упоминалось о возвращении второй юной мисс с северо-запада. Это было нехорошо, так как семья страдала от суматохи. Она беспокоилась о том, что на какое-то время она не сможет заниматься делами в этой области и позволила ему заниматься этим делом.

Но он не думал, что эта вторая юная мисс на самом деле заглянет внутрь зала Ста трав, и на самом деле ...

Он смотрел на дело в руке Фэн Юй Хэн, его сердце было пусто.

Дело было в ее руках. Может быть, его двоюродная сестра уже была выгнана из поместья?

Это не должно быть возможным. Даже если двоюродный брат проиграл, его сестра определенно не проиграет. Но почему…

Размышляя об этом, он стоял там ошеломленный. Чиновникам это не нравилось. У Фэн Юй Хэн были документы по идентификации и собственности; более того, она сказала, что этот человек притворяется ее родственником. Это не то, что нужно воспринимать легкомысленно.

«Лавочник, иди с нами!» Охранники взяли на себя инициативу. Приближаясь к следующему человеку, сразу подошли люди и схватили лавочника.

«Отпустите меня! Вы не можете меня схватить! Я действительно родственник семьи Фэн!»

Хоранник рассмеялся: «Прямо сейчас, когда тебе сообщили, что это вторая юная мисс семьи Фэн. Даже если вы действительно родственник, тогда вы просто двоюродный брат. Перед второй юной мисс, вы ничто! Заберите его!»

С махом его руки другие охранники убрали лавочника. Только когда крики раздались вдалеке, Фэн Юй Хэн кивнула в сторону чиновника: «Большое спасибо этому старшему брату за справедливость. Если этому человеку было бы позволено продолжать его вздор, то я волнуюсь, что моя семья Фэн попала бы под общественную критику».

«Что ты говоришь, вторая юная мисс». Чиновник был очень вежлив: «Служение второй юной мисс было моим удовольствием. Если у второй юной мисс нет других просьб, тогда он уйдет первым».

Фэн Юй Хэн кивнула и бросила взгляд на Цин Юй. Цин Юй подошла и тайком дала этому человеку серебряный доллар.

Охранник был очень доволен и абсолютно уверен, что хозяин магазина будет принят. Только тогда он быстро ушел.

Остальные мирные жители, которые пришли посмотреть шоу, положили медицинские травы назад на прилавок. Они безучастно посмотрели на Фэн Юй Хэн.

Кто все еще осмелился купить здесь лекарство! Но они лично видели, как владелец этого магазина избавился от лавочника. Это было действительно захватывающе.

Некоторое время те, кому посчастливилось засвидетельствовать эту сцену, все хвалили Фэн Юй Хэн в их сердцах.

Это включало двух человек, которые пили чай в чайном магазине через улицу.

«Мастер, эта девушка еще более высокомерна, чем когда она была на северо-западе». Тот, кто говорил, был Бай Зе. Его впечатление о ней сформировалось в горах на северо-западе. Во второй раз, когда он встретил ее, она была вне городских стен, когда вернулась великая армия. Но независимо от того, Фэн Юй Хэн всегда, казалось, пережила многочисленные трудности. Она была как чувствительный, но колючий маленький леопард. Она могла не отвечать тогда, когда ее спрашивали.

Сегодня эта девушка поднялась на другой уровень. Она носила лучшую одежду и следила за своей внешностью. Но ее личность все еще была такой резкой.

Но…

«Да, господин, она действительно очень подходит вам».

На его стороне сидел мужчина. Одетый в парчовый халат, его широкий пояс аккуратно застегнут, нефритовая заколка держала его волосы, спина высокая и прямая, все его тело, казалось, излучало ауру доминирования, но также имело намек на зло.

На его лице была золотая маска, покрывающая все ото лба и до носа. Между его бровей открылась маленькая дыра, где можно было увидеть слабый намек фиолетового цвета.

Это был не кто-то другой. Это был самый любимый девятый принц нынешнего величества. Новоназначенный принц Юй, Сюань Тянь Мин.

В этот момент Сюань Тянь Мин смотрел вниз. Он смотрел на зал Ста трав через улицу. Каждое движение этой маленькой девочки было уловлено его глазом и хранилось в его сердце. Угол его губ скручивался подсознательно ... Она становилась все более интересной.

«Кажется, этот выбор короля принцессы был довольно хорошим».

Бай Зе кивнул: «Мастер, это не тот тип, который льстит будущей принцессе! Можно сказать, что вторая юная мисс семьи Фэн действительно замечательная женщина. Семья Фэн бросила ее глубоко в горы, но она не только не умерла от голода, а стала еще более блестящей. Вскоре после того, как она вернулась в поместье, она сделала так, что главная жена семьи Фэн не может покинуть свою комнату. Просто подумав о ее работе, когда она исцелила твои колени, она действительно потрясающая».

В ту ночь, после того, как Фэн Юй Хэн ушла, Бай Зе защитил Сюань Тянь Мин и покинул гору. Неудивительно, что они встретились с засадой. Бай Зе был ранен, а Сюань Тянь Мин использовал распылительную бутылку, чтобы подавить его боль. С этого момента Бай Зе с нетерпением ждал этой бутылки чудесной медицинской воды.

«Послушайте, теперь наша принцесса расширила свою территорию и начала справляться со своими внешними делами».

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 54**

Глава 54 – Приглашение в усовершенствованное божественное здание

Сюань Тянь Мин1 не опроверг пылающую похвалу Бай Зе. Когда его видение было плохим. Если бы это была нормальная девушка, как она могла бы попасть в его окружение. Как она могла быть достойна его руки в браке.

«Иди, скажи правителю, что этот принц говорит, что есть люди, которые не будут говорить, не будучи избитыми первым».

«Этот слуга понимает». Бай Зе быстро спрятал свою непринужденную внешность. Его лицо стало холодным, и в мгновение ока двинулся довольно далеко.

В зале Ста трав Фэн Юй Хэн понятия не имела, что за каждым ее шагом следил этот человек. В настоящее время она объясняет прошлое зала Ста трав: «Этот зал был первоначально подарен моим дедом по материнской линии моей наложнице-матери как приданое. Поскольку моя наложница-мать и я были отправлены на северо-запад несколько лет назад, о зале Ста трав заботилась моя семья. Возможно, потому, что мать была слишком занята и не могла найти время для этого магазина, раз такой неуправляемый человек вошел в это место. На сегодня все должны пойти в другой магазин лекарственных трав. Я закрою зал Ста трав на несколько дней, чтобы переорганизовать все. Когда мы снова откроемся, я надеюсь, что все будут немного доверять нам и предоставят залу Ста трав еще один шанс».

Эти граждане очень редко имели возможность услышать, как говорит известный и ласковый человек. Более того, они лично видели, как она избавилась от злого лавочника. На данный момент они определенно говорили, что доверяют второй юной мисс семьи Фэн. Они надеялись, что зал Ста трав скоро откроется.

Отправив граждан, Фэн Юй Хэн лично вернула двадцать таэлей старику, который был обманут. Затем она приказала сотруднику магазина: «Принеси кусок женьшеня».

Сразу же работник принес немного женьшеня. Она посмотрела на него и убедилась, что проблем нет. Только тогда она передала женьшень старику: «Пожилой сэр, возьмите это для своей чрезвычайной ситуации. Через мгновение моя служанка запишет ваш домашний адрес. Завтра я лично поеду домой, чтобы осмотреть тетушку».

Старик был эмоциональным до безумия. Он твердо попытался подтолкнуть мешок серебра к рукам Фэн Юй Хэн, но она решительно отказалась: «Рассматривайте это как погашение. Пожилой сэр, быстро возвращайся, лечение тети важнее».

Наконец, все внешние вопросы были решены. Сотрудники магазина закрыли входную дверь. Затем она подошла к молодому сотруднику, который принес глянцевую ганодерму и спросила: «Как тебя зовут?»

Молодой сотрудник был умным. Услышав, что его работодатель задал ему вопрос, он быстро ответил: «Это имя Ван Лин. Я живу в восточном пригороде столицы. Моя мать и отец также являются помощниками».

Фэн Юй Хэн кивнула и продолжила: «Я особенно отношусь к связи между работодателем и работником. Хотя я действительно не понимаю вас, и я не слишком хорошо знакома с этим магазином, основываясь на том, как вы напомнили мне о глянцевой ганодерме сегодня, как вы относитесь к тому, чтобы стать лавочником этого зала Ста трав. Не могли бы вы это сделать?»

Услышав эти слова, молодой человек по имени Ван Лин был ошеломлен на мгновение, прежде чем опуститься на колени. Смотря на Фэн Юй Хэн, он торжественно сказал: «Пока босс хочет, я могу это сделать!»

«Очень хорошо». Ей нравились молодые люди с таким духом. Быть смиренным все время неэффективно. «Начиная с сегодняшнего дня зал Ста трав будет управляться вами. Кроме этого, у меня есть еще кое-что, о чем попросить вас. Вы приходите сюда только для ручного труда и не продаете себя?»

Ван Линь кивнул: «Я здесь только для ручного труда. Я плачу ежемесячно и никогда не продавал себя».

«Тогда ты хочешь продать себя мне? Вы можете быть уверены, что я не буду вас обманывать, и я куплю вас только на пять лет. Через пять лет, если вы хотите продолжать следовать за мной, мы возобновим контракт. Если вы захотите уйти, я немедленно отпущу вас».

Ван Линь подумал об этом и сказал: «Может ли босс позволить мне вернуться домой и обсудить это с матерью и отцом?»

«Да». Это был здравый смысл. Фэн Юй Хэн понимала: «Начиная с сегодняшнего дня, зал Ста Трав будет временно закрыт. Я начну реорганизацию и преобразование этого места сегодня. Что касается того, какие сотрудники остаются и уходят, вы можете решить. Я не хочу держать приятелей, которые были принесены предыдущим лавочником. Я хочу еще меньше удержать таких людей, как он. Примите во внимание обстоятельства при принятии решений. Я вернусь послезавтра. В то время сообщите мне, сколько людей вам не хватает».

Ван Линь кивнул: «Пожалуйста, не волнуйтесь, босс. Я правильно выполню эти задачи».

Фэн Юй Хэн затем обернулась и поговорила с другими людьми: «То, что я только что сказала, вы все это слышали. Такие слова не будут повторяться после сегодняшнего дня. Я только приду и понаблюдаю. Если есть люди, у которых есть плохие намерения, тогда вам лучше всего упаковать свои сумки и уйти. Если есть люди, которые хотят испытать свою удачу и будут обнаружены мной, тогда они не отделаются так же легко».

Первое появление Фэн Юй Хэн для людей зала Ста трав было сдерживающим фактором. Никто не ожидал, что двенадцатилетняя девочка будет иметь такое мужество. Вторая юная мисс семьи Фэн впервые продемонстрировала свою силу перед другими. Это оставило глубокое впечатление на всех, кто был свидетелем.

Фэн Юй Хэн снова посоветовала Ван Лину принять во внимание все поддельные медицинские травы, выставленные на продажу предыдущим лавочником, а также реклассифицировать и провести инвентаризацию уже находящихся в запасе медицинских трав. Затем они обнаружили журнал частного счета, который был передан Цин Юй для сохранения. Только после этого она ушла со своими двумя слугами.

Она зачитала адрес, написанный на деле, ювелирный магазин Хуан Цюань. Девушка, выросшая в столице, кивнула и сказала, что знает, где он. Привлекая Фэн Юй Хэн и Цин Юй, она направилась к ювелирному магазину.

Через улицу в чайном магазине Сюань Тянь Мин поднял бровь. Он постучал обеими руками по инвалидной коляске, на которой сидел, и внезапно пролетел со второго этажа окна чайного магазина. Когда он был в воздухе и собирался приземлиться, он встретился с возвращающимся Бай Зе.

Ювелирный магазин имел очень великодушное название: Павильон Феникса.

Фэн Юй Хэн почувствовала некоторое теплое чувство к слову феникс. Дело было не только в том, что ее фамилия была Фэн. Более того, независимо от предыдущей жизни или течения, у ее запястья была родинка в форме феникса.

Как обычно, трое стояли на небольшом расстоянии от главной двери. Они посмотрели на павильон Феникса.

Это было двухэтажное здание. Один этаж продал вещи, которые простые женщины могли позволить себе купить. Второй этаж был специально для знаменитых и богатых женщин.

«Хмф». Фэн Юй Хэн фыркнула, глядя на бесконечный поток людей в павильоне Феникса. Не было абсолютно никакого отношения к этому журналу счетов, который дала Чэнь Ши. «По-видимому, это место теряет три тысячи таэлей каждый месяц?»

Цин Юй, которая была рядом с ней, некоторое время осмотрелась, а затем внезапно прошептала: «В течение времени, необходимого для сгорания палочки ладана, пятнадцать человек вошли на первый этаж. Двенадцать из них купили что-то. На второй этаж вошли три молодые мисс и две дамы. Кажется, только одна была разочарована. Исходя из этих расчетов, средний доход составляет пять таэлей, а на втором этаже в среднем пятьдесят таэлей на человека. Этот павильон Феникса должен зарабатывать от 500 до 800 таэлей каждый день. Если богатый человек придет, чтобы купить много вещей, тогда возможно даже 1000. После вычета расходов следует получить прибыль в размере 300 таэлей».

Хуан Цюань была удивлена Цин Юй: «Это впечатляет!»

Фэн Юй Хэн также не думала, что у Цин Юй были такие способности. Подумав какое-то время, она спросила: «Кто-то в вашей семье управлял бизнесом?»

Когда она выбирала своих основных служанок, она была внимательна. Среди этих людей не было физически крепких людей. Вместо этого они были в основном тонкими и нежными. Увидев теперь, что Цин Юй могла справляться с подобными счетами, естественно нужно было учитывать ее происхождение.

Услышав ее, Цин Юй неохотно вздохнула: «Чтобы не скрывать это от второй юной мисс, семья этого слуги когда-то была богатой. У отца был шелковый бизнес вне провинции. Я научилась вести с ним счета. В то время мы с матерью жили во дворе с тремя рядами домов с примерно двадцатью слугами. Но в том году моего отца ограбили воры. Они не только украли его товар, но и заняли его жизнь. Когда новость дошла до дома, мама училась готовить часть пищи, которую отец любил от шеф-повара. Но случайно она подожгла кухню. Очень скоро весь двор загорелся. Мать умерла в этом морском очаге, а я была спасена одним из слуг моей семьи и продана как слуга».

В то время как Цин Юй говорила, был только слабый взгляд печали, но не было слишком много горя. Казалось, что она рассказывала чужой рассказ.

Но Фэн Юй Хэн знала этого человека. Чем больше они были такими людьми, тем больше ясно, что этот случай для них был важен. Цин Юй просто не могла изменить его. Если она хотела продолжать жить, ей пришлось забыть прошлое. От богатой дочери до девушки, которая должна была продать себя, это был ее единственный путь вперед.

Фэн Юй Хэн держала руку Цин Юй и осторожно похлопала ее по спине: «Все в порядке. Это все в прошлом».

Цин Юй поспешно улыбнулась ей: «Спасибо, вторая юная мисс».

«Цин Юй». Фэн Юй Хэн предложила: «Поскольку вы понимаете эти вопросы, вы поможете мне управлять этими тремя магазинами! Я не слишком хорошо все это понимаю, и я не доверяю посторонним».

Глаза Цин Юй в конце концов показали признаки блеска. Она была так счастлива, что не могла сдержать это: «Юная мисс говорит правду?»

Фэн Юй Хэн, увидев эту сцену, не могла не рассмеяться. Если бы люди, которые окружали ее, могли быть такими хорошими, тогда все это было бы хорошо.

Кто хотел бороться весь день? Кто хотел иметь дело с кучей скрытых людей?

Если бы это было возможно, она предпочла бы вернуть Яо Ши и Цзи Руи в горную деревню на северо-западе. Жизнь без беспокойства, как это было приятно.

Но это было невозможно.

Она плотно нахмурила лоб. Это была не просто усадьба Фэн. Был также тот человек, который постоянно появлялся в виду, Сюань Тянь Мин. Ан Ши однажды сказала ей это имя. Этот человек по имени Сюань Тянь Мин, у которого обе ноги были повреждены, а его лицо изуродовано?

Некоторые истины должны были быть обнаружены за один шаг. Некоторые долги также приходилось сортировать по одной строке за раз.

Внезапно она почувствовала, что кто-то тянет ее юбку.

Фэн Юй Хэн колебалась и смотрела вниз. Она только увидела, что за ней пряталась четыре или пять детей.

Один ребенок был довольно пухлым. Его круглое лицо было действительно восхитительным.

Она наклонилась и ущипнула щеку ребенка и спросила: «Что-то не так?»

Ребенок говорил по-детски, по одному слову: «Старший брат сказал мне рассказать. Пожалуйста, заходите в усовершенствованное божественное здание в центре озера и посидите недолго».

Закончив говорить, он повернулся и побежал. Когда он побежал, он кричал молодой девушке на обочине дороге: «Мама, мама, я все это запомнил».

Фэн Юй Хэн была ошеломлена. Усовершенствованное божественное здание, эти три слова неоднократно мелькали у нее в голове. В сопровождении фиолетового цветка лотоса появилось красивое лицо, которое она видела глубоко в горах.

В тот день леди Чжоу приехала в поместье Фэн и рассказала об этом. Теперь…

Это он?

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 55**

Глава 55 – Сюань Тянь Мин, кто дал тебе мужество уничтожить мои вещи

Утонченное божественное здание было рестораном и было особенным местом в столице.

Говоря о его особых моментах, самым важным было его местоположение.

У столицы было озеро в центре города. Это то, что куча бездельников находила очень интересным. Каждую ночь еще больше людей катались на лодке по озеру, сопровождаемые звуками музыки и чашечкой чая. С веером в руке, ребята будут притворяться намного больше, чем на самом деле, чтобы подцепить девушек. Ничего не будет упущено.

И в самом центре этого озера был ресторан, который хвастался самыми дорогими и вкусными продуктами столицы. Это было самое сложное место для резервирования. Это было Утонченное божественное здание.

Все посетители, которые отправились пообедать в здании, сначала должны были заплатить за небольшую лодку на берегу озера. Затем они должны были быть доставлены в ресторан лодочником. После того, как они закончили обедать, им нужно будет взять новую лодку, чтобы вернуться.

Фэн Юй Хэн и компания прибыли таким образом.

Хуан Цюань, очевидно, была очень знакома с этим местом. Она даже начала рассказывать про него Фэн Юй Хэн еще в лодке: «Его Высочество в девятилетнем возрасте открыл его для удовольствия. Кто знал, что, провозившись с этим местом, оно станет знаменитым. В столице неважно, богатый ли это принц или молодая мисс, все считают, что есть в Утонченном божественном здании роскошь. Раньше это были только частные комнаты и кабинки, которые трудно было зарезервировать. Теперь трудно зарезервировать столик даже в общей зоне».

Услышав это, Цин Юн потеряла дар речи: «Кто именно пригласил нашу юную мисс в такое место?» Она приехала в поместье Фэн после того, как прибыли люди принца Юй. Ее понимание о Высочестве, о котором говорила Хуан Цюань, было очень расплывчато.

Хуан Цюань хихикнула, говоря: «Естественно, это хозяин этого здания».

Когда она заговорила, лодка прибыла в док.

Из ресторана сразу вышли люди, чтобы поприветствовать их. Они увидели, что те, кто пришел, были тремя девушками и помощником, которые спрашивали: «У вас троих есть бронь?»

Хуан Цюань махнула кулаком в знак приветствия: «Даже если я уже пришла, мне все равно нужно бронирование?»

Помощник был ошеломлен, но очень быстро узнал Хуан Цюань «О! Это девушка Хуан Цюань».

Не дожидаясь, когда он скажет больше, человек, который, казалось, старше сорока лет, вышел из здания «Утонченного божества». Он кивнул первым в сторону Хуан Цюань, затем отдал честь Фэн Юй Хэн: «Принцесса». Затем слегка поклонившись, он указал: «Пожалуйста, заходите. Его высочество находится на третьем этаже».

Фэн Юй Хэн первоначально не очень привыкла к этому обращению, но иногда Ван Чуан и Хуан Цюань называли ее таковой. Поэтому она не чувствовала, что это было слишком внезапно. Но, услышав, что этот человек был на третьем этаже, такое обращение к ней заставило ее слегка покраснеть.

С одной стороны Хуан Цюань хихикала. После подъема по лестнице она снова стала серьезной, заставив Цин Юй нервничать.

Только после того, как лавочник лично сопроводил их троих к двери частного кабинета на третьем этаже, Фэн Юй Хэн увидела Бай Зе.

Она подняла бровь и подумала, что они встречались в горах. Этот фиолетовый цветок лотоса всегда оставался в ее сознании, и он стал немного яснее.

После того, как лавочник передал троих Бай Зе, он вернулся вниз. Губы Бай-Сай расплылись в улыбке, когда он посмотрел на Фэн Юй Хэн. Его молчание раздражало Фэн Юй Хэн, когда она смотрела на его кинжалы.

В конце концов, Бай Зэ все еще мог вспомнить важные вопросы. Через некоторое время он прекратил улыбаться и повернулся, чтобы открыть дверь. Оказавшись внутри, он сказал: «Мастер, люди, которых вы ждали, пришли». Затем, столкнувшись с Хуан Цюань, он сделал жест. Хуан Цюань взяла Цин Юй и ушла с Бай Зэ.

Цин Юй все еще не была спокойна. Фэн Юй Хэн слегка кивнула ей, что позволило ей перестать волноваться и уйти с Хуан Цюань.

Что касается Фэн Юй Хэн, она долго стояла в дверях, не осмеливаясь сделать шаг внутрь.

Было два человека, один внутри, а другой снаружи. Казалось, что они были в споре. Никто не говорил. Один внутри не вышел наружу, а снаружи не заходил. Это продолжалось на протяжении горения палки ладана.

В конце концов, это был человек, который вздохнул: «Мои ноги не в очень хорошем состоянии. Вы не можете надеяться, что я приду приветствовать вас».

Только тогда она оправилась. Эта фраза о «ногах не в очень хорошем состоянии» на самом деле немного потянула ее сердце.

Фэн Юй Хэн подумала, что когда они снова встретятся, то сначала она спросит, кто именно повредил его ноги и лицо. Узнав имя врага, она обязательно помогла бы ему отомстить в будущем.

В настоящее время она действительно готова сказать это, но что-то, что было ясно продумано в ее сердце, было иначе, если бы она сказала это вслух.

Как и сейчас, Фэн Юй Хэн вошла в отдельную комнату и закрыла за собой дверь. Затем она подошла к Сюань Тянь Мин. Первые слова, которые она на самом деле сказала ему, были: «Ты повредил ноги и испортил себе лицо. Почему бы тебе не пойти дальше и не расстаться со своей жизнью?»

Она действительно хотела ударить себя по губам!

Однако Сюань Тянь Мин это не показалось странным. Эта девушка ни разу не сказала ему хорошего слова. Вспоминая о своем обращении с ним в горах, он почувствовал, что нынешнее обхождение было обычным.

Таким образом, он развел руками и откинулся на инвалидной коляске, сказав: «Если бы я потерял свою жизнь, кто бы тебе помог в столице?»

Она рефлекторно ответила: «Без тебя я все равно правильно избавлюсь от них!»

Сюань Тянь Минь усмехнулся.

Столкнувшись с этим человеком, угол ее губы слегка свернулся вверх. Эта улыбка прекрасно тронула ее сердце. Если бы они продолжали битву слов, она не смогла бы продолжить.

Быстро глянув на человека перед нею, золотая маска казалась очень деликатной. Наверху был даже изящно вырезанный и отполированный камень. Этот фиолетовый цветок лотоса отчетливо проявился в маленькой дыре в области между бровями. Необычный внешний вид заставил этого человека казаться слегка завораживающим.

Она так не думала. Неожиданно не было признаков поднятия рук. Она прямо дотянулась до маски.

Но прямо перед тем, как кончики пальцев коснулись металла, она была слегка остановлена.

«Что ты делаешь?» Он беспомощно сказал: «Вид очень неприглядный».

Она внезапно повернула голову и повернулась к нему спиной. Ее губы плотно сжались, она пристально посмотрела в пустой угол.

Из глаз вытекал намек на жидкость. Подавить это было действительно неудобно.

Сюань Тянь Мин также был ошеломлен. Глядя на эту неловкую спину, он почувствовал, что эта девушка казалась еще тоньше, чем когда они встречались в горах.

«Семья Фэн даже теперь не смеет кормить вас должным образом?» У него возникла мысль, и она прямо вышла из его рта, как будто он был рабочим, он протянул руку и потянул рукав: «Я думал, что после посещения поместья леди Чжоу, они должны знать некоторую сдержанность. Почему ты все еще такая худая?»

После того, как он ее подтащил к себе, она не выдержала. Она обернулась и отдернула руку: «После этого я хорошо ем. Я создаю хорошую основу. Лучше наесть себе жир, чем потом худеть».

Сюань Тянь Мин никогда не слышал фразу о похудении. Некоторое время размышляя об этом, он пришел к выводу, что это могут быть девочки, которые не хотят быть толстыми. Он сердито покачал головой: «Сколько тебе лет? Сейчас ты находишься в фазе роста. Не нужно беспокоиться об этом».

«Эй!» Говоря об этом, Фэн Юй Хэн снова нашла свою силу. Повернув свое тело, она вскочила и села на стол, обе ноги болтались: «Вы также знаете, что я маленькая? Я такая маленькая, так почему ты так спешил, чтобы подарить мне обручальный подарок? Вы говорите что-то о том, чтобы поспешить, чтобы я вышла замуж в пятнадцать. Я никогда не видела, чтобы кто-то так спешил. Кроме того…» она подняла бровь: «Вы когда-нибудь спрашивали, хочу ли я?»

«Когда я был маленьким, и брак был решен, также не было никого, кто бы спросил, хочу ли я». Он говорил правду: «В этом браке, что думает кто-то из нас, не имеет значения».

Фэн Юй Хэн нахмурилась. Ноги, которые качались, внезапно остановились когда она безучастно уставилась на него.

«Если ты говоришь это, значит, что ты не хочешь?»

Сюань Тянь Мин покачал головой: «Какая логика?»

«Зачем давать такой дар в честь обручения?» Она задала вопрос, который она всегда хотела спросить: «В какое время ты узнал, что я была второй юной мисс семьи Фэн?»

Он откровенно ответил: «В тот день, за пределами столичных ворот, я увидел тебя. Я отправил Бай Зе, чтобы все исследовать. Обручальные подарки ... были оплатой моего лечения».

Она покачала головой и уставилась на его глаза: «Плата за лечение уже была оплачена».

«Двадцать таэлей слишком мало».

«Не слишком мало. Если бы у меня не было этих двадцати таэлей, я не смогла бы вернуться в столицу».

Они замолчали.

Он подумал о том, как она отбила врагов камнями. Он подумал о том, как она тащила и вытащила его из этой горной щели. Он подумал о том, как она помогла исправить его кости. Когда он вспомнил, как она уходила, он подумал о ее одинокой и тонкой фигуре.

И она подумала о своем путешествии с северо-запада в столицу. Вся поездка, бежавшая беглецом, опиралась на двадцать таэлей, которые он дал ей, чтобы поддержать их ежедневные потребности.

Упрямая личность Фэн Юй Хэн снова вспыхнула. Она фактически нырнула прямо к телу Сюань Тянь Мина со стола. Она подошла прямо к маске.

«Дай взглянуть».

Сюань Тянь Мин был потрясена ею и быстро поймал ее. Не обращая внимания на ее руки, он сказал: «Юй Хэн, перестаньте суетиться».

Она протянула руку и попыталась несколько раз, прежде чем успокоиться и отступить. Она на самом деле лежала на его теле, рука крепко схватила переднюю часть его халата. Две слезы медленно катились вниз.

Полностью без предупреждения Фэн Юй Хэн крикнула.

Ее крики были очень печальными, но без звука. Ее горло болело от его подавления. Ее челюсть сжалась так сильно, что ее зубы издали скрипучий звук, так как сопли текли свободно.

За годы до того, как Сюань Тянь Минь отправился на северо-запад, он увидел лица многих девочек, плачущих, в том числе дочь того, чей дворец он сжег.

Но ни одна из девушек не плакала так искренне и ... не заботилась об имидже.

Внезапно почувствовав боль в душе, это новое и странное чувство наполнило его сердце. Сюань Тянь Мин подсознательно протянул руку и погладил ее мягкие волосы. Как будто он ухаживал за ребенком, он сказал ей: «Хорошая девочка, не плачь».

Она еще более отчаянно вскрикнула.

У него не было альтернатив. Он мог терпеть только болезненное давление ее веса на ноги. Потянув ребенка за талию, он слегка похлопал ее по спине.

Это верно! Это был всего лишь ребенок. Ей только что исполнилось двенадцать. Она родилась через восемь лет после него.

«Может ли это быть сожаление? Тот, за кого вы должны выйти замуж, является калекой с разрушенным лицом. Вы разочарованы, верно?»

Он сознательно дразнил ее, но кто знал, что тот, кто плачет на его талии, Фэн Юй Хэн, внезапно поднимет голову. Хотя слезы застряли на ее лице, она больше не всхлипывала. Она просто долго смотрела на него, а потом слабо открыла рот, чтобы сказать: «Ноги, над которыми мы с доктором так много работали, чтобы исправить, как они снова сломались?»

Он вытащил платок из своей талии и вытер слезы и сопли: «После того, как ты ушла, мы с Бай и я не могли спокойно покинуть гору. Мы оказались в засаде у входа в гору».

Он легко сказал это, как будто это была небольшая битва.

По правде говоря, эта засада почти отняла его жизнь и жизнь Бай Зе.

«Кто это устроил засаду?» Она задумалась: «Страна врага?»

Он покачал головой: «Не похоже на это. Дело изучается. Не волнуйся об этом слишком много».

Фэн Юй Хэн рассердилась: «Твои ноги повреждены. Лицо, которое мне нравится больше всего, было разрушено. Сюань Тянь Мин, кто дал тебе мужество уничтожить мои вещи?»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 56**

Глава 56 – Фен Юй Хэн, убирайся

Он был рассержен.

Сюань Тянь Мин, похоже, с самого рождения никто его так и не назвал.

Отец Император и мать принцесса все называли его Мингер. Все остальные называли его Высочеством. Вернувшись с северо-запада и получив титул, все назвали его вашим Высочеством. Сам он почти забыл, что его изначально звали Сюань Тянь Мин.

Если бы это была храбрость, тогда эта девушка была намного смелее, чем он! Кто еще осмелится назвать это имя?

Но…

Ее вещи?

Человек, лежащий на его теле, казалось, думал о чем-то другом, поскольку она внезапно вскочила и отступила несколько шагов, чтобы осмотреть его ноги.

«Что ты делаешь?»

«Ты не разрешаешь мне смотреть на твое лицо, разве я не могу смотреть на твои ноги?»

На этот раз Сюань Тянь Мин не отказался и только спросил: «Как ты хочешь посмотреть на них?»

Она пошла вперед и присела перед его телом. Ее маленькие руки слегка опустились на колени: «Я собираюсь несколько раз сжать. Потерпи это немного».

Хотя было сказано, что она просто сожмет их несколько раз, мастерство Фэн Юй Хэн намного укрепилось. Как это могло быть просто так просто, как сжать несколько раз.

Все, что можно было увидеть, было ее запястье, двигающееся вперед и назад. Движение ее рук на коленном суставе было уникальным и квалифицированным. Она нажала на некоторые точки иглоукалывания и наложения швов и массировала его сухожилия, придавая им легкое растяжение.

Сюань Тянь Мин чувствовал такую сильную боль, что его тело было покрыто холодным потом. Наконец она остановилась.

Измельченный перелом.

Это был вывод, к которому она пришла.

Оба колена были полностью разрушены. Нынешняя травма была гораздо более серьезной, чем в горах. К сожалению, не было рентгеновской машины, поэтому не было никакого способа определить извне насколько серьезно.

Но она все еще вздохнула с облегчением. Беспокойство, которое она испытывала, наконец-то немного уменьшилось.

Взгляд Фэн Юй Хэн медленно сдвинулся вверх, пока не достиг другого ключевого района.

Холодный пот на голове Сюань Тянь Мин продолжал литься: «Что ты хочешь сделать сейчас?»

Она подняла ресницы и задалась вопросом: «Я слышала, что вы также получили ранения в этой области и у вас возникнет проблема с ребенком ...»

«Убирайся!»

Он действительно хотел начать шлепать ее!

Фэн Юй Хэн фыркнула и в очень бедной форме вытерла свои слезы рукавами, а потом села на стол и размахивала ногами.

Сюань Тянь Мин абсолютно не хотел продолжать обсуждать этот вопрос и просто махал рукой: «Изменим тему».

Она кивнула: «Тогда давайте поговорим о некоторых счастливых вещах!»

Изучив его ногу, она была на восемьдесят процентов уверена, что позже сможет ее вылечить. Фэн Юй Хэн наконец почувствовала себя немного счастливее внутри. Она схватила чайную чашку со стола и сделала глоток, а затем счастливо начала говорить обо всех событиях в поместье Фэн с момента ее возвращения.

Одно событие за раз, она рассказала эти фрагментированные истории, каждое событие рассказывалось живо и интересно.

Сюань Тянь Мин пристрастился к прослушиванию этих историй и время от времени вмешивался, чтобы обсудить такие вещи, как «то, что в конечном итоге произошло с Чэнь Ши», «Фэн Цзи Хао действительно ничего не значит».

Короче говоря, жизнь в поместье Фэн была подытожена Фэн Юй Хэн, поскольку «сортировка их действительно забавная».

Сюань Тянь Мин кивнул и ответил очень довольным образом: «Если ты счастлива, тогда это хорошо».

Эти слова заставляли казаться, будто усадьба Фэн была игрушкой в ладони руки Фэн Юй Хэн. Это соответствовало ее характеру очень хорошо.

Таким образом, эта девушка прошла милю после того, как ей дали дюйм. Она указала на Сюань Тянь Мин: «Твой темперамент очень похож на мой».

Когда она сказала это, ее глаза сияли проницательной и ослепительной яркостью. Это было похоже на случайную хитрость, которую она проявила в горах. У нее была странная личность, которая всегда привлекала его внимание.

«Иди сюда». Он помахал ей рукой.

Когда она подошла к нему, он снял фигурку Писю из жадеита, которая висела на коричневой нитке, с его шеи.

«На мой десятый день рождения отец Император дал это мне. Одна странствующая даосистка однажды сказала, что владелец этого Писю станет матерью этого мира».

Он сказал это случайно, но Фэн Юй Хэн была поражена.

«Разве это не говорилось, что вы не можете быть коронованным принцем». Еще раз взглянув на этот медальон: «С такой штукой я беспокоюсь, что это приведет к большим неприятностям».

«Ты беспокоишься о неприятностях?» - спросил он.

Она покачала головой: «Нет».

«Тогда надень его».

Она послушно опустила голову и позволила ему помочь повесить фигурку на шею. Только это было слишком долго.

«После того, как я вернусь, я сохраню ее». Она улыбнулась и спрятала Писю в ее одежду. Затем она посмотрела на него и серьезно сказала: «Сюань Тянь Мин, у меня нет многого, что я могу вам подарить, но если вы когда-нибудь захотите этого, я снова хочу исправить ваши кости».

Он кивнул: «Хорошо».

Они посмотрели друг на друга и улыбнулись. Они явно встречались только дважды, но они были как старые друзья, которые легко понимали друг друга.

«Завтра домработница моего дворца совершит поездку в поместье Фэн, чтобы доставить вам три магазина и помочь правильно провести инвентаризацию». Сюань Тянь Мин собиралась позаботиться о ней, хотя он знал, что эта девушка может позаботиться о себе, но он просто не мог оставаться в покое. Он всегда думал о том, как он хотел дать ей руку. «Кроме того, ваш отец, Фэн Цзинь Юань обучил в общей сложности девять секретных охранников. Шесть из них - только головорезы третьего уровня. Но остальные трое были знаменитыми убийцами в Цзян Ху и наняты по высокой цене. Если вы когда-нибудь столкнетесь с ними, вы должны быть осторожны».

Он серьезно посоветовал ей, как будто он предупреждал ребенка.

Фэн Юй Хэн также серьезно слушала, как хороший ученик.

Наконец, он закончил говорить. Наконец она поняла, что уже прошло много времени, и она должна вернуться домой.

Он видел ее мысли и не держал ее, только говоря: «Я буду приходить к тебе часто».

Фэн Юй Хэн не знала, что за словесный понос у нее произошел, но она беспорядочно сказала: «Как насчет того, чтобы ты просто переехал ко мне во двор».

Птьфу!

Когда она закончила это говорить, она поправила себя: «Я имела в виду, что дам тебе двор».

Когда Сюань Тянь Мин встретил Фэн Юй Хэн в горах, он обнаружил, что эта девушка отличается от всех других девушек, с которыми он встречался ранее. Только сейчас он снова проявил себя. Фэн Юй Хэн и другие девушки действительно были совсем другими.

«Быстро возвращайся».

Фэн Юй Хэн послушала и потопала к дверному проему. Внезапно вспомнив что-то, она повернула голову, чтобы сказать: «В прошлый раз, когда леди Чжоу отправилась в поместье Фэн, она рассказала мне о твоих делах. Я думаю, что двое из нас вполне совместимы. Это ... в следующий раз, когда ты пойдешь, чтобы обмануть кого-то, не забудь взять меня».

Когда она договорила, она повернулась и ушла.

В результате, с точки зрения окружающих, умышленный, безрассудный и законный девятый принц с трудом выдерживал темпы Фэн Юй Хэн.

Он действительно нашел хорошую принцессу!

Фэн Юй Хэн также не имела намерения посещать этот магазин антиквариата. Найдя Хуан Цюань и Цин Юй, она вернулась прямо в поместье Фэн.

К сожалению, эта усадьба Фэн оказалась для нее плохой. Когда-то ее хорошее настроение рассеялось, когда она ступила в поместье.

Домработница Хи Чжун осталась у порога, ожидая возвращения Фэн Юй Хэн. Как только она вошла, она быстро двинулась вперед и отдала честь, громко сказав: «Вторая юная мисс, быстро идите к правительству и взгляните! Мастера и главную мадам призвал губернатор лорд в правительственный офис!»

Только тогда она вспомнила это дело зала Ста трав.

Фэн Юй Хэн постучала по лбу: «Как раздражает!» Перевернувшись, она отвела двух слуг на лошадиную карету, которую приготовила Хи Чжун. Они быстро направились в сторону правительственного офиса.

Когда она приехала, лорд-губернатор Ли был в настоящее время в задней комнате, посредничающей внесудебные переговоры.

Но посредник было посредником, но до того, как Фэн Цзинь Юань прибыл, арестованный лавочник был избит первым.

Какая шутка, дежурный девятый принц лично пришел, чтобы следить за этим. Если бы он не победил этого лавочника, то девятый принц избил бы его.

Фэн Юй Хэн медленно вошла и сразу увидела бывшего лавочника зала Ста трав. Он лежал на земле посреди комнаты, будучи избит на грани смерти.

И Чэнь Ши просто стояла в стороне, бесконечно вытирая слезы.

Она быстро шагнула вперед и сначала поприветствовала губернатора, правильно сказав: «Этот ребенок, Фэн Юй Хэн, приветствует лорда».

Губернатор чувствовал, что он сам был крайне бесперспективен. Когда Фэн Юй Хэн приветствовал его, он тут же встал и сказал: «Я не смею, я не смею!» Степень уважения и страха намного превыше, чем когда он встретил Фэн Цзинь Юань.

Не дожидаясь, когда Фэн Юй Хэн встанет, Чэнь Ши вышла из себя и нырнула вперед. Одна рука схватила волосы Фэн Юй Хэн и изо всех сил пытаяась оторвать клок ее волос «Ты, злая девушка! Я побью тебя до смерти! Сегодня я, безусловно, побью тебя до смерти!»

Этот момент напугал губернатора до смерти. Если будущая принцесса Юй действительно потеряла бы волосы в его кабинете из-за жены семьи Фэн, разве девятый принц, который мог бы отречься от всех родственников и друзей, устранил бы всю его семью?

Он отреагировал достаточно быстро. Он поднял чернильный камень на столе перед ним, выстроил его наравне с запястьем Чэнь Ши и разбил его!

Когда губернатор был еще молод, он узнал немного боевых искусств. Добавьте, что он чернильный камень не был ни слишком близко, ни слишком далеко, поскольку он ударил запястье Чэнь Ши. Чернила разбрызгивались и ударили ее по лицу.

Чэнь Ши почувствовала боль и отпустила. Держа ее собственное запястье, она начала громко плакать.

Более того, Фэн Юй Хэн не была глупа. Ее волосы были потянуты, поэтому она не могла действовать так, как будто ничего не случилось. Разве Чэнь Ши не плакала? Она тоже.

«Отец! Больно! Это действительно больно! Волосы А-Хэнг выпадут? Изменилась ли кожа головы? Ву, это так больно. Что делать. Как раз сейчас его Высочество принц Юй похвалил меня за мои волосы. Теперь они были полностью разрушены!»

В этот момент все ошеломились.

Фэн Цзинь Юань повернул голову и спросил Цин Юй: «Сегодня она встречалась с принцем Юй?»

Цин Юй кивнула: «Эти слуги вместе со второй юной мисс исследовали магазины. Его Высочество принц Юй отправил кого-то, чтобы пригласить вторую молодую мисс в Утонченное Божественное Здание для обеда».

Фэн Цзинь Юань сразу же стал беспокоиться. Быстро собравшись поддержать Фэн Юй Хэн, он сел рядом с ней и с беспокойством спросил: «Очень больно? А-Хэнг не беспокойся. Отец немедленно вызовет врача для вас». Он тут же повернул голову и сказал губернатору: «Позвольте мне попросить лорда Ли о помощи в вызове врача».

Губернатор неоднократно покачал головой и приказал слуге немедленно пригласить врача.

Игра Фэн Юй Хэн завершилась в полном объеме. Ее большие глаза были покрыты слоем тумана, и она с горечью спросила Чэнь Ши: «Мама, почему ты хочешь принять меры и победить А-Хэнг? Что именно А-Хэнг сделала не так?»

Фэн Цзинь Юань действительно ненавидел Чэнь Ши до предела. Не дожидаясь, когда она заговорит, он поднял руку, и ударил ее по лицу «Злая женщина!».

Тот, кто был в самом тяжелом положении, был губернатором. В этой комнате, кроме лавочника на земле, он не мог никого обидеть.

Из отчаяния он мог только встретиться с Фэн Цзинь Юань и быть глубоко учтивым: «Будет ли лорд Фэн, пожалуйста, проявить симпатию к этому скромному чиновнику. Поскольку это семейное дело, я прошу, чтобы лорд вернулся в поместье, прежде чем допрашивать». Затем, поговорив с Фэн Юй Хэн: «Этот скромный чиновник получил отчет о неудаче второй мисс и сразу же начал судебное разбирательство. Уже доказано, что этот человек продавал поддельное лекарство. Но он действительно двоюродный брат жены семьи Фэн. Таким образом, обвинение в притворстве быть родственником должностного лица было снято. За обвинение в продаже поддельной медицины он был приговорен к трем годам. Неужели вторая юная мисс удовлетворена?»

Чэнь Ши впилась взглядом: «Вы губернатор! Вы приняли решение, но вам нужно спросить, удовлетворена ли она?»

Губернатор даже не обращал внимания на Чэнь Ши. Он просто ждал ответа от Фэн Юй Хэн.

Фэн Юй Хэн покрыла ее голову, ее глаза были покрыты густым туманом, «Суд Господа был справедливым. Воистину, честный служащий!»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 57**

Глава 57 – Осмелились спрятать свои личные сбережения

Слова Фэн Юй Хэн «честный служащий» можно рассматривать как подтверждение решения губернатора.

Губернатор, наконец, отпустил свои заботы и приказал своим людям: «Приведите преступника в тюрьму!»

«Давайте посмотрим, кто посмеет!» Чэнь Ши громко вопила: «Ты просто обычный губернатор третьего ранга. Я глава жены нынешнего премьер-министра. Вы ясно понимаете, что это мой двоюродный брат, но вы все же осмеливаетесь посадить его в тюрьму? Лорд Ли, у тебя есть мозг?»

Губернатор был недоволен. Он не думал, что достойная премьер-министра главная жена будет такой? Подумав о вопросе о сыне первой жены премьер-министра. Он вздохнул от волнения в своем сердце.

Какая польза в том, чтобы быть высокопоставленным чиновником, когда сын первой жены бесполезен, мадам ... тоже слишком бесполезна.

Он закатал рукав и вернулся за стол: «Леди Фэн, это правительственная канцелярия. Это не ваш двор усадьбы Фэн!» Его слова были произнесены сдержанно, когда он проявил внушительную манеру общения, которую он использовал в суде. Это по-настоящему заставило Чэнь Ши дрожать от страха.

«Муж». Чэнь Ши вытерла слезы и повернулась, чтобы попросить Фэн Цзинь Юань: «Этот двоюродный брат помог позаботиться о магазине, и это было непросто. Такое случается в каждом магазине, если все детально изучить, то какой магазин не будет в этом уличен? Зачем его запирать на три года?»

Зачем Фэн Цзинь Юань вообще должен был что-то решать, двоюродный брат Чэнь Ши был тем, кого он не любил. Такие родственники только разрушали усадьбу Фэн.

«Лорд Ли!» Он протянул руку к губернатору: «Этот министр чувствует, что три года действительно слишком мало. Как сказала моя мадам, такая штука происходит в каждом магазине. Так как это так, тогда дом моего премьера должен служить примером, ставя праведность выше верности семье. Я прошу господина Ли увеличить срок наказания до десяти лет тюрьмы, чтобы служить предупреждением другим».

Чэнь Ши немедленно рухнула на землю. По-настоящему казалось, что она смотрит на незнакомца, глядя на Фэн Цзинь Юань. Впервые она обнаружила, что может выйти замуж за волка. Это был даже волк с ненасытным аппетитом.

Сколько ее семья Чэнь провела с семьей Фэн? В тот год, когда Фэн Цзинь Юань отправился писать имперский экзамен, семья Чэнь просто немного жила в этой деревне. Поскольку ей нравился Фэн Цзинь Юань, она заставила своего отца использовать семейное состояние, чтобы финансировать его имперский экзамен. Но когда он легко прошел экзамен, он женился на дочери семьи Яо, Яо Цянь Роу.

Чем больше Чэнь Ши думала об этом, тем больше она ненавидела его. Чем больше она думала об этом, тем больше она чувствовала, что ее жалобы не стоили того. Фэн Юй Хэн, которая стояла в стороне, прикрыв голову, попала на ее глаза. Она поклялась, что она полностью вытащит этот шип!

«Хорошо!» Внезапно губернатор воскликнул, удивляя всех в комнате. «Министр Фэн ставит праведность перед лояльностью к родственникам. Вы действительно модель для столицы! Тогда этот скромный чиновник приговорит преступника к десяти годам лишения свободы!» Немного подумав, он добавил: «Никаких посещений и беспорядков!»

Чэнь Ши закрыла глаза. У нее больше не было сердца, чтобы выслушать постановление, но она не думала, что Фен Юй Хэн, которая плакала от боли, вдруг откроет рот и слабо скажет: «Один маленький лавочник осмеливается продать женьшень и глянцевую ганодерму в качестве подделок. Я действительно не знаю, был ли он слишком храбрым или он получал инструкции от кого-то».

«А-Хэнг». Тот, кто говорил, был Фэн Цзинь Юань. Он нахмурился, явно слегка нетерпеливо, но не посмел зайти слишком далеко. Он мог только сказать: «Проблемы в семье не должны выходить за пределы. Как насчет перерыва, прежде чем зайти слишком далеко».

Она кивнула и быстро посмотрела на Фэн Цзинь Юань.

Доктор очень быстро прибыл. Фэн Юй Хэн на самом деле не была ранена. Когда Чэнь Ши потянула ее за волосы, она уже действовала и зажала вены в запястье Чэнь Ши. Оппозиция вообще не могла использовать какую-либо силу.

Но этот врач был явно умным. По пути он услышал, как более низкий чиновник сказал несколько вещей о текущей ситуации. Теперь он торжественно предупредил Фэн Юй Хэн: «Юная мисс, вы должны быть очень осторожны, когда люди тянут ваши волосы с такой большой силой. Это может очень легко привести к тому, что небольшая область станет неспособной вырастить волосы!»

Лицо Фэн Цзинь Юань слегка потемнело, его взгляд на Чэнь Ши стал более острым.

После того, как трое покинули правительственный офис и вернулись в поместье Фэн, уже было вечернее время.

Матриарх вместе со своими тремя внучками и тремя наложницами осталась ждать в главном зале дворца Пион. Услышав, что трое вернулись, они быстро пригласили их.

Чэнь Ши подавила живот, полный разочарования. Когда она увидела Фэн Чен Юй, она сразу же потеряла контроль. Обняв дочь, она заплакала: «Чен Юй! Ты должна помочь матери! Ваш дядя был брошен в тюрьму Фэн Юй Хэн на десять лет!»

Чен Юй была очень удивлена.

Когда правительственные учреждения пришли пригласить Фэн Цзинь Юань и Чэнь Ши в свой офис, они дали простое объяснение. Она знала, что что-то случилось с ее дядей по материнской линии. Но она думала, что, в конце концов, это было семейное дело. В лучшем случае его отправили бы домой и жестоко отругали. Это определенно не станет слишком серьезным. Но она никогда не думала, что он будет приговорен к десяти годам.

Матриарх также была ошеломлена и спросила: «Лавочник зала Ста трав действительно ваш родственник?»

Некоторое время Чэнь Ши плакала, не отвечая, поэтому она спросила Чен Юй: «Ты говори».

Чен Юй была беспомощна и могла только кивать: «Он мой дядя по материнской линии».

«Глупцы!» Матриарх подтолкнула Чэнь Ши своей тростью: «Такой родственник, и вы все еще осмеливаетесь заставлять его работать в магазине? Чэнь Ши, о Чэнь Ши, как долго твоя материнская семья хочет использовать наше поместье Фэн?»

Когда эти слова были произнесены, все рты раскрылись. Хотя люди, которых Чэнь Ши ежедневно использует, не являются позором, но когда дело доходит до пользы, разве не ясно, что именно семья Фэн воспользовалась семьей Чэнь? Усадьба Фэн, способная разрастись до этой степени за двадцать лет существования, не могла быть отделена от богатства семьи Чэнь.

Но эти слова говорил матриарх, поэтому ни один человек не осмеливался опровергнуть это. Более того, оскорбленной была Чэнь Ши. Даже если она была неправа, никто не хотел сражаться с Чэнь Ши и говорить за нее.

Чэнь Ши была так возмущена матриархом, что она не могла дышать. Крепко держа руку Чен Юй, она постоянно дрожала.

«Ты меня слышала!» Она не стала прямо спорить с матриархом, вместо этого она сказала Чен Юй: «Дорогая дочь, помни, помни слова, которые они сказали сегодня! В будущем, просите немного за раз!»

«Что хочет мать попросить?» - спросила Фэн Юй Хэн, не забывая прикрыть ее волосы.

Матриарх увидела, что что-то случилось, и с беспокойством спросила: «Голова А-Хэнг болит?»

Фэн Юй Хэн с горечью сказала матриарху: «В правительственном офисе, как только она увидела меня, мать набросилась на меня и начала ругаться и избивать меня, яростно отрывая мои волосы. Лорд-губернатор послал за доктором. Этот врач сказал, что если такое снова произойдет, тогда возможно, на этом месте больше не будут расти волосы».

Услышав это, матриарх была в ярости: «Чэнь Ши! Хотя ты главная жена, у тебя нет права отравлять дочерей наложницы!»

Ан Ши говорила с беспокойством: «Как это может быть хорошо. Вторая юная мисс - будущая принцесса Юй. Если бы такой вопрос был обнаружен его Высочеством принцем Юй ... »

Фэн Цзинь Юань тоже подумал об этом вопросе и быстро спросил Фэн Юй Хэн: «Сегодня ты встретилась с принцем Юй, ему есть что сказать?»

Фэн Юй Хэн фыркнула. Этот отец, от начала до конца, только беспокоился о том, что принесет характер Сюань Тянь Мин. К его собственной дочери не было никакой заботы.

«Не волнуйся, отец. Его Высочество принц Юй спросил, издеваются ли над А-Хэнг или хорошо относятся в усадьбе. Больше он ничего не сказал».

Все вытерли пот. Это все еще считалось, что не сказал много? Фэн Юй Хэн, разве над тобой не издевались в поместье?

Фэн Цзинь Юань тоже был слишком смущен, чтобы спросить, как она отреагировала. У его сердца все еще был гнев, который нужно было выпустить. В это время Чэнь Ши громко вдохнула воздух. Он обернулся и прямо ударил ее по рту: «Вы, гнусная женщина, вам не стыдно плакать?»

Чэнь Ши полностью потеряла настроение после удара. Она просто цеплялась за Фэн Чен Юй. Цепляясь за ее единственный шанс на спасение.

Фэн Чен Юй, однако, не посмела показать несчастье Фэн Цзинь Юань. Ей пришлось полагаться на этого премьер-министра отца. Относительно говоря, ее мать была не так важна.

Но к Фэн Юй Хэн, у нее не было такого беспокойства. Она не могла не повернуть голову и с горечью сказать Фэн Юй Хэн: «Вторая сестра, почему ты это сделала? Близкая семья будет процветать! Человек действительно наш дядя по материнской линии. Даже если он сделал что-то не так, его не следует отправлять в правительственный офис. Это заставит отца плохо выглядеть перед судом».

Сердце Фэн Цзинь Юань замерло. Чен Юй заботилась о его репутации. Если он не принял сегодня решения, он обеспокоен тем, что губернатор сделает это на суде. Теперь он мог, по крайней мере, использовать доброе имя, чтобы поставить праведность перед семейными узами.

Фэн Юй Хэн, услышав, что Чен Юй подробно рассуждает о Фэн Цзинь Юань, естественно, не отставала. Она также продолжила и сказала: «Я тоже огорчилась за отца. Всем известно, что отец раскаялся с матерью только за дополнения к семье Фэн. Только для этого он отдал должность главной жены матери, но знал, что материнское богатство он получит именно так». Она повернулась к матриарху, когда говорила: «Бабушка, отец действительно понес слишком много жалоб».

С этими немногими словами истоки богатства семьи Чэнь полностью изменились.

В этот момент Чэнь Ши встрепенулась. У нее больше не было времени плакать, когда она повернула голову и начала проклинать Фэн Юй Хэн: «Слушай! Только ваш проклятый магазин мог бы составить от пятидесяти до шестидесяти тысяч таэлей больше всего. Вы смотрите на то, что эта усадьба ест и использует. Теперь спросите своего отца, сколько стоит приятные вещи, которые отправляются в суд каждый год? Даже если бы я украла все деньги из ваших магазинов, этого было бы недостаточно, чтобы накормить эту семью!»

Фен Чен Юй беспомощно нахмурила лоб. Мать, которая растила ее, была действительно ужасной.

«Разве мать не говорила, что все три магазина теряют деньги?» Фэн Юй Хэн озадаченно спросила: «Изначально один год давал от пятидесяти до шестидесяти тысяч таэлей! Кроме того, эти деньги фактически не использовались для семьи Фэн, так куда же пошли эти деньги?»

Фэн Цзинь Юань тоже был ошеломлен. Этот магазин заработал так много денег? Пятьдесят-шестьдесят тысяч таэлей, его годовая зарплата составляла всего десять тысяч. Чэнь Ши контролировала эти магазины столько лет. Так же, как Фэн Юй Хэн спросила, куда все эти деньги пошли?

Некоторое время взгляд каждого упал на Чэнь Ши.

Чэнь Ши также знала, что она оказалась в ловушке слов Фэн Юй Хэн. Но слова были произнесены, и было слишком поздно, чтобы забрать их.

«Естественно, они стали использоваться людьми в поместье». Она нашла выход: «Все они перешли к людям в поместье».

«Хмф!» Как матриарх могла быть обманута ей: «Журнал учета, который вы предоставили для усадьбы, не имел этой записи. Кроме того, существует множество расплывчатых расходов. Я собиралась поработать с журналом через несколько дней, когда мне станет лучше!»

Фэн Фен Дай, которая стояла рядом с Хан Ши, была тем, кто не могла сдержаться. В это время, услышав, что Чэнь Ши взяла эти деньги, этот крошечный боевой ум ее начал шевелиться. «В прошлом году, для дня рождения Фен Дай, бабушка сказала, что она даст мне хорошую одежду из парчи Сычуань, но одежда, посланная матерью, была просто из обычной парчи. Она даже сказала Фен Дай, что финансы усадьбы были напряженными и надеялась, что Фен Дай поймет. Я не ожидала, что эта мать действительно прячет деньги».

Впервые Фэн Фен Дай была в теме, утверждая, что Чэнь Ши скрывала частные сбережения.

Фэн Цзинь Юань указал на нос Чэнь Ши и спросил: «Каждый год зарабатывает от пятидесяти до шестидесяти тысяч, и ты контролировала эти магазины уже много лет. Сколько денег ты скрыла? Говори!»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 58**

Глава 58 – Скажи «предательство» и оно тут же появится

Чэнь Ши отступила на несколько шагов от страха, содрогаясь: «Я спрятала деньги? Для такой большой усадьбы Фэн, как не может быть много расходов. Деньги были помещены в поместье. Кроме того ... Кроме того, пятьдесят-шестьдесят тысяч, о которых я упоминала, были просто оценкой и тем, что я вложила. Правильно!» У нее была идея: «Это потому, что я злилась на эту девушку! Я разозлилась до такой степени, что даже не могла говорить! Муж, ты тоже знаешь меня. Всякий раз, когда я злюсь, я могу сказать все что угодно. Я действительно говорю грубо, но без плохих намерений».

Фэн Цзинь Юань также считал, что это правда. Чэнь Ши была просто безмозглым человеком. Как только она разозлилась, стало возможно, что она начнет нести ерунду. Он не мог не поверить в это.

Фэн Юй Хэн не рассердилась и тихо сказала: «Все в порядке. Сегодня, когда я вышла, я случайно встретила принца Юй. Его Высочество увидел, что я довольно устала от наблюдения за магазинами, и сказал, что он отправит кого-нибудь, чтобы помочь проверить счета. Когда все учетные записи будут проверены, мать, естественно, может быть признана невиновной».

«Вторая сестра!» Фэн Чен Юй почувствовала, что если она продолжит свое бездействие, то положение матери будет невозможно поддерживать! Как только Чэнь Ши уйдет с поста, какая дочь была бы дочерью первой жены? Таким образом, она быстро сказала: «Независимо от того, что мать сделала что-то не так, старшая сестра извинится перед вами сейчас. Что касается денег ... » Она повернула голову и посмотрела на Фэн Цзинь Юань: «Если отец понимает и сочувствует этой дочери и хочет предоставить еще какое-то приданое, когда эта дочь выйдет замуж за семью, тогда эта дочь может использовать приданое, чтобы заплатить второй сестре?»

Фэн Цзинь Юань чувствовал себя очень эмоционально. Эта старшая дочь его была по-настоящему понимающей.

«Чен Юй». Он слегка похлопал плечо Чен Юй: «Что бы отец ни сказал, это не вызовет у вас никаких жалоб. Ваше приданое будет лицом семьи Фэн. Никто не может забрать его». Когда он заговорил, он посмотрел на Фэн Юй Хэн.

Фэн Юй поднял бровь: «Почему отец смотрит на меня? А-Хэнг не объявляла о желании приданого старшей сестры. Короче говоря, контингент принца Юй отправит кого-нибудь, чтобы помочь этой дочери проверить учетные записи, поэтому эта дочь сначала сделает ее позицию понятной. Если будет обнаружено, что магазины теряют деньги, то деньги, которые вкладывала семья, эта дочь, естественно, погасит. Если будет обнаружено, что была прибыль, то эти деньги, эта дочь не хочет. Считайте, что это компенсация отцу и бабушке за заботу о семейных вопросах все эти годы». Затем, глядя на Сян Ронг и Фен Дай, она добавила: «Да, А-Хэнг надеется, что деньги, независимо от того, много или мало, могут быть использованы, чтобы дополнить приданое моим младшим сестрам».

Фен Дай просто любила слышать подобные вещи и сразу рассмеялась. Чистым голосом она ответила: «Спасибо, вторая сестра!»

Сян Ронг также поднялась и поблагодарила ясным голосом: «Сян Ронг благодарна второй сестре».

Хан Ши хихикала, закрыв рот на некоторое время, прежде чем повернуться и сказать матриарху: «Главная мадам уже сказала, что магазины могут заработать от пятидесяти до шестидесяти тысяч. Даже если эти цифры завышены, я не думаю, что это будет стоить денег. Эта наложница действительно должна поблагодарить вторую юную мисс от имени четвертой юной мисс и поблагодарить свекровь за ее заботы».

Фэн Юй Хэн знала, что она никогда не сможет вернуть прибыль прошлых лет. Она может равномерно распределять богатство. Когда богатство накапливается, люди разойдутся. Когда богатство будет распространено, люди соберутся вместе. Эта логика была понятна ей. При этом она не только разместила Сян Ронг и Фен Дай, но и почитала отца и бабушку. Фэн Цзинь Юань может противостоять желанию этих денег ради его лица, но матриарх определенно не сможет противостоять этому шансу.

Как и ожидалось: «Тогда завтра мы будем приветствовать человека, которого контингент принца Юй отправит для тщательного аудита. Если действительно была прибыль, Чэнь Ши, я дам вам десять дней, чтобы вытащить все деньги!»

Матриарх объявила окончательное решение этой проблемы. У Чэнь Ши не было сил спорить. Фэн Чен Юй также не знала, как действовать дальше. Мать и дочь просто чувствовали себя умственно истощенным от вмешательства Фэн Юй Хэн.

Мать и дочь смотрели друг на друга. Их взгляд разделил общую мысль: избавиться от Фэн Юй Хэн.

В ту ночь в павильоне Тонг Шэн, когда огни были тусклыми, Фэн Юй Хэн вручила бутылку лекарства Хуан Цюань: «Пойдите в Джин Юй и доставьте это Мань Си. Помните, что вы должны быть скрыты, и никто не должен вас видеть».

Хуан Цюань сразу поняла: «Значит, Мань Си на нашей стороне?»

Фэн Юй Хэн кивнула: «Да. В будущем его нужно отправлять раз в пять дней. Не забудьте напомнить мне».

Хуан Цюань согласилась: «Этот слуга запомнила это и немедленно уйдет».

Хуан Цюань поспешно ушла, но не прошла через главные ворота. Неизвестно, что она сделала, но она бесследно исчезла.

Когда она вернулась, она принесла новости от Мань Си: «Юная мисс, Мань Си сказала, что Чэнь Ши уже тайно отправила письмо своей материнской семье, но она не знает, что написано в письме. Но она сказала, что люди из материнской семьи Чэнь Ши недавно были в столице. По ее словам, для доставки потребуется не более часа».

Фэн Юй Хэн была очень довольна тем, что Мань Си обнаружила такого рода информацию.

Хуан Цюань спросила: «Вы хотите перехватить его?»

Она покачала головой: «Не нужно. Я также хотела встретить людей семьи Чэнь. Я хотела посмотреть, какие способности у этой семьи лордов».

«Хорошо». Хуан Цюань больше не говорила. После того, как она помогла Фэн Юй Хэн умыться, она ушла.

Фэн Юй Хэн все еще не привыкла к тому, что во время сна у нее была служанка. Несмотря на просьбы Яо Ши после инцидента с Фэн Цзи Хао, она все еще чувствовала, что не может спать, если кто-то сидит в ее комнате.

Более того, если действительно кто-то отчаянно пытался убить ее каждую ночь, она в худшем случае просто спала бы в комнате отдыха аптеки.

Вспоминая свою аптеку, она очень естественно помнила ноги Сюань Тянь Мин.

Хотя это намного лучше, чем в этом мире, по правде говоря, Фэн Юй Хэн не была слишком уверена в этой эпохе, когда медицинского оборудования было мало, что она могла исправить такой серьезный измельченный перелом.

Потирая родинку, она вошла в свое пространство и направилась прямо на второй этаж.

На втором этаже аптеки в основном содержались медицинские принадлежности. Было какое-то простое медицинское оборудование, но самое главное, в ее комнате отдыха был набор для хирургических операций. Были не только все виды медицинских ножей, но также были некоторые часто используемые хирургические принадлежности.

Фэн Юй Хэн начала копаться в хирургическом наборе. Вскоре после этого она выбрала несколько коробок стальных гвоздей, стабилизирующих кости. Она также достала коробки с булавками. Затем она вышла к стойке с личными вещами и обнаружила массу для гипса.

Хотя это было слишком мало для правильной хирургии, альтернативы не было. В нынешних чрезвычайных обстоятельствах важно было умение, а не оборудование.

Она верила, что она техническая. Вспоминая этот год на Ближнем Востоке, когда они спасли товарища, обстоятельства были намного хуже, чем сейчас. Он был забрызган повсюду, но ей все же удалось вернуть его к жизни.

Фэн Юй Хэн выбрала разные вещи со второго этажа своей аптеки. Ее поиск занял четыре часа, прежде чем она закончила готовить все необходимое для исправления костей Сюань Тянь Мина. Она даже подготовила подушку, физиологический раствор, инъекцию глюкозы и мешок для инфузий.

Она действительно радовалась тому, как она должным образом вложила свои усилия в эту аптеку. В ней были все необходимые лекарства. Она действительно радовалась тому, как она была достаточно жадной. Время от времени она брала кое-что из Морского Корпуса и приводила их сюда, чтобы продать. Вспоминая моменты перед переселением, она только что приняла какое-то лекарство. Прежде чем она успела пометить и продать ее, вертолет разбился и взорвался с треском вместе с ее жизнью.

Взглянув на эту аптеку, Фэн Юй Хэн почувствовала, что здесь ничего не должно быть потрачено впустую. В мире, где нет готовых рецептов, весь мир существовал в эпоху употребления горьких медицинских супов. Если она медленно раскроет эти лекарства, деньги сразу попадут в ее карманы!

В этот момент она может превратиться в г-жу Идеал и выйти замуж за мистера Совершенного и достичь вершины жизни?

В одно мгновение казалось, что она увидела, что Сюань Тянь Мин, который сидел в инвалидном кресле, встал! Да, этот парень впервые встал перед Фэн Юй Хэн ... Но прежде чем она почувствовала себя счастливой, она услышала реакцию со стороны окружающего мира.

Бровь Фэн Юй Хэн дрогнула. Нервы, выскочившие из строя, быстро собрались в порядок. Вспоминая о своем расположении, она опустилась на половину ступенек и сделала несколько шагов влево, прежде чем коснуться ее родимого пятна.

Когда она снова появилась, она находилась рядом с лучом света от окна в ее комнате. Оттуда она увидела, как тень осторожно отошла от двери через внешний зал, направляясь к внутренней комнате.

Фэн Юй Хэн использовала свои ноги, чтобы схватить колонну, связанную с лучом. Все ее тело перевернулось вверх ногами. Как будто она не спеша смотрела на пейзаж, когда тень приближалась к ее постели.

Она несколько раз качала ее тело. Когда она достигла определенной высоты, она могла видеть каждое движение каждого человека.

Человек просто подошел к кровати, наклонился к талии и бросил что-то под кровать. Затем человек быстро ушел, не оглядываясь назад. Он слегка открыл дверь и выбежал.

Фэн Юй Хэн наконец стартовала. Внезапно в воздухе она сделала переворот и приземлилась ровно на земле.

Она провела какое-то упражнение. Впервые в этом теле, пытаясь совершить высокие прыжки, она была довольна результатами эксперимента.

Но человек, который только что пришел ...

Фэн Юй Хэн нахмурилась. Подумав немного, она расслабила брови.

Бабушка Сун была в ее ожиданиях.

Эти трое были отправлены на северо-запад в течение трех лет. Усадьба Фэн ранее выгоняла большое количество слуг, так почему же только бабушка Сун осталась. Также, будучи в состоянии продолжать служить Яо Ши, это действительно невозможно понять.

Но ради того, чтобы избежать подозрений, даже когда произошло так много, другая сторона не спешила, и бабушка Сун не шевелилась. Фен Юй Хэн обдумывала долго и упорно. Скрытый наемник, похоже, не была Чэнь Ши.

По правде говоря, у нее не было слишком много сомнений по поводу бабушки Сун. По большей части это были догадки. Из ее личных чувств, бабушка, которая предавала их, была не слишком большой проблемой; однако, когда Яо Ши узнает, она волновалась, что ей будет очень больно.

Но Фэн Юй Хэн не думала, что она может скрыть это. Чем больше она испытывала беспощадность поместья Фэн, тем больше она чувствовала себя разочарованной. Рано или поздно наступит день, когда она закончит все, что она хочет сделать, или если она вдруг потеряет интерес к этим вещам, она просто уйдет. В то время Яо Ши и Цзи Руи определенно уйдут с ней.

Ей приходилось медленно увеличивать чувство разочарования Яо Ши. Только сделав это, она не откажется уйти, когда придет время.

Быстро подойдя к кровати, Фэн Юй Хэн присела на корточки и посмотрела под кровать. С половиной ее тела под кроватью она, наконец, вытащила предмет.

Она пошла вдоль кровати. Заимствуя лунный свет, который шел через окно, она увидела, что это маленькая тряпичная кукла, с иглами для шитья. Перевернув куклу, она увидела бумажку с тремя словами «Фэн Цзи Хао», написанной крупным шрифтом. Ниже был его день рождения.

Фэн Юй Хэн рассмеялась. Какой старый трюк.

Но она никогда не думала, хотя это был старый трюк, другая сторона подготовила такой убедительный инструмент ...

В тот день, когда она собиралась показать уважение матрарху с утра, Яо Ши и Цзи Руи тоже пошли, поэтому бабушке Сун, естественно, пришлось идти и заботиться о них.

Фэн Юй Хэн обратила внимание на ее слова и действия, но она обнаружила, что другая сторона действует естественным образом. Если бы она не видела ее лично, она бы не увидела никаких проблем.

Они перешли во внутренний двор Шу Я. Как только они прошли мимо небольшого пруда, Цзи Руи ударил спешащий сзади слуга.

Сначала бабуля Сун сказала: «Для чего ты так спешишь?»

Когда этот слуга увидел Фэн Юй Хэн, она сразу же выпустила звук «О», а затем быстро сказала: «Это на самом деле связано со второй юной мисс. Вторая юная мисс, быстро идите со мной к матриарху!»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 59**

Глава 59 – Этот даосист пришел с предсказанием

Фэн Юй Хэн была сбита с толку, когда девушка-слуга вытащила ее в комнату. Затем она услышала, как служанка сказала матриарху и всем присутствующим: «Пришел старший даосист Цзи Ян».

Матриарх была удивлена. Все присутствующие тоже были удивлены. Фэн Юй Хэн вспомнила четыре слова старшего даосиста Цзи Ян. Она вспомнила время, когда произошел инцидент с семьей Яо. Старший даосист по имени Цзи Ян, который приехал в семью Фэн, указал на нее в качестве предвестника катастрофы.

Неудивительно, что эта служанка сказала, что это связано с ней. Этот старый даостист, который пришел в такое время, она боялась, что это не будет что-то хорошее.

«Где старший даосист?» Матриарх очень уважительно относилась к даосисту Цзи Ян.

Девушка-служанка ответила: «Старшый даосист ждет во внешнем дворе».

«Почему бы не пригласить его в придворный двор дворца Пиона, чтобы присесть?» Фэн Чен Юй поспешно отдала приказ слуге: «Старший даосист Цзи Ян - гость усадьбы. Как мы можем держать гостя во внешнем дворе?»

Матриарх также кивнула: «Правильно. Семья Фэн была счастлива благодаря благословениям старшего даоса. Теперь, когда даосист пришел сюда сам, я беспокоюсь об этом ... » Говоря до этого момента, матриарх быстро поднялась с помощью бабули Чжао: «Иди, иди, иди, эта старуха будет лично приветствовать старшего даоса».

Группа людей действительно поднялась и последовала за матриархом к переднему двору.

Фэн Юй Хэн шла и размышляла над словами, которые сказала матриарх: «Эти годы были счастливыми благодаря благословениям старшего даосиста». По-видимому, этот даосист предоставил немало идей. Она боялась, что он не просто так назвал ее предвестником катастрофы. Были, безусловно, другие вещи, которые выходили из уст старшего Даосиста Цзи Ян.

Процессия, наконец, прибыла на передний двор, и там стоял один человек посреди двора. На нем был пурпурно-голубой халат и аккуратно связанные волосы. В одной руке была метелка из конского волоса, в то время как в другой был компас, поскольку он, казалось, что-то искал.

Матриарх быстро продвинулась на несколько шагов и громко сказала: «Я не знала, что старший даосист Цзи Ян прибыл в поместье. Пожалуйста, извините меня за то, что мы не пришли навстречу вам, и я надеюсь, что старший даосист не обвинит меня».

Старший даосист Цзи Ян, увидев, что это был матриарх, щелкнул венчиком и сложил его в ладонь, отвечая: «Матриарх слишком добр. Сегодня этот бедный даосист отправился в столицу. Увидев, что в поместье Фэн произошли какие-то необычные изменения, я подумал, что это может быть связано с семьей Фэн за последние несколько лет, поэтому я быстро пришел».

«Необычные изменения?» Матриарх испугалась, услышав эти слова: «О каком необычном изменении говорит старший даосист? Это невыгодно для семьи Фэн?»

Цзи Ян кивнул: «Этот бедный даосист наблюдал за астрологическими знаками прошлой ночью, но увидел, что звезда бедствия, которая покинула семью Фэн много лет назад, спокойно вернулась. После его возвращения некоторые колебания появились на астролябии семьи Фэн. Кроме того, есть некоторые звезды, которые уже явно нестабильны».

Фэн Юй Хэн нахмурилась, звезда бедствия, она говорила о ней?

«Бабушка». Фэн Чен Юй неспешно сказала: «Давайте сначала пригласим старшего даоса в главный зал, чтобы присесть. Если есть проблема, ее можно обсудить в спокойной обстановке».

«В спокойной обстановке!» Фэн Чен Юй была внезапно прервана Цзи Ян. Этот старший даосист пристально смотрел на Фэн Чен Юй. Он смотрел и размышлял, потом покачал головой.

Чен Юй спросила с беспокойством: «Старший даосист?»

Цзи Ян внезапно указал на Чен Юй и сказал: «Звезда Фэн становится тусклее. Я боюсь, что жизнь старшей юной мисс поражается звездой катастрофы!»

Только этими немногими словами все присутствующие получили шок.

Чен Юй, много лет назад, также был отмечена даосской жизнью, связанной с Фениксом, чтобы быть матерью всех под небесами. Добавив, что Чен Юй родился таким образом, люди поместья Фэн естественно и решительно полагали, что у нее будет светлое будущее.

Но теперь этот даосист в очередной раз сказал, что звезда Фэн тускнела, а это означало ...

«Почему ты здесь?» Цзи Ян обратил внимание на Фэн Юй Хэн. Просто увидев ее, это вызвало у него большой шок: «Неудивительно, что астролябия семьи Фэн имела такой вид. Конечно, звезда бедствия вернулась, ее окружение совершенно темное!»

«Такая ересь!» Хуан Цюань холодно сказала: «Это будущая принцесса Его Высочества принца Юй. Где эта звезда бедствия, о которой вы говорите? Вторая юная мисс семьи Фэн недавно обручилась с его Высочеством принцем Юй. Их гороскопы были проверены и посланы подарки обручения, даже если она звезда бедствия, она не должна влиять на семью Фэн. Старший даосист, почему бы не пойти во дворец принца Юй, чтобы посмотреть, не потемнела ли их звезда?»

Когда Хуан Цюань дала предупреждение, матриарх, которая хотела что-то сказать, промолчала. Фэн Юй Хэн, являясь звездой катастрофы, была тем, к чему она эмоционально подготовилась. Недавно был контингент принца Юй, который оказывал на них давление. Семья Фэн, преследующая Фэн Юй Хэн, снова была чем-то совершенно невозможным. К счастью, Фэн Юй Хэн в настоящее время не живет с остальной частью семьи Фэн. Хотя маленькая дверь была открыта, их резиденции по-прежнему считались двумя отдельными местами. Даже дела были раздельными, так что все должно быть хорошо.

«Эта девушка права». Матриарх играла: «Принц Юй уже собирается жениться на А-Хэнг нашей семьи. Звезда катастрофы больше не является звездой катастрофы. Старший Даосист, пожалуйста, не поднимайте этот вопрос больше! Что касается Чен Юй ... » Она взглянула на Чен Юй: «Я надеюсь, что старший даосист найдет способ защитить будущее моей внучки».

Цзи Ян не был идиотом. Просто из-за слуха он мог сказать, что его Высочество принц Юй не был тем, кого семья Фэн могла позволить себе оскорбить, поэтому он не задавал никаких вопросов по этому вопросу. Немного подумав, он сказал: «Что-то странное произошло в усадьбе сегодня? Кто-то вел себя странно?»

Все задумались. Казалось, не было ничего странного. Но Фэн Чен Юй нахмурилась и произнесла очень серьезно.

Через некоторое время она вдруг заговорила: «Старший брат! В последнее время старший брат вел себя странно».

Матриарх вспомнила о действиях Фэн Цзи Хао. Говоря правдиво, она считала нормальным, что Фэн Цзи Хао взял себе некоторых молодых наложниц, но поспешив к постели сестры посреди ночи, она согласилась с словами Цзи Ян. Как бы она ни думала об этом, она чувствовала, что Фэн Цзи Хао был странным.

«Правильно». Матриарх кивнула: «Цзи Хао немного такой».

Цзи Ян ничего не сказал. Рукой, держащей компас, он сделал круг вокруг двора, и когда он вернулся перед всеми, он сказал: «Есть что-то, что влияет на старшего молодого мастера. Это место - поместье Фэн, но также не поместье Фэн. Говорят, что он не является частью усадьбы Фэн, но связан с поместьем Фэн. К сожалению, в течение примерно двадцати лет они были прилегающими, но никогда не были знакомы. Совсем недавно он стал видимым».

То, как он говорил, было странным, но люди семьи Фэн поняли.

Особенно, когда Цзи Ян протянул руку и указал. Он указал в сторону павильона Тонг Шэн Фэн Юй Хэн: «Это там!»

Лицо матриарха сразу же потемнело.

Когда он говорил о сыне первой жены, все было предельно понятно, но сейчас ситуация изменилась. Она сразу же спросила Фэн Юй Хэн: «Что именно ты туда поместила?»

Фэн Юй Хэн открыла свои невинные глаза: «Откуда я могу знать? Если бы у этого старшего даоса была сила, тогда я боюсь, что он даже может сделать камень похожим на краденые товары».

Фэн Чен Юй посоветовала ей: «Вторая сестра так не говорит. Старший даосист Цзи Ян - высокопоставленный даосист. Он гость Фэн».

Яо Ши увидела, что матриарх причинила такое горе Фэн Юй Хэн и в отчаянии вмешалась: «Наша вторая юная мисс не взяла на себя инициативу в ущемлении кого-либо. Она спряталась в таком далеком месте, чтобы жить, почему все еще есть люди, которые причиняют беспокойство без причины?»

Фэн Цзи Руи присоединился к ним и добавил некоторые детские вещи: «Почему старший брат пришел к этому месту, где мы живем, так поздно? Он играл в прятки?»

В это время бабушка Сун отреагировала, но это было с лицом, наполненным печалью, когда она повернулась к Яо ши и Фэн Юй Хэн: «Мать-наложница, вторая юная мисс, так как они вам не верят. Позволим им все обыскать! Естественно, невинный человек окажется невиновным».

Фэн Юй Хэн согласилась с бабушкой Сун: «Тогда обыщите все, но этот старший даосист. Сначала давайте обсудим гнусные дела. Если вы действительно наброситесь на чертову скалу, не обвиняйте меня в том, что я враждую».

Через некоторое время усадьба Фэн мобилизовала бесчисленное количество слуг и отправила их в павильон Тонг Шэн. Каждый бежал, как будто боялся отстать.

Ан Ши с беспокойством посмотрела на Фэн Юй Хэн. Увидев, как Фэн Юй Хэн слегка покачала головой, она расслабилась. Казалось, вторая юная мисс сделала некоторые приготовления.

Тонг Шэн павильон был далеко. Дорога до него, в дополнение к поиску, заняла полтора часа.

Но когда эта группа слуг вышла, их руки были пусты. Они ничего не нашли.

Бабушка Сун была в панике. Она не могла не сказать: «Вы все внимательно осмотрели? Не забудьте проверить самые темные углы. Если вам понадобится повторный поиск, внутренний двор второй юной мисс - это не место, куда можно войти».

Слуга отвечала перед матриархом и отдал честь, сказав: «Матриарх, павильон Тонг Шэн второй юной мисс действительно не имеет ничего особенного! Мы искали везде, от двора до комнат, и ничего не было найдено».

Матриарх кивнула, затем сказала Даоисту Цзи Ян: «Старший даосист, может быть, вы указали неправильное направление?»

Цзи Ян покачал головой: «Если этот бедный даосист не обладал такой способностью, я бы не посмел позволить матриарху называть меня старшим даосистом».

Фэн Юй Хэн, однако, тихо продвинулась. Глядя на компас в руке старого даосиста, она некоторое время изучала его, а затем внезапно повернула голову, чтобы спросить Фэн Фен Дай: «А? Почему ты подозреваешь меня? Этот человек случайно указывает в сторону, так что это должен быть мой двор?»

Эти слова были выброшены, как ежедневная болтовня. Фэн Фен Дай была совершенно неподготовлена и подсознательно сказала: «Кто сказал, что у вас есть ненависть к старшему брату?»

Фэн Юй Хэн кивнула: «О, если ты веришь, что я отомщу за дело той ночи ...» Она внезапно посмотрела на Фэн Чен Юй: «Самый старший брат не просто вошел во двор одного человека».

Эти слова напомнили всем. Говоря о тех, кого Фэн Цзи Хао обидел, на самом деле это был не только Фэн Юй Хэн.

Цзинь Чжэнь, которая молчала все это время, добавила: «В ту ночь, старшая юная мисс очень печально заплакала. Эта наложница до сих пор все еще помнит об этом».

«Заткнись!» Матриарх ругала Цзинь Чжэнь, затем сказала Фэн Юй Хэн: «Они родственники, связанные кровью. Оба вылезли из живота той же матери. Естественно, это совсем другая ситуация».

«О?» Фэн Юй Хэн подняла брови, затем снова посмотрела на компас Даосиста Цзи Ян. «Сколько денег вам дал ваш хозяин? Я заплачу вам в три раза больше». Эти слова были произнесены очень тихим голосом, так что только Цзи Ян и она сама могли это услышать.

Цзи Ян был ошеломлен и подсознательно взглянул на Фэн Юй Хэн.

В это время Фэн Юй Хэн повернула ее запястье, и она вытащила небольшой магнит, положив его на ладонь. Она поместила магнит под компас и изменила направление. Увидев, как металлическая игла двигается немедленно из исходного положения, она указала на другое место.

«Старший даосист, пожалуйста, посмотрите!» Она воскликнула: «Ваш компас снова двинулся!»

Через некоторое время все в поместье Фэн пришли посмотреть. Они увидели, что игла прочно остановилась, не шевелясь.

«О!» - сказала Цзинь Чжэнь, удивленная: «В этом направлении ... двор Ру Йи, где находится самая старшая юная мисс и госпожа!»

Фэн Чен Юй рассердилась: «Чепуха! Как мать и я могли навредить брату!»

«Вред или нет, мы узнаем после обыска». Выражение Фэн Юй Хэн остыло. Перевернувшись, она поговорила с присутствующими слугами: «Пойдите в Джин Юй и продолжите поиск!»

Слуги не смели двигаться.

«Бабушка». Она бросила взгляд на матриарха: «Быть предвзятым по отношению к людям - это нормально, но если это слишком очевидно, то это выглядит не слишком хорошо».

Что могла сказать матриарх. Она могла только махнуть рукой: «Идите искать!» Затем к бабушке Чжао, которая была рядом с ней, она сказала: «Ты тоже погляди».

Чен Юй очень огорчилась. Спрятавшись в сторону, она тайно вытерла слезы.

Хан Ши успокоила ее на некоторое время. Чен Юй действительно кричала все сильнее и сильнее.

Однако в это время другой человек навел шум. В коридоре можно было увидеть Фэн Цзи Хао, сопровождаемого двумя слугами. Когда он шел, он спросил: «Я слышал, что кто-то хочет причинить мне вред! Кто это? Бабушка, ты должна взять на себя ответственность за меня!»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 60**

Глава 60 – Этот король говорит, когда тебе позволили вмешаться

В то время как Фэн Цзи Хао закричал, слуги, которые отправились обыскивать Джин Юй, вернулись. Из них две женщины-слуги явно пострадали, когда они шли, плача.

Матриарх с отвращением спросила: «Что случилось?»

Бабушка Чжао подошла к матриарху и схватила ее за руку, отвечая: «Они были избиты главной мадам. Увидев, что мы пришли, чтобы обыскать ее двор, главная мадам начала волноваться. Она схватила двух девочек и постоянно била их».

Матриарх была в ярости: «Как такая мерзкая женщина подходит для того, чтобы стать нашей женой в поместье Фэн!»

Бабушка Чжао потянула за рукав матриарха и положила ей что-то в руку: «Это было найдено под подушкой старшей молодой мисс».

Эти слова были услышаны всеми. Каждый человек вытянул шею и оглянулся. Даже Фэн Цзи Хао захромал.

Когда матриарх подняла это, ее руки задрожали. Дожив до такого возраста, чего она раньше не видела. Кукла, которая, казалось, использовалась в колдовстве, была обнаружена под подушкой Фэн Чен Юй.

Она смотрела на заднюю часть куклы. Можно было ясно видеть три слова Фэн Цзи Хао и дату его день рождения. Матриарх почувствовала, как ее сердце стало холодным. Почему ни один из этих внуков не позволял ей успокоиться!

«Фэн Чен Юй!» Фэн Цзи Хао стал враждебным, видя эту вещь, «Фэн Чен Юй! Вы мерзкая и ядовитая женщина! Ты на самом деле смеешь меня так проклинать!»

Фэн Чен Юй страдала еще большей несправедливостью, чем Доу Е1. Когда она положила что-то подобное под подушку? Даже если Фэн Цзи Хао не был серьезным человеком, он все еще был ее братом. Как она могла навредить ему?

«Бабушка!» Ее глаза наполнились слезами, так как ее тело слегка дрожало: «Чен Юй не вредила брату. Чен Юй! Эта крошечная кукла не была заколота».

«Тогда почему это было найдено под твоей подушкой?» Фэн Цзи Хао проклинал и указал на Чен Юй: «Я просто полежал на подушке один раз, но эта женщина хотела проклясть меня до смерти!»

«Я не проклинала тебя!»

Брат и сестра начали спорить перед всеми. Фэн Юй Хэн потянул Цзи Руи в сторону, и они осмотрели декорации во время беседы: «Цзи Руи не должен учиться у старшего брата в будущем. Понимаешь?»

Фэн Цзи Руи энергично кивнул головой: «Не волнуйся, сестра. Цзи Руи - хороший ребенок и не будет делать ничего плохого».

Тело матриарха было уже в очень плохом состоянии, с ежедневным гневом над тем или иным, это продолжалось много дней без передышки. Она чувствовала, что ее кровяное давление неуклонно растет, с таким же чувством, что и в тот день, в Сосновом дворе.

Она в страхе потянулась за рукав и вытащила бутылочку с лекарством, которую ей дала Фэн Юй Хэн. Вытащив пробку, она налила его прямо в рот. Через некоторое время она, наконец, почувствовала себя стабилизированной.

Подсознательно она снова подумала о том, насколько хороша Фэн Юй Хэн. Глядя снова, она увидела, что ее внучка держала своего младшего брата и болтала в саду. Брат и сестра выглядели близкими. Сильный и добродушный внешний вид Фэн Цзи Руи стал все более привлекательным.

Глядя снова на брата и сестру с другой стороны, они тоже родились от одной матери, но они были в середине уродливого аргумента. Если бы один из них не был ранен, а другой уже не помнил сдержанность, они могли начать сражаться в любой момент.

Матриарх не могла не взглянуть на Яо ши. Если бы не семья Яо, у которой был инцидент, усадьба Фэн проживала бы намного лучшие дни!

Пока двор все еще суетился, Фэн Цзинь Юань вернулся из суда.

Лицо премьер-министра было темным, но, как только он вошел во двор, он услышал, как Фэн Цзи Хао сердито проклинал: «В тот раз, как я не спал с тобой?» 2

«Чей ты начальник? С кем ты хочешь спать?» Фэн Цзинь Юань считал, что он, должно быть, совершил какой-то грех, чтобы родить такое. Он бросился вперед на три шага, встав прямо перед Фэн Цзи Хао и дважды ударил его. Фэн Цзи Хао был так сильно ударен, что смутился.

Фэн Цзи Хао также не ясно видел, кто именно ударил его. Он подсознательно начал ругаться: «Какой ублюдок смел ударить меня?»

Глядя снова, он увидел, что это был его собственный отец, и тотчас же затих.

Чен Юй опустилась на колени и схватила одежду Фэн Цзинь Юань, заплакав: «Отец, к Чен Юй по-настоящему относятся несправедливо. Чен Юй действительно ничего не сделала, как проклятый брат!»

Фэн Цзинь Юань взглянул на Чен Юй, затем повернулся, чтобы взглянуть на старшего даосиста Цзи Ян. Нахмурившись, он спросил: «Почему пришел старший даосист?»

Матриарх вытащила Фэн Цзинь Юань и объяснила все, что произошло. Фэн Цзинь Юань топнул по земле «Глупцы!»

Матриарх не понимала: «Почему глупцы? В этом году вы не выразили никаких сомнений в отношении слов старшего даосиста? Он сказал, что А-Хэнг была звездой бедствия и сказал, что у Чен Юй будет судьба феникса. Разве эти вещи сейчас ... в настоящее время не выполняются».

Фэн Цзинь Юань изначально считал, что Цзи Ян, пришедший в поместье Фэн в это время, был немного запутанным, но, упоминая звезду бедствия, он не мог не думать о том, что произошло за последние несколько дней. Казалось, что с того момента, как Фэн Юй Хэн вернулась в поместье, семья Фэн не имела ни единой передышки. Может быть, у этой девушки действительно были неправильные гороскопы с поместьем Фэн?

Точно так же, как он неуверенно посмотрел на Фэн Юй Хэн, хозяйка Хи Чжун, которая стояла у ворот, внезапно бросилась к нему. Подойдя ближе, она прошептала несколько слов.

Лицо Фэн Цзинь Юань стало холодным. Он поспешно указал на Цзи Ян и сказал Чжун: «Быстро! Свяжите его и бросьте в сарай для хранения дров! Быстро!»

Хи Чжун не сказала ни слова и указала на группу слуг. Всего за несколько движений Цзи Ян был тесно связан.

Никто не понимал, что происходит. Во рту Цзи Ян был кусок ткани, поэтому звук не мог выйти из его рта.

Фэн Цзинь Юань действительно не успел объяснить и просто предупредил всех: «То, что произошло сегодня, никогда не должно обсуждаться!»

В это время из главных ворот раздался слегка летаргический, но игривый голос: «Что нельзя снова обсуждать?»

Сразу же последовал пронзительный и неловкий голос, который объявил: «Его Высочество принц Юй прибыл!»

В головах всех в усадьбе Фэн послышался «бум», а затем взрыв!

Принц Юй? Прибыл?

Этот почтенный святой победы лично пришел?

Фэн Цзинь Юань почувствовал себя стесненным. Он был премьер-министром на протяжении многих лет, и иметь дело с принцами можно считать ежедневным явлением. Но это был девятый принц. Он совершенно не мог приблизиться к нему. Даже когда они договорились о браке между ним и Фэн Юй Хэн, он услышал, как кто-то сказал, что девятого принца нет. Соглашаясь, чтобы брак был устроен, он отдал лицо императрице. Когда пришло время, у него было последнее слово в фактическом браке.

Таким образом, дело этого брака было забыто многими людьми. Даже Император забыл и устроил брак для девятого принца с дочерью семьи Ван.

Причина, по которой у него возникла идея сменить ее на Чен Юй, состояла в том, что девятый принц только что вернулся победоносно, таким образом, он станет установленным в качестве наследного принца. Когда пришло время, он присоединился к другим чиновникам, оказав давление на Императора. Он уже изменил привязанность, поэтому, возможно, изменение брачного соглашения было бы возможно. Просто основанный на симпатичном лице Фэн Чен Юй, даже если девятый принц отказался в то время, он в конце концов поддался ее женственному очарованию.

Но теперь Фэн Цзинь Юань начал сожалеть о том, что общался с девятым принцем. Помимо его когда-либо восходящего ранга, личность этого человека становилась все труднее и труднее читать, из-за чего Фэн Цзинь Юань избегал его как можно больше.

Как сейчас, этот человек внезапно пришел в поместье Фэн, и их семья Фэн не приготовилась. Еще более проблематично, как мог прибыть девятый принц с хорошими новостями. Он беспокоился, что это вызовет еще большее несчастье.

Со словами «его Высочество принц Юй прибыл», нефритовый трон был перенесен четырьмя носильщиками. На троне сидел человек, одетый в фиолетовый халат. Золотая маска, закрывавшая лицо, сверкнула на солнце и ослепила всех.

Люди поместья Фэн все преклонили колени и приветствовали его, крича: «Да здравствует его Высочество принц Юй».

Фэн Юй Хэн слегка приподняла голову и уставилась на Сюань Тянь Мин и увидела, что он тоже смотрит на нее. Их глаза встретились, и обе стороны придавали другому надменный вид.

Сюань Тянь Мин, казалось, не имел намерений позволить носильщикам спустить нефритовый трон. Он просто поднял его лениво, как евнух сказал: «Вы можете встать!»

Люди семьи Фэн наконец встали.

Фэн Цзинь Юань взял на себя инициативу и пошел вперед, сказав: «Мы не знали, что его Высочество принц Юй приедет. Пожалуйста, извините меня за то, что я не встретил вас и надеюсь, что его Высочество простит это преступление».

Сюань Тянь Мин посмотрел на Фэн Цзинь Юань. Пока он молчал в течение длительного периода времени, он просто махал вокруг кнута, который держал в руке.

Фэн Цзинь Юань знал, что именно этот кнут взял на себя жизнь нескольких десятков императорских стражей.

«Лорд Фэн еще не ответил на этот вопрос короля», - говорил Сюань Тянь Мин. Ясно, что он говорил неторопливо, что заставило людей думать, что он вот-вот заснет. Но когда эти слова вышли из его рта, его тон просочился в смертельную холодность, а также в очарование. Это было похоже на цветущий фиолетовый цветок лотоса между его бровей. Люди боялись смотреть на него прямо, но это заставляло их смотреть.

Фэн Цзинь Юань вытер немного пота со лба и беспомощно сказал: «Ничего. Ничего».

«Хм?» Сюань Тянь Мин выпрямился и наклонился вперед: «Неужели лорд Фэн допрашивает этого короля?»

«Он не смеет». Фэн Цзинь Юань подумал про себя: как я могу осмелиться расспросить тебя. «Просто сейчас это были лишь некоторые семейные дела. Я боюсь, что разговоры об этом погубят тишину и покой его высочества».

«О». Сюань Тянь Мин кивнул и больше не спрашивал. Но он просто продолжал сидеть на троне, не сказав. Он сидел там, греясь на солнце, как будто спал.

Фэн Цзинь Юань был действительно беспомощным. Стянувшись, он снова спросил: «Я не знаю, по какой причине его Высочество сегодня пришли в усадьбу Фэн...»

«Если бы вы не упомянули об этом, этот король почти забыл бы». Сюань Тянь Мин наконец начал говорить: «Этот король пришел, чтобы доставить еду будущей принцессе».

Фэн Юй Хэн вопросительно на него посмотрела. Внезапно вспомнив этот день в Утонченном Божественном здании, Сюань Тянь Мин сказал, что она тощая. Он также сказал, что семья Фэн до сих пор не решалась ее кормить. Она думала, что это всего лишь мимолетное заявление, и не думала, что этот человек действительно что-то сделает.

Фэн Цзинь Юань не понял. Озадаченный, он спросил: «Доставить пищу? Доставить какую еду?»

Сюань Тянь Мин указал на Фэн Юй Хэн: «Юй Хэн вашей семьи была выброшена, чтобы кормить волков глубоко в горах на северо-западе в течение трех лет. Она такая тонкая, что у нее только кожа и кости. Этот король подумал, что, вернувшись в столицу, семья Фэн должным образом компенсирует ей это? Кто бы знал, что, встретив ее вчера, я обнаружил, что она все еще такая же худая. Поскольку ваше поместье Фэн не может позволить себе поднять вашу дочь, этот король пришел, чтобы поднять ее. Она должна выйти замуж во дворце Юй».

Эти слова были прямым ударом по лицу семьи Фэн; однако никто не осмелился опровергнуть его. Фэн Цзинь Юань не посмел. Матриарх не посмела. Другие люди могли только опускать головы.

Но один человек осмелился говорить «Как семья Фэн не могла позволить себе воспитывать дочь!»

Все повернули головы. Тот, кто говорил, был Фэн Цзи Хао.

Сюань Тянь Мин явно не мог говорить напрямую с Фэн Цзи Хао, но он не собирался его игнорировать; поэтому ответ был длинным хлыстом в руке.

С помощью мгновенного звука Сюань Тянь Минь ударил его, прямо поражая тело Фэн Цзи Хао. Этот удар едва не отнял его жизнь.

«Этот король говорит. Когда тебе позволили вмешаться?!»

1: https://en.wikipedia.org/wiki/The\_Injustice\_to\_Dou\_E

2: Здесь Фэн Цзи Хао использует очень важный способ сказать Я.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 61**

Глава 61 - Сюань Тянь Мин, у тебя хорошее зрение

Сюань Тянь Мин поразил сердца всех в семье Фэн. Они посмотрели на пятно крови, которое мгновенно появилось на теле Фэн Цзи Хао, но никто не осмеливался ничего сказать об этом.

Фэн Цзинь Юань понял, что он не может позволить себе обидеть этого почтенного святого, а тем более говорить о нем. Если этот сын его хоть что-то понял, когда его ударяли, то это все было не зря.

Фэн Цзи Хао был просто негодяем и не был слишком тупым. Удар Суан Тянь Мин разбудил его. Он не мог не проклинать себя идиотом. Какой смысл говорить об этом?

Так, он быстро покосился на землю, прошептав: «Ваше высочество, пожалуйста, пощадите мою жизнь. Ваше Высочество, пожалуйста, пощадите мою жизнь».

Сюань Тянь Мин полностью проигнорировал его и просто махнул рукой. Евнух рядом с ним принес коробку с едой Фэн Юй Хэн.

Прибыв к ней, он обнаружил, что Фэн Юй Хэн и Фэн Чен Юй стояли бок о бок. Этот евнух не знал, кто должна быть будущей принцессой, и не мог не стоять там, ошеломленный.

Сюань Тянь Мин видел, как он колеблется. Лицо его стало недовольным.

«Как ты не можешь даже определить, кто будущая принцесса?» Когда он заговорил, он протянул руку. Он внезапно изменил свой тон от того, что было ленивым, но слегка зловещим до чрезвычайно утонченного, когда говорил с Фэн Юй Хэн: «Юй Хэн, иди сюда».

Фэн Юй Хэн улыбнулась и подошла к нему, чувствуя, что, хотя у этого человека была золотая маска, и хотя она покрывала лицо, способное разрушить страны, под ярким солнечным светом, свет, отражающийся от маски, делал это так, что люди могли только стоять пораженные.

Евнух замер на мгновение, прежде чем поспешно пошел позади.

Когда Фэн Юй Хэн подошла к нему, Сюань Тянь Мин наконец позволил носильщикам опустить его трон. Затем, очень естественно держа руку Фэн Юй Хэн, он сказал евнуху: «Хорошо помни, что это королевская принцесса. Что касается той в стороне ... » Он бросил взгляд на Фэн Чен Юй.

У Фэн Чен Юй была проблема. Она знала, что она родилась очень красивой, так что любой человек не будет сопротивляться ей, иначе Фэн Цзи Хао никогда бы этого не сделал. Это закончилось тем, что подняло к ней ненормальное доверие. Мало того, что это была уверенность, она была очень счастлива, когда мужчины смотрели ей вслед. Она будет использовать свои брови и надеется увеличить ее нежность.

Таким образом, когда Сюань Тянь Мин посмотрел на нее, она, естественно, раскрыла это отношение.

Но она забыла. Тот, кто смотрел на нее, был Сюань Тянь Мин.

«Также дочь семьи Фэн». Сюань Тянь Мин продолжал бормотать, а затем спросил Фэн Цзинь Юань: «Глядя на ее возраст, она должна быть твоей старшей дочерью?» Глядя на нее, она была старше Юй Хэн.

Фэн Цзинь Юань честно ответил: «Отвечая вашему высочеству, она действительно самая старшая дочь». Затем поворачиваясь, чтобы поговорить с Чен Юй: «Быстро поздоровайтесь с Его Высочеством!»

Чен Юй добродушно поприветствовала его и использовала свои чары, чтобы сказать: «Это Чен Юй. Приветствую ваше Высочество Принца Юй».

Сюань Тянь Мин выпустил звук «хм?» И спросил: «Как вы сказали, ваше имя?»

Чен Юй ответила: «Это Фэн Чен Юй».

«О». Он кивнул головой, внезапно осознав: «Это имя на самом деле вполне подходит».

Уверенность в себе Фэн Чен Юй снова раздулась.

Хотя девятый принц в последнее время был тяжело ранен в этой степени, его прежний блеск и благосклонность Императора все еще были при нем. Даже если бы она не смогла сформировать альянс через брак, карьеризм немного больше не был плохим. Если бы этот девятый принц мог обожать ее, тогда она могла бы расправиться с Фэн Юй Хэн, когда захочет, и это было бы так же легко, как перевернуть ее руку.

Думая об этом, улыбка Чен Юй стала еще более очаровательной. Она даже осмелилась поднять глаза и взглянуть на Сюань Тянь Мин.

К сожалению, она забыла. Это был Сюань Тянь Мин. Девятый принц, который никогда не действовал по здравому смыслу, Сюань Тянь Мин.

Чен Юй даже не закончила мечтать, прежде чем услышала, как этот человек сказал: «Так уродлива, даже рыба уплывет от страха».

Пф!

Фэн Юй Хэн не могла сдержать смех. Быстро повернувшись к Сюань Тянь Мин, она долго кашляла, прежде чем оправиться.

Сюань Тянь Мин не думал, что то, что он сказал, было особенно забавно. Фэн Юй Хэн продолжала кашлять, а он похлопал ее по спине, неоднократно заявляя: «Будь осторожнее. Вам удается задушить себя, даже просто дыша. Как глупо!» Хотя слова были суровыми, не было намека на упрек. «Девушки действительно должны стать такими, как наша Юй Хэн, которую можно назвать красивой. Что вы, ребята, скажете?»

Толпа всех присутствующих ответила: «Ваше высочество верно».

Люди усадьбы Фэн некоторое время были ошеломлены. Фэн Юй Хэн тайком подняла свой большой палец к Сюань Тянь Мин: «У тебя хорошее зрение».

Глаза Фэн Чен Юй были полны слез от гнева, ее руки плотно сжались в кулаки в ее рукаве.

Возмутительно! Это было действительно возмутительно!

До сих пор никто не осмеливался сказать, что она была уродливой. Если ее внешностью можно напугать рыбу, тогда другие девушки также могут не жить.

Другие люди поместья Фэн думали так же, как Чен Юй. Независимо от Чэнь Ши, самые основные черты Чен Юй были довольно хорошими. Она всегда вежливо относилась к наложницам-матерям и даже относилась к дочери наложницы с осторожностью. Более того, она родилась необычайно красивой. Разве этот девятый принц просто не лгал, открыв глаза?

Фэн Сян Ронг тайно кивнула. Казалось, его Высочество и вторая сестра действительно подходят друг другу. Только эта способность лгать объединяла их. Их способность злить людей еще больше подтверждала, что это союз, заключенный на небесах! Сян Ронг чувствовала, что она сама должна приложить больше усилий. Вторая сестра, которая ей нравилась с юного возраста, была настолько удивительной, что ее нельзя было оставить. В противном случае вторая сестра забегала слишком далеко вперед, и она не смогла бы справиться.

Что касается сидевшей рядом с ней Фен Дай, она была полностью в восторге от ауры Сюань Тянь Мина, не отрываясь от него. Ее глаза смотрели прямо на лицо, на котором была золотая маска. Очевидно, зная, что лицо под ним было разрушено, она все еще чувствовала, что он выглядит хорошо. Даже в маске выглядел хорошо.

Особенно, когда Сюань Тянь Мин держал руку Фэн Юй Хэн, похлопывая ее по спине .... Если тот, о котором заботились, был заменен ей, Фэн Фен Дай, как бы здорово это было.

Полностью погруженная в ее фантазию, запястье Фен Дай было отчаянно зажато кем-то.

Удивленная, она повернула голову, увидев Хан Ши, яростно впивающуюся взглядом в нее, ее взгляд был предупреждающий.

Ее можно было контролировать практически по любому вопросу, но это был единственный раз, когда она не могла.

Был ли девятый кто-то, кто мог позволить себя спровоцировать? Или был тем, кто мог легко заменить Фен Юй Хэн на Фен Дай?

Даже если она больше не была дочерью первой жены, она все еще была принцессой Юй. Фен Дай, дочь простой наложницы, никогда не сможет достичь положения главной принцессы принца.

Более того, поскольку Фэн Юй Хэн вернулась, в поместье Фэн не было ни единого дня, который был бы мирным. Одна вещь за другой, Фэн Юй Хэн ясно дала понять, что она хотела добиться справедливости за то, что случилось с Яо ши в этом году. Фэн Юй Хэн ясно дала понять, что она хотела отомстить Чэнь Ши. Она, несомненно, надеялась, что Фен Дай не последует за ней в мутные воды. Она боялась, что когда придет время, она даже не узнает, как она умерла.

К сожалению, Фэн Фен Дай никогда не любила слушать совет Хан Ши. Ясно получив предупреждение, она все еще не хотела опускать взгляд от тела Сюань Тянь Мин.

Сердце Хан Ши было холодным. Фен Дай всегда была ребенком с высокими устремлениями. С юного возраста она не была удовлетворена тем, что была дочерью наложницы в поместье Фэн. Кто бы то ни был, Фэн Юй Хэн или Фен Чен Юй, она хотела бороться за их место. Даже если бы она не могла его принять, она, по крайней мере, вызвала бы шум, чтобы выразить свой гнев.

Больше всего она боялась, что у нее будет идея сразиться с Фэн Юй Хэн за девятого принца. Если это действительно так, тогда все будет плохо.

Некоторое время все в поместье Фэн были безмолвны. Надеясь распустить смущающую ситуацию, Фэн Цзинь Юань нерешительно сказал: «Ваше высочество, пожалуйста, пройдите в дом».

Сюань Тянь Мин покачал головой: «На улице хорошо».

Хорошо? Снаружи было очень жаркое и зловещее солнце.

Даже Фэн Юй Хэн вытерла пот со лба и посмотрела на Сюань Тянь Мина.

Но в этот момент она получила сообщение. Казалось, он говорил ей: не спеши, есть еще хорошая игра.

Разумеется, Сюань Тянь Мин сказал: «Мой приход в усадьбу сегодня был по двум основным причинам. Первая главная причина заключалась в том, чтобы доставить еду Юй Хэн вашей семьи. Вторая причина, по которой этот король хочет узнать: это магазин в столице под названием Чудесный дом сокровищ – это бизнес семьи Фэн?»

Услышав это, Фэн Юй Хэн нахмурилась и тихо сказала: «Почему ты спрашиваешь об этом? Этот магазин мой».

Он слегка ласкал ее руку и успокаивающе посмотрел на нее.

Фэн Цзинь Юань никогда не мог вспомнить, сколько магазинов у его семьи, а тем более их названия. Он мог только повернуть голову к матриарху.

Матриарх быстро сказала: «Отвечая вашему высочеству, Чудесный дом сокровищ находится под именем наложницы матери Яо. Недавно А-Хэнг взяла на себя управление им».

Сюань Тянь Мин кивнул: «Хм, недавно. А что было до этого?» Когда он спросил, он играл с хлыстом в руках. Сердце матриарха было разорвано, видя это, она опасалась, что почтенный святой будет бить ее, если не получит правильный ответ.

«До этого ...» Матриарх не знала, что имел в виду девятый принц, спрашивая об этом. Не находился ли Чудесный дом сокровищ рядом с ним? Не понимая смысла, стоящего за вопросом, она решила говорить правдиво: «Прежде чем А-Хэнг вернулась, это была главная жена, которая помогала управлять магазином».

Фэн Юй Хэн задумалась, а затем добавила: «В тот самый день, когда я встретила ваше Высочество в Утонченном божественном здании, дело было возвращено в руки А-Хэнг от матери. Я еще не успела побывать в Чудесном доме сокровищ».

«Тогда все верно». Сюань Тянь Мин немного приподнялся, поговорив с Фэн Цзинь Юань: «Лорд Фэн, в тот день, когда этот король вернулся к суду со своими войсками, я отправил слугу в Чудесный дом сокровищ, чтобы выбрать украшение для наслаждения матери принцессы. Кто знал, что это подделка».

Фэн Цзинь Юань был в ужасе и быстро спросил: «Ваше высочество, что вы подразумеваете под этими словами?»

«Хм? Этот король не был достаточно ясным?»

Фэн Цзинь Юань ворвался в холодный пот.

«Приведи этого человека вперед». Сюань Тянь Мин внезапно опустил свой тон, холодно и беспощадно выкрикивая.

Сразу же после этого два охранника вывели человека вперед.

Этот человек предстал перед Сюань Тянь Мином и упал на колени. Этот человек громко закричал: «Ваше высочество, пожалуйста, пощадите меня! Мне просто дали приказ. Это была главная мадам Фэн, которая поменяла товары магазина на подделки и сказала мне продать их! Ваше Высочество, пожалуйста, пощадите меня! Спасите мою жизнь!»

Фэн Юй Хэн подняла брови. Изделия антикварного магазина были заменены? Это стоило больше денег, чем медицинские травы.

«Это лавочник Чудесного Дома Сокровищ. Картина Тан Чжэн Сян [Живопись Циншань] была приобретена у него. Спросите себя, что он дал этому королю?»

Говоря об этом лавочнике, матриарх признала его. Таким образом, не дожидаясь, когда Фэн Цзинь Юань заговорит, она поспешно спросила: «Говори, что ты сделал?»

Когда дело дошло до этого, как лавочник осмелился скрыть вещи. Стоя на коленях и держась за голову, он раскрыл все: «В эти годы главная мадам постоянно меняла вещи в магазине. Эта «Живопись Циншань» была первоначально от знаменитого художника предыдущей династии Тан Чжэн Сяна. Но около полугода назад главная мадам привезла идеальную копию «Живописи Циншань» и отправила ее. Настоящая копия была взята главной мадам! Этот скромный работник, действительно, не знал, что ваша покупка «Живопись Циншань» была произведена вашим Высочеством. В противном случае, даже если бы этот скромный торговец был избит до смерти, я бы не осмелился ее продать!»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 62**

Глава 62 – Забить этого бесстыдника до смерти

Фэн Юй Хэн холодно фыркнула и яростно сказала: «Значит, ты хочешь сказать, что готов обмануть других людей?»

Лавочник дрогнул, боясь произнести другое слово.

Фэн Цзинь Юань понял и сделал вывод: жирная свинья на заднем дворе принесла еще больше неприятностей семье Фэн. Кроме того, это была большая проблема!

«Смелая женщина!» Матриарх была настолько зла, что почти выплюнула кровь. Неоднократно стуча по земле тростью, матриарх отдала приказ некоторым слугам: «Идите, приведите эту мерзкую женщину! Выведите ее сюда!»

Фэн Цзинь Юань не остановился. Эта осанка девятого принца дала понять, что он пришел, чтобы урегулировать долги. Сегодня это была усадьба Фэн, которая была неправа, поэтому у него не было выбора, кроме как делать то, что хочет другая сторона; более того…

«Ваше Высочество только что сказал, что «Живопись Циншань» должна была быть передана императорской наложнице Юй?» Он был очень удивлен. Если бы это было отправлено в суд, то это стало бы еще более серьезной проблемой.

В этот момент Фэн Цзинь Юань надеялся, что девятый принц покачает головой и скажет, что ее еще не отправили, но иногда все идет не так, как хочется. Сюань Тянь Мин не только не качал головой, он даже с уверенностью сказал: «Я отправил ее в тот же день. Мать принцессы заметила, что «Живопись Циншань» была подделкой. Она даже спросила, почему этот король прислал ей подделку. Лорд Фэн, как ты думаешь, что этот король должен ответить матери принцессе?»

Что сказал Фэн Цзинь Юань. Хотя имперская наложница Юй прожила простую жизнь в эти годы, и она не посещала множество праздников, это не означало, что Император не заботился о ней. Это не значит, что ей не место во дворце.

Фэн Цзинь Юань щелкнул халатом и опустился на колени на землю. «Тогда ваше величество будет полагаться на преступника».

Остальные люди тоже опустились на колени.

Фэн Юй Хэн задумалась. Сама она не могла быть слишком сильной и несчастной, поэтому она тоже опустилась на колени.

Когда она собиралась встать на колени, ее рука была схвачена этим человеком: «Тебе не нужно вставать на колени».

Фэн Юй Хэн была очень довольна отношением Сюань Тянь Мина и одобрительно кивнула ему.

Ревность Фэн Фен Дай яростно сожгла ее грудь. Почему это не она? Почему девятый принц не держит ее руку?

Очень быстро, Чэнь Ши привели.

Сегодня Чэнь Ши испытывала большой гнев, после того как его заперли во дворе Джин Юй. Потому что группа людей внезапно вмешалась, чтобы обыскать комнаты ее и Чен Юй, сказав, что они нанесли вред старшему молодому мастеру, она избила двух слуг. Но она все еще не могла помешать слугам найти куклу под подушкой Чен Юй.

Не имея возможности выпустить ее живот, полный гнева, она хотела разбить вещи, но она также почувствовала, что это пустая трата. Как только ей стало неловко из-за розлива ее гнева, пришли некоторые люди и пригласили ее пойти во двор.

Чэнь Ши почувствовала, что это, наконец, станет для нее шансом. Семья Фэн решила запереть ее, поэтому она может стать причиной распада этой семьи! Она действительно хотела увидеть, как долго Фэн Цзинь Юань сможет выжить без финансовой поддержки семьи Чэнь!

Чэнь Ши прибыла на передний двор, полностью подготовленный, чтобы высказать все; однако она обнаружила, что там была большая группа людей, включая Фэн Цзинь Юань.

Перед каждым, в середине двора, стоял трон из нефрита. На нем сидел девятый принц, которого она никогда не встречала, но сразу узнала.

Чэнь Ши с трудом держалась неподвижно и держала прислугу девушку рядом с ней. Оглядевшись еще немного, она увидела, что там также стоит лавочник Чудесного дома сокровищ.

Она не понимала, что здесь происходит, но в нынешней ситуации она не могла спрятаться, даже если бы хотела. Она могла только преклонить колени. Дрожа, она даже не знала, как приветствовать его, но она все еще подсознательно размышляла о том, сколько стоит построить такой трон.

Фэн Цзинь Юань поднялся и подошел к Чэнь Ши, схватив ее за ворот. Сначала он хотел поднять ее и выбросить; однако Чэнь Ши была слишком тяжелой. Он потянул ее несколько раз, но она не сдвинулась с места. Он мог только тащить ее.

Как Чэнь Ши справилась с этим. Она громко вопила и схватила свой собственный воротник, чтобы не задохнуться до смерти.

Наконец, Фэн Цзинь Юань перетащил Чэнь Ши до Сюань Тянь Мина и снова опустился на колени, сказав: «Надеюсь, ваше высочество справится с этим».

«С чем справиться?» Чэнь Ши была смущена: «Я? Почему ты хочешь справиться со мной?»

«Заткни рот!» Фэн Цзинь Юань сердито упрекнул Чэнь Ши: «Ты подменила вещи в Чудесном доме сокровищ и продала ему подделку. Недавно появилась «Живопись Циншань», которую он отправил императорской наложнице Юй в королевский двор. Вы говорите мне, почему он хочет справиться с тобой?»

«Это ...» Чэнь Ши была ошеломлена. Как могли вещи из Чудесного Дома Сокровищ найти свой путь в королевский двор? Первоначально она думала, что богатые люди из королевского двора смотрят на небольшие магазины на рынке!

«Слуги!» Сюань Тянь Мин не собирался тратить слова с Чэнь Ши, вместо этого приказал слугам: «Приведите ее вместе с этим королем во дворец».

«Ваше высочество!» Это было сказано в унисон Фэн Цзинь Юань и матриархом. Матриарх говорил:а «Ваше высочество, пожалуйста, проявите снисходительность и простите ее за это. Потеря вашего Высочества, семья Фэн готова компенсировать двойную стоимость».

Фэн Цзинь Юань сказал: «Я боюсь, что эта мерзкая женщина станет белой женщиной для императорской наложницы Юй. Надеюсь, ваше высочество сможет справиться с этим за пределами дворца».

Чэнь Ши не должна быть допущен во дворец, Фэн Цзинь Юань знал, что в тот момент, когда Чэнь Ши вошла во дворец, его жену семьи не удалось спасти. Не важно, может ли он спасти ее, но самой важной была Чен Юй. Без статуса дочери первой жены, как она могла прожить судьбу феникса? Таким образом, он предпочел бы, чтобы Сюань Тянь Мин убил Чэнь Ши, прежде чем они вошли во дворец, вместо того, чтобы привести ее во дворец. Таким образом, по крайней мере Фэн Чен Юй могла оставаться дочерью покойной первой жены.

Как только Чэнь Ши услышала, как матриарх упомянула о компенсации, она немедленно восстановила свой дух и быстро сказала: «Правильно, правильно, правильно! Мы компенсируем. Мы полностью компенсируем! Как бы то ни было, ваше высочество хочет, мы компенсируем, так что ваше высочество, пожалуйста, назовите сумму!»

Раздался треск!

Сюань Тянь Мин, без всякого предупреждения, взмахнул кнутом по телу Чэнь Ши. Кончик кнута приземлился на правую щеку Чэнь Ши, сразу же раскалывая кожу и плоть, вызывая цветение цветка.

«Ах!» Громко закричала Чэнь Ши, закрыв лицо! Боль была настолько интенсивной, что она каталась по земле.

Чен Юй бросилась вперед, чтобы поддержать Чэнь Ши. Не осмеливаясь поднять свое прекрасное лицо, способное вызвать падение городов и государств, она с горечью просила: «Прошу вашего высочества простить мою мать!»

Сюань Тянь Мин даже не взглянул на Фэн Чен Юй, только повернув голову, чтобы поговорить с Фэн Юй Хэн: «Тебе нужно правильно питаться. Что бы ты не хотела съесть, просто пришли служанку ко мне во дворец. Я буду готовить кухню для вас каждый день».

Фэн Юй Хэн была беспомощна: «Я хорошо питаюсь».

«Слишком тощая». Он фыркнул и посмотрел на Чэнь Ши: «Но неудивительно, все хорошее питание, должно быть, было съедено ею». Не дожидаясь ответа Фэн Юй Хэн, он продолжал спрашивать: «Ты все еще хочешь выйти сегодня?»

Фэн Юй Хэн кивнула: «Поскольку Чудесный дом сокровищ встретился с некоторыми неприятностями, и он недавно вернулся ко мне в руки, я должна взглянуть».

«Хорошо». Сюань Тянь Минь не остановила ее: «Тогда будь осторожна». Он снова протянул руку и похлопал ее по голове, похвалив: «Твои волосы действительно гладкие. Вы должны правильно позаботиться о них».

Эти слова заставляли Фэн Цзинь Юань снова вздрогнуть.

«Хорошо». Сюань Тянь Мин наконец подал знак своим слугам, чтобы снова поднять его трон: «Приведите главную жену семьи Фэн. Вперед во дворец. Видя, что Фэн Цзинь Юань все еще просит смягчения, его выражение стало строгим: «Лорд Фэн, похоже, что этого короля легко убедить?»

Фэн Цзинь Юань больше не осмеливался сказать другое слово.

«О, это правильно». Сюань Тянь Мин вспомнил кое-что: «Вчера, в то время как в городе, я слышал, что Юй Хэн проводит аудит журналов некоторых магазинов. Этот король не может допустить, чтобы будущая принцесса работала слишком тяжело; поэтому сегодня я привез домоправителя. Домоправитель поможет провести аудит вместе с Юй Хэн».

Фэн Цзинь Юань был в центре бесконечного краха!

Домоправитель дворца князя Юй! Кто не знал, что домоправитель дворца князя Юй был евнухом! Кроме того, он был не просто обычным евнухом! Именно тот, с юного возраста, начал заботиться о нынешнем Императоре, и они выросли вместе. Только после того, как девятый принц вышел сам по себе, Император дал ему миссию по уходу за девятым принцем!

Хотя он был премьер-министром, он видел лицо евнуха на протяжении многих лет. Даже думая об этом сейчас, у его сердца был затяжной страх.

Но у него не было возможности отказаться, потому что он сказал, что это должно помочь будущей принцессе с ее работой. У него не было абсолютно никаких оснований для отказа.

Под дезориентированными взглядами всех в поместье Фэн Сюань Тянь Минь ушел с Чэнь Ши, которая была связана, и ее рот кровоточил. Сразу же, как он ушел, он снова посмотрел на Фэн Чен Юй и выплюнул: «Так уродлива».

Люди усадьбы Фэн стали еще более дезориентированы.

Долгое время после того, как Сюань Тянь Минь ушел, никто не думал встать. Они все еще стояли на коленях.

Евнух, оставшийся позади, уже получил коробку с едой Фэн Юй Хэн и держал ее в руке. В это время он посмотрел на группу людей, которые остались на коленях. Без изменения выражения или необходимости глубокого вздоха он совершенно естественно сказал: «Вы можете подняться!»

Вышло уникальное вокальное качество и ударение евнуха, и все слушатели послушно встали.

Самый младший, Фэн Цзи Руи, тихонько потянулся к одежде Яо Ши и тихо спросил: «Это Высочество, как сестра, правильно? Он относится к сестре, отлично от других людей».

Яо ши кивнула: «Верно».

Цзи Руи стал счастлив: «Это здорово. Это высочество настолько велико. В будущем не будет никого, кто может запугать сестру».

Яо ши была эмоциональна. Как это могло быть. На самом деле, чем больше это было, тем больше людей увидели бы ее А-Хэнг как шип на их стороне, который нужно было удалить.

Но опять же, лично увидев отношение девятого принца к А-Хенг, ей было легче. Она надеялась на этого принца, способного защитить мирную и счастливую жизнь А-Хэнг.

Фэн Цзинь Юань подошел к евнуху, приветствуя его: «Евнух Чжан, прошло много лет с тех пор, как мы в последний раз встречались. Хорошо ли ваше здоровье?»

Евнух не был ни надменным, ни смиренным, и ответил естественно: «Лорд Фэн вспомнил, мы были здоровы» 1.

«Евнух, пожалуйста, заходите внутрь. Это ваш первый приезд в поместье Фэн. Сегодня вечером этот министр проведет банкет, чтобы поприветствовать евнуха.

«Ах!» Евнух Чжан махнул рукой: «Нет необходимости. Мы получили приказ от принца прийти помочь будущей принцессе провести ревизии некоторых счетов. Мы пойдем к принцессе, чтобы помочь».

Матриарх, услышав это, стала недовольна. В каждом предложении упоминалась принцесса. Фэн Юй Хэн все еще не была его женой. Почему ее не называли второй юной мисс?»

Но ей оставалось только быть несчастной. Она также не осмеливалась ничего показать перед этим евнухом. Появление Чэнь Ши, когда его увезли, все еще присутствовало в ее сознании. Ей пришлось тщательно обдумать это. Каким должен быть следующий шаг семьи Фэн.

Увидев, как евнух Чжан отказывается, Фэн Цзинь Юань не продолжал настаивать, только предупреждая Фэн Юй Хэн: «Не пренебрегай евнухом Чжан».

Фэн Юй Хэн кивнула: «Не волнуйся, отец». Затем, обратившись к матриарху, она сказала: «А-Хэнг нужно будет взглянуть на Чудесный дом сокровищ позже, и она просит бабушку разрешить уйти».

Может ли матриарх отказаться. Мало того, что она должна была это позволить, она должна была полностью согласиться на это. Таким образом, она положила улыбку на ее лицо и любезно сказала: «Давай, вперед. Не забудь взять с собой все необходимое».

«Я сделаю это». Фэн Юй Хэн сказала: «А-Хэнг проведет инвентаризацию всех вещей, которые были заменены. поддельные товары, которые были проданы на протяжении многих лет, также будут изыскиваться в меру наших возможностей. Когда придет время, А-Хэнг надеется, что бабушка может помочь А-Хэнг получить деньги от матери».

Матриарх неловко кивнула головой: «Хорошо».

Фэн Юй Хэн поклонилась и позвала Яо Ши и Цзи Руи. Взяв с собой служанок и евнуха Чжан, они вернулись в павильон Тонг Шэн.

Фэн Цзинь Юань наблюдал, как группа медленно уходит, когда он наполнялся эмоциями. Когда-то они были его официальной женой, сыном его первой женой и дочерью его первой жены!

Матриарх издала длинный вздох, беспомощно сказав: «Семья Фэн упадет в руинах с Чэнь Ши!»

1: Я думаю, что евнух использует «мы» вместо «я» в этих обстоятельствах.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 63**

Глава 63 – Ограбление

Фэн Цзинь Юань также знал, что когда Чэнь Ши войдет во дворец, семья Фэн должна будет четко определить ее позицию.

Имперская наложница Юй не была Императором, но если бы у Императора не было ее в сердце, как бы он мог так хорошо относиться к ребенку, которого она родила ему.

«Забудь об этом!» Он махнул рукой, как будто он пытался избавиться от всех бесконечных неприятностей: «Если эта мерзкая женщина сможет убежать из дворца в живой, она будет отправлена в монастырь Яркой луны за городом».

Фэн Чен Юй в отчаянии закрыла глаза. Звук падения прозвучал в ее голове.

Неужели семья Фэн откажется от нее?

Внутри павильона Тонг Шэн Фэн Юй Хэн организовала для Цин Юй аудит счетов вместе с евнухом Чжаном, затем отправила их вместе в дом сокровищ. Нынешнего лавочника определенно нельзя было использовать, и вещи в магазине были заменены Чэнь Ши, поэтому не оставалось ничего хорошего. Она решила просто закрыть чудесный дом сокровищ, как она поступила с залом ста трав несколько дней назад, пока она позаботилась о уборке магазина.

Что касается ее самой, она покинула поместье с Хуан Цюань. Ее целью была деревня в пригороде столицы.

Раньше она пообещала старику, который купил поддельный женьшень, что она его посетит. То, что было сказано, должно быть выполнено.

Адрес был записан Хуан Цюань. Когда они прибыли, они просто стали свидетелями того, как дочь семьи выходила замуж. Маленький осел вез девушку, одетую в красную свадебную вуаль, с бабушкой, которая заботилась о невесте рядом с ней. Сама невеста носила на плечах кучу ткани, вероятно, содержащую одежду для нее. В пустыне и холоде не было атмосферы праздника. Были некоторые жители деревни, которые пошли и отправили ее к входу в деревню, но они не были рады за нее.

Фэн Юй Хэн подвинула свою упряжку, чтобы позволить ослу пройти. Окружающий диалог жителей деревни пронесся: «Такая хорошая молодая девушка собирается выйти замуж за идиота. Как жаль».

«У семьи Старого Чена нет выбора. Мать Цзяоэра больна до такой степени, что семья задолжала большойдолг. Если бы она не вышла замуж за этого идиота, откуда бы взялись деньги, чтобы ее мать посетил врач».

«Разве женьшень не спас ее жизнь? Почему никаких улучшений не было?»

«Женьшень должен был просто сохранить ее жизнь. Был выписан не только он. Они не могли позволить себе другие лекарства и без денег приглашать врача, я думаю, что мать Цзяо на последнем дыхании, и когда женьшень закончится, она погибнет».

Фэн Юй Хэн подумала, что семья старого Чена была тем, кого она искала, поэтому она продолжила двигаться дальше.

Когда упряжь вошла в деревню, потребовалось множество поворотов, прежде чем, наконец, остановиться в отдаленном уголке.

Хуан Цюань помогла Фэн Юй Хэн спуститься и увидела, что так называемый семейный дом был просто соломенной палаткой. Во всех сторонах были очень заметные отверстия. На входе вместо двери висела тряпочная завеса.

Эта сцена не могла не заставить ее вспомнить деревню Си Пин, где первоначальный владелец тела прожил три года. Она не могла не вздохнуть.

Хуан Цюань взяла на себя инициативу и вошла за занавес. Внутри небольшого пространства была пожилая пара, один из них сидел, другой лежал. Тот, кто сидел был старик, который пришел в зал Ста трав.

Старик, увидев, что люди пришли, был ошеломлен. Затем, заметив, что это была Фэн Юй Хэн, он был так удивлен, что не знал, что сказать.

Болезнь пожилой женщины не была легкой. Даже после долгой борьбы она не могла сесть, но она продолжала спрашивать: «Это вернулась Цзяо'ер?»

Старик Чен сморщил нос и обернулся, чтобы вытереть лицо. Только тогда он столкнулся с Фэн Юй Хэн и сказал: «Юная мисс, зачем вы пришли».

«Раньше я обещала лично приехать взглянуть на тетушку. Я никогда не забываю свое слово. Она слегка рассмеялась и подошла к постели из травы, сидя рядом с пожилой женщиной: «Тетя, поместите свою руку сюда и позвольте мне взглянуть».

Старик Чен видел, как Фэн Юй Хэн сидела на грязной траве в своем чистом платье, заставляя его чувствовать себя смущенным и тронутым. Он никогда не вкладывал никакой надежды в Фэн Юй Хэн лично. Она уже дала ему бесплатный женьшень, который он видел как огромную услугу. Как могла юная мисс прийти в такое низкое место.

Но Фэн Юй Хэн действительно пришла.

Он быстро сказал своей жене: «Это великий и щедрый человек, который дал нам женьшень! Она является владельцем зала Ста трав в столице!»

Пожилая женщина, услышав это, хотела встать и поприветствовать великодушного человека, но ее остановила Фэн Юй Хэн, «Тетя, наиболее важно лечение вашей болезни».

Она проверила ее пульс. Болезнь этой пожилой женщины была примерно такой, какой она ожидала. Падение болезни от переутомления в дополнение к пожилому возрасту допускало появление всех возрастных болезней. В современную эпоху эта болезнь не считается серьезной, но в такую эпоху, когда медицинские знания не были хорошо поняты, это была опасная для жизни болезнь.

«Тетя, я спрошу вас, когда вы обычно чувствуете извивающуюся боль в ямке живота, вы чувствуете усталость или тяжело дышите?» Она положила запястье пожилой женщины и начала спрашивать о симптомах.

Пожилая леди была очень удивлена, что такая молодая девушка смогла проконсультировать ее как врач. Кроме того, она смогла правильно перечислить ее симптомы. Она не могла не кивнуть: «Великий человек совершенно прав».

«Ун». Фэн Юй Хэн продолжала спрашивать: «Крутящаяся боль, она начинается у ямы желудка и медленно продвигается к вашему плечу, запястью и даже пальцами? Кроме того, боль становится все более серьезной, а также длительность боли?»

«Как вы узнали?» Пожилая женщина была полностью захвачена Фэн Юй Хэн: «Доктора, которые приходили раньше, не могли даже сказать это так ясно, как этот великий человек».

Старик Чен, услышав эти слова, быстро сказал: «Владелец зала Ста трав, естественно, впечатляет!»

Фэн Юй Хэн улыбнулась, но не объяснила. Она понимала, что эта старушка страдала сердечными заболеваниями, но в эту эпоху, когда медикаментов не хватало, полагаться исключительно на лекарства, она не позволила бы ей выжить намного дольше. Более того, обстоятельства этой семьи Чен, как бы она ни смотрела на нее, не были местом, которое позволило бы больному восстановиться.

«В моей карете есть коробка с лекарством. Я схожу сама. Дядя Чен, иди за миской чистой воды. О тетушке теперь позаботится моя слуга». Фэн Юй Хэн не позволила Хуан Цюань следовать и вернулась к повозке в одиночку.

Как только она вошла в повозку, она опустила занавес. Она в течение долгого времени рылась в своей аптеке, прежде чем найти лекарства, которые могли бы лечить сердечные заболевания. После выбора она сорвала упаковку и поместила лекарство в маленькие фарфоровые бутылки, которые она приготовила.

Когда она вернулась в маленькую комнату, старик Чен принес чистую воду. Она дала пожилой женщине лекарство и вручила бутылку старому Чену, посоветовав ему, когда принимать лекарство и что искать. Только после этого она расслабилась и ушла.

Старик Чен не знал, как он мог бы поблагодарить ее должным образом. Он думал, что он может только поблагодарить за ее милость.

Фэн Юй Хэн некоторое время размышляла, прежде чем сказать ему: «Твоя дочь, если ты сейчас ее догонишь, ты все еще сможешь вернуть ее». Когда она сказала это, она вытащила банкноту стоимостью пятьдесят таэлей серебра: «Как бы вы это ни говорили, дядя является благотворителем зала Ста трав. Если бы не дядя, я бы не нашла этого преступника так быстро. За этот подарок спасибо дяде. Возвращайся к Цзяоэру. Если она захочет, скажи ей, чтобы она нашла меня в зале Ста трав через три дня».

Закончив то, для чего она пришла, Фэн Юй Хэн не задержалась. Вместе с Хуан Цюань она вернулась в повозку. Водитель закричал, и экипаж покинул деревню.

Хуан Цюань, похоже, имела некоторое понимание того, почему Фен Юй Хэн пригласила дочь семьи Чен в зал ста трав. Не в силах помочь себе, она спросила: «Неужели юная мисс хочет найти еще людей?»

Фэн Юй Хэн не скрывала от нее и серьезно кивнула: «Правильно. Когда я покинула столицу, я была еще молода и ничего не понимала. Эта большая столица, на мой взгляд, является совершенно незнакомым местом. Если у меня нет некоторых людей, которым я доверяю на своей стороне, кто знает, когда кто-то будет продан».

Хуан Цюань согласилась с ее словами: «Правильно. Семья Фэн сумела изменить три магазина в таком месте. Если бы в наших магазинах были наши собственные люди, как люди смогут издеваться над семейством Фэн?»

Фэн Юй Хэн больше не говорила. Повышение ее силы было одним из компонентов. У нее все еще была идея для зала Ста трав, о которой она постоянно размышляла последние несколько дней.

Из-за карьеры ее предыдущей жизни, ее рука будет чесаться всякий раз, когда она увидит пациента. Если зал Ста трав может превратиться в нечто похожее на больницу, и она сосредоточится на развитии некоторых профессионалов в этой области, разве это не считалось бы преимуществом для этой эпохи?

Фэн Юй Хэн беспокоилась о травмах тела Суан Тянь Мина. Заключение краткого анализа: Медицинская ситуация этого не позволяет. У нее были способности, но нет удобных инструментов для поддержки. Если династия Да Шун сможет медленно улучшить медицинские условия, больше и больше людей присоединяться.

Конечно, это были все запоздалые мысли. Она знала, что прежде, чем все стабилизируется, все простаивает.

Немного закрыв глаза, она прислонилась к стенке повозки и отдохнула. Хуан Цюань скопировала ее, и также наклонилась в сторону.

Но прежде чем они смогли отдохнуть, чувствительные уши Фэн Юй Хэн подняли вибрацию.

Услышав какой-то звук, что-то прозвучало в воздухе со свистящим звуком. Что-то летело к ним с тяжелым убийственным намерением.

Она и Хуан Цюань открыли глаза одновременно и отреагировали одновременно. Фэн Юй Хэн откинулась назад, направляясь прямо к окну. Хуан Цюань вытащила меч из своей талии и перерезал занавеску и крикнула предупреждение кучеру: «Будь осторожен!»

Игрок Фен Юй Хэн вышел на поле, и удар лезвия Хуан Цюань ударил острым мечом. Сила была чрезвычайно большой, так что даже чувствовалось расстояние между большим и указательным пальцами.

Но, к счастью, она уклонилась от этой атаки. Если бы она не заметила этого раньше, этот меч был нацелен непосредственно на сердце Фэн Юй Хэн.

Хуан Цюань втянула холодный воздух. Не сказав ни слова, она тоже выпрыгнула из окна повозки.

Эти два человека были далеко друг от друга и сразу же встретились после приземления. Фэн Юй Хэн спросила Хуан Цюань с беспокойством: «У тебя все в порядке, верно?»

Сердце Хуан Цюань согрелось, и она быстро сказала: «Я в порядке. Юная мисс, вы были ранены?»

«Нет».

Ясно понимая обстоятельства другого, они не говорили дальше. Они стояли на страже. Одна держала меч, а другая держала иглы между ее пальцами, которые она вытащила в какой-то неизвестный момент времени.

Очень быстро бесчисленные люди, одетые в черное с черными масками, появились со всех сторон, полностью окружая двух девочек.

Эти люди, одетые в черное, не теряли слов. Держа длинные сабли, они подошли и рассекли воздух. Это заставило Фэн Юй Хэн нахмуриться, черт возьми, обмен несколькими словами не должен был бы быть правильным началом этой последовательности событий? Она должна была спросить, кто другая сторона, тогда они ответят: «Нечего говорить мертвому человеку». Это правильный способ начать!

Двенадцатилетняя девочка успешно держала серебряные иглы между ее пальцами. С одной стороны, она была разочарована, что ее первый раз, когда она была ограблена в древнюю эпоху, не соответствовал сценарию, а с другой стороны, она считала, могут ли они действительно прорваться.

Воинское мастерство Хуан Цюань было чрезвычайно высоким, ее умение обращаться с мечом достигло вершины совершенства. Хотя ей было ясно, что юная мисс ее семьи не была экспертом, она все еще защищала ее сторону.

Фэн Юй Хэн действительно хотела, чтобы Хуан Цюань убежала первой. Пока Хуан Цюань не было вокруг, она могла исчезнуть в воздухе в любое время и в любом месте. Сколько бы ни было врагов, у них не было бы возможности вытащить ее. Но сейчас ничего хорошего. Она не могла быть слишком наглой. Она все еще не хотела, чтобы другие видели других монстров.

К сожалению, это маленькое тело было действительно разочаровывающим. После всего лишь нескольких раундов ее ноги начали судорожно дрожать. Фэн Юй Хэн почувствовала, что если они продолжат сражаться, даже если они не будут убиты этим количеством врагов, она умрет от истощения. Более того, ее сильные стороны были в тесном взаимодействии с боевыми и огнестрельными оружиями. В этой вспышке мечей она не могла даже приблизиться к врагу, не говоря уже о боевой части.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 64**

Глава 64 – Какое Величество?

Чем больше Фэн Юй Хэн сражалась, тем труднее становилось. Число людей, одетых в черное, казалось, увеличивало с каждой минутой. Хуан Цюань увидела, что все идет не так хорошо. Вытащив Фэн Юй Хэн, она отступила, защищаясь: «Юная мисс, здесь есть река. Пойдемте туда».

«Хорошо». Она не смела говорить слишком много. Она не смела тратить энергию. С помощью Хуан Цюань потянувшей ее, они побежали к реке.

Когда меч рассек воздух, она наклонила голову под звуки ветра. Иногда она была немного медленной, и некоторые волосы были отрезаны.

Смутно услышав звук проточной воды, она подумала, что они не слишком далеко от реки, но что они могут сделать, когда достигнут реки? Она до сих пор не сказала Хуан Цюань, что она абсолютно не умеет плавать!

В этот кратковременный период концентрации человек, одетый в черное, бросился к ней. Фэн Юй Хэн разозлилась и дико использовала свою силу. Отодвинув руку Хуан Цюань, она направилась прямо к сонной артерии этого человека.

Человек в черном недооценил ее. Девочка, которая только что прошла отрезок в десять лет, хотя казалось, что у нее есть некоторые навыки, но ее маленькое и слабое тело показалось, что у него не было смертельной способности. Таким образом, враг даже не потрудился уклониться от того, что сделала Фэн Юй Хэн.

Но людей часто считали неосторожными. Фэн Юй Хэн действительно устала до истощения; однако то, что человек в черном не считал, состояло в том, что она все еще держала в руке серебряные иглы. Самое главное, это были обезболивающие иглы, которые она вытащила из своего пространства.

Несколько игл аккуратно вошли в сонную артерию, и этот человек внезапно прекратил все движения, как бы застывший во времени. Даже сабля упала с их рук. Закрыв глаза, он рухнул, мертвый.

Хуан Цюань была поражена, думая, что что-то случилось с Фэн Юй Хэн. Поворачивая голову, она увидела, что Фэн Юй Хэн позаботилась об одном человеке и не могла не поднять большие пальцы: «Юная мисс потрясающая!»

Она криво улыбнулась. Шансов на осуществление было немного. Это была не гарантия того, что каждый враг, с которым она столкнулся, увидит, что ей так повезло. Более того ... это так утомительно! Ее легкие были на пороге взрыва.

Двое отступили до реки. Это была очень широкая река с медленным и устойчивым течением. Фэн Юй Хэн вспомнила, что она прошла мимо этой реки, возвращаясь в столицу из деревни Си Пинг. Она не думала, что когда она вернется снова, это будет потому, что на нее охотятся.

Хуан Цюань крепко схватила ее за руку и оттолкнула врага, прежде чем громко сказала: «Юная мисс, прыгайте в реку и убегайте первой! Я прикрою вас!»

Фэн Юй Хэн действительно хотела сказать: «Я не умею плавать», но прежде чем она успела это сказать, она увидела, что люди в черном внезапно меняют свою тактику боя. Они все немного отступили и поменяли мечи на луки. Их стрелы были окрашены в тёмно-зеленый цвет, явно отравленные.

Сердце Фэн Юй Хэн опустилось. Она больше не заботилась, умела ли она плавать или нет. Потянув Хуан Цюань, она прыгнула изо всех сил. Всплеск, они вошли в реку.

Хуан Цюань потянула Фэн Юй Хэн и быстро ушла на глубину, чтобы избежать отравленных стрел, которые пробивали поверхность воды.

Фэн Юй Хэн сделала все возможное, чтобы открыть глаза и посмотреть на поверхность воды. Зеленый яд медленно распространялся в воде, но цветок крови не расцветал, что позволило ей немного расслабиться.

К сожалению, она задержала дыхание до абсолютного предела. После булькания несколько раз ее сознание медленно стало туманным.

Смутно видя, как Хуан Цюань держит ее, плывя вперед так быстро, как только могла, она хотела сказать Хуан Цюань, чтобы она не волновалась. К сожалению, когда она открыла рот, вода из реки ворвалась внутрь. Фэн Юй Хэн беспомощно закрыла глаза и, наконец, потеряла сознание ...

Вторая юная мисс семьи Фэн отправилась обследовать ее магазины. Уже наступал вечер, и она должна была вернуться.

В столице росли слухи. Неизвестно, где и когда это началось, но люди говорили, что вторая юная мисс семьи Фэн была ограблена преступниками. Наступала ночь, и если ее скоро не найдут, возможно, ее репутация и моральная целостность больше не смогут быть сохранены.

Но дело было не только в ночном времени. Когда она была похищена, репутация семьи девочки уже потеряна.

В то время в поместье Фэн все мастера были собраны в главном зале дворца Пион. У каждого было торжественное выражение. Даже их дыхание было осторожным.

Вскоре после этого девушка-служанка поспешно вбежала внутрь и принесла грязный ботинок: «Кто-то сказал, что он был найден за пределами города у реки».

Фэн Фен Дай первая подошла и посмотрела. Она сразу поняла это: «Это ботинок второй сестры. Я видела, как она носила его раньше. Когда его Высочество принц Юй пришел сегодня, она носила их».

Сян Ронг нахмурилась: «Четвертая сестра, не говорите случайных вещей. Вторая сестра явно была одета в платье, которое сегодня утром достигало земли. Когда ее ноги были видны?»

«Как это могло быть не так». Фэн Фен Дай настаивала на том, что она видела: «Я определенно это видела. Это определенно эта пара».

«Хорошо». Фэн Цзинь Юань махнул рукой: «Поместите обувь здесь, вы можете пойти».

Эта девушка положила обувь в середину комнаты и быстро ушла.

Фэн Цзинь Юань посмотрел на матриарха, сказав: «Мама, как ты думаешь, что мы должны делать?»

Матриарх почувствовала, что это был неудачный год. Чэнь Ши была затащена во дворец, и Фэн Юй Хэн пропала без вести. Кто хотел иметь дело с семьей Фэн?

«Вы отправили людей искать ее?» Матриарх спросила Фэн Цзинь Юань: «Мы не можем медлить. Люди принца Юй пристально следят за нами».

Фэн Цзинь Юань кивнул: «Естественно, они смотрели все время. Сын отправил много групп людей, но ни у кого не было никаких новостей. Что касается людей принца Юй ... Я беспокоюсь, что они уже получили эту новость. Но, возможно, его Высочество все еще находится во дворце и еще не слышал».

Фэн Чен Юй вытерла слезу и печально сказала: «Тяжелая работа второй сестры вот-вот окупится. Как это могло произойти. Что она будет делать в будущем?»

Фэн Фен Дай добавила: «Правильно. Выцветший цветок и иссохшие ивы, принц Юй определенно захочет отменить брак »1.

Хотя Фэн Цзи Руи был молод, он все еще понимал, что слова Фэн Дай были не о его сестре. Он сразу же стал несчастным. «Моя сестра определенно не выцветший цветок и иссохшая ива! Это чрезвычайно сильное высочество не захочет старшую сестру!»

«Конечно». Фэн Цзи Хао, сидя на мягком стуле, который должен был быть доставлен слугами, с презрением взглянул на Цзи Руи: «Жениться на уже используемой женщине будет ужасным позором для императорской семьи. Что ты можешь понять в таком молодом возрасте».

«Старший молодой хозяин вырос, но зачем говорить такие безответственные слова?» Яо ши внезапно подняла голову, сердито глядя на Фэн Цзи Хао: «Независимо, вторая юная мисс - твоя младшая сестра. Даже если ты ее не любишь, все в порядке. Как вы можете бросать камни в кого-то, кто попал в колодец в такое время? Более того, она просто пропала без вести. Муж и свекровь еще не говорят. Самый старший молодой господин, почему ты так спешишь, чтобы осудить?»

«О-хо!» Фэн Цзи Хао никогда не думал, что он увидит день, когда легко угнетаемая Яо ши будет говорить о будущем ее дочери.

Оживившись, он сказал: «Тогда наложница мать Яо, как вы думаете, что наша вторая юная мисс отправилась делать? А? Ее обувь даже снята. Сказать, что она невиновна, кто бы этому поверил?»

Яо ши не слишком умела спорить с другими, особенно с таким неразумным человеком, она не смогла закончить свои приговоры. Это был Фэн Цзи Руи, который говорил невинно, что осмелился что-то сказать. Он открыл рот и сказал: «Большой брат, говорит это о старшей сестре. Это очень сильное Высочество будет использовать его кнут, чтобы выбить тебя!»

Услышав упоминание об этом, Фэн Цзи Хао почувствовал горячую жгучую боль от кнута Сюань Тянь Мина с сегодняшнего утра. В его сердце он ненавидел Сюань Тянь Мина до смерти, но у него не было никакого отношения к этому человеку. Он был принцем, сыном дракона. Что это было?

Он не мог не взглянуть на Фэн Цзинь Юань. Увидев, что Фэн Цзинь Юань сердито посмотрел на него, Фэн Цзи Хао снова испугался, боясь говорить дальше.

Трость матриарха сильно прозвучала несколько раз, когда она вздохнула и сказала: «Яо ши права. Ееще не время судить. Люди, которые были отправлены, еще не вернулись. Подождем немного дольше. Кроме того,…» Она посмотрела на Фэн Цзинь Юань: «Цзинь Юань, вам нужно найти способ остановить людей столицы от разговоров. Даже фальшивые новости станут реальностью, если будут распространены достаточно широко».

Фэн Цзинь Юань кивнул и ответил: «Хорошо».

Затем все снова замолчали.

Когда Фэн Юй Хэн открыла глаза, она не могла понять, где она.

Перед ее глазами была кварцевая занавеска, которая заставила ее думать, что она вернулась в современную эпоху; однако, снова взглянув на обстановку комнаты, она отказалась от этого смелого образа мышления.

Сандаловое дерево для балок, кварцевые бусины для занавеса и огромная ночная люминесцентная жемчужина висели над кроватью, сияя мягким светом, подобным луне.

Она села и встала с кровати, но она не знала, когда она переоделась в совершенно новый наряд. Хлопок был рыхлым и мягким, что очень удобным для носки.

Глядя вниз, весь пол был сделан из белого нефрита, вложенного стеклянными бусами. На каждой плитке был очень хорошо выгравированный цветок лотоса, так что были видны даже тычинки и пестики. Это заставило людей, которые смотрели на него, чувствовать себя спокойно.

Фэн Юй Хэн была удивлена.

По сравнению с ее павильоном Тонг Шэн, который использовал то, что дал Сюань Тянь Мин, он все еще не стал таким шикарным.

Она была босая, когда вставала с постели, но когда она наступила на нефритовый пол, у нее было немного тепла, и он был мягким на ощупь. Это дало людям ощущение желания лечь на него.

В этот момент дверь была открыта. Она застыла на месте и посмотрела на незнакомого слугу, который вошел.

Хотя она думала, что она служанка, она не похожа ни на одного из ее знакомых. В одежде, которую она носила, материал, казалось, превосходил то, что наложницы-мамы носили в поместье Фэн. Ее тонкая внешность тоже была очень красивой. На ее лице был также намек на макияж, что заставляло ее очень приятно смотреться.

Увидев, что Фэн Юй Хэн проснулась, девочка положила чашку чая на стол и почтительно поздоровалась с ней: «Мисс проснулась!»

Сомнения начали подниматься в ее сердце.

Назвав ее мисс, а не второй юной мисс семьи Фэн, означало, что она была не в районе, контролируемом семьей Фэн. Приветствие, данное этой девушкой, было очень правильным. Это была не обычная девочка-служанка из богатой семьи, которую можно было обучить.

Увидев, как Фэн Юй Хэн замерла, слуга больше не спрашивала. Она просто подошла и помогла ей сесть на стул. Налив ей чай, она достала пару носков и помогла ей надеть их. Только после этого она снова заговорила: «Мисс, выпейте сначала чай. Кухня уже приготовила немного еды и просто ждет, когда мисс проснется и попросит пищу, прежде чем они смогут ее принести».

Слуга заговорила, идя к двери, указывая на людей снаружи. Сразу же появилось больше слуг, носящих ту же одежду, они передали ей одежду. Когда эта девушка вернулась к ней, Фэн Юй Хэн наконец заметила, что одежда, которую они держат, была одеждой, которую она носила, когда она покинула поместье Фэн.

«Мисс упала в воду. Этот слуга заменил одежду, которую вы носили. Этот набор одежды, которую вы носили ранее, был вымыт и надушен. Кроме того, обувь исчезла, и его Высочество послал за другой парой. Хотя за короткий промежуток времени невозможно сделать такую же пару, этого должно быть достаточно, чтобы обмануть людей, которые просто мельком ее видят».

«Его высочество?» Фэн Юй Хэн нахмурилась: «Какое высочество?»

Она только знала Сюань Тянь Мина, девятое высочество; Тем не менее, Сюань Тянь Мину и ей нечего скрывать. Почему он не пришел сам, чтобы поговорить?

«Где это место?» - спросила она снова.

Слуга улыбнулась и ответил: «Это дворец Зимней Луны имперской наложницы Юй».

Она облегченно вздохнула. Императорская наложница Юй была матерью Суан Тянь Мина. Поскольку она была во дворце Зимней Луны, тогда его Высочество определенно был Сюань Тянь Мин.

Кто знал, что слуга быстро последует и добавит: «Мисс спросила, какое высочество. Это седьмое высочество».

«Седьмое высочество?»

1: Она говорит, что Фэн Юй Хэн потеряла свою невинность.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 65**

Глава 65 – Три вопроса и три ответа наложницы-матери Юй

Фэн Юй Хэн почувствовала, как ее голова закружилась. Кто был седьмым принцем?

Глядя снова на слугу перед ней, она организовала свои знания о древней эре. Поскольку она была во дворце, она должна быть императорской дворцовой горничной? Неудивительно, что ее манеры были на несколько уровней выше, чем у слуг поместья Фэн.

Молодая горничная дворца, казалось, поняла, о чем думала Фэн Юй Хэн. Со своей профессиональной улыбкой, она объяснила, кт был седьмой принц: «Его Величество мать, родившая седьмого принца, была имперской наложницей Чжао. К сожалению, при родах у нее началось внутренне кровотечение, и она умерла. Имперская наложница Юй затем приняла его высочество седьмого принца и привела его во дворец Зимней Луны, чтобы воспитать. Только когда его высочество седьмой принц станет старше, он покинет дом».

Она кивнула, понимая. Таким образом, седьмой принц и Сюань Тянь Мин были детьми императорской наложницы. Один был по рождению, а другой был принят.

«Когда меня привели во дворец?» Она встала с постели, открыла занавес и посмотрела на улицу. Небо было черным. «Та, кто спасла меня, тоже здесь?» Она беспокоилась о Хуан Цюань, и она волновалась, знал ли Сюань Тянь Мин, что она была во дворце. Затем она вспомнила: «Где его Высочество принц Юй?»

Молодая горничная дворца терпеливо отвечала: «В полдень мисс привезли во дворец. Его Высочество седьмой принц также привел девушку Хуан Цюань и кучера. Его Высочество принц Юй также пришел, чтобы увидеть мисс, оставив сообщение, чтобы этот слуга сообщил мисс, когда она проснется. Вопросы, происходящие за пределами дворца, он должен должным образом позаботится о них. Юной мисс нужно отдыхать».

Фэн Юй Хэн расслабилась. Поскольку Сюань Тянь Мин сказал, что он позаботится о делах, то он позаботиться о них должным образом. Она не собиралась возвращаться в свое поместье. Люди этой древней эпохи действительно слишком преувеличивали вещи. Если бы это был 21-й век, пропадать до середины ночи где-то, это ни о чем не говорило бы.

Когда она заговорила, другая дворцовая горничная тихо вошла, держа в руке пару туфель. Приветствуя ее, она положила обувь и сказала: «Не забудьте, пожалуйста, надеть обувь и приходите на платформу для наблюдения за луной. Имперская наложница Юй пригласила вас». Затем она отступила.

«Наденьте их и посмотрите, подходит ли обувь по размеру, мисс». Юная слуга помогла Фэн Юй Хэн надеть ботинок. «Левый ботинок недавно сделан. Его Высочество седьмой принц дал понять, что используемый материал не должен быть слишком новым. Таким образом, он не слишком выделяется».

Фэн Юй Хэн тайно думала, что этот седьмой принц был довольно дотошным. Недавно сделанная обувь идеально подходила, и внешний вид ботинка было трудно отличить без тщательного осмотра. Трудно было сказать, был ли он подделкой или нет. Возможность сделать это всего за один день была действительно впечатляющей.

«Он идеально подходит». Она встала и подняла уже выстиранную одежду: «Принесите мне немного воды, чтобы быстро вымыться. После того, как я закончу переодевание, давайте быстро отправимся к имперской наложнице Юй. Правильно, позовите Хуан Цюань».

Молодая горничная дворца кивнула в знак согласия и ушла.

Вскоре после этого вошла Хуан Цюань. Видя, как Фэн Юй Хэн переодевается, она быстро бросилась помогать.

«Юная мисс действительно испугала этого слугу». Хуан Цюань все еще беспокоилась о ней до этого момента: «Ты не знаешь, как обращаться с водой, но ты все же прыгнула в реку!»

Фэн Юй Хэн закатила глаза: «Если бы я не прыгнула в реку, то должна была ждать, чтобы меня застрелила отравленная стрела?» Говоря об отравленных стрелах, ее глаза сверкнули.

Кто же приговорил ее к смерти?

«Правильно». Она тихо спросила Хуан Цюань: «Что случилось с седьмым принцем? Почему он пришел, чтобы спасти нас?»

Хуан Цюань погладила ее живот: «Это действительно совпадение. Его Высочество седьмой принц покинул провинцию много месяцев назад. Он только что вернулся в столицу сегодня и только что пошел по реке. Когда мы сбежали к реке, мы не заметили, что на реке была лодка. К счастью, мы побежали к Его Высочеству, седьмому принцу; в противном случае, сегодня ... возможно, не было бы спасения от гибели». Как только Хуан Цюань сказала, она медленно опустила голову, и ее голос стал тише и тише.

Она была отправлена ее хозяином, чтобы защитить Фэн Юй Хэн, но Фэн Юй Хэн была вынуждена прыгнуть в реку из-за нее. Если ее мастер расследовал это дело, она изо всех сил попыталась бы избежать смертной казни.

Фэн Юй Хэн поняла ее мысли и слегка похлопала ее по плечу, сказав: «Все в порядке. Я не виню тебя. Я, естественно, объясню это его Высочеству. Не принимай это близко к сердцу».

Голос Хуан Цюань был слегка подавлен, так как она тихо сказала: «Спасибо, юная мисс».

После того, как Фэн Юй Хэн закончила переодевания, дворцовая горничная привела ее и Хуан Цюань на лунную смотровую площадку, чтобы увидеть имперскую наложницу Юй.

Но как только она вышла из двери спальни, она услышала звук музыки, как будто это были изящные звуки природы. Это было мелодично и ясно, свежо и безудержно.

Хотя Фэн Юй Хэн не очень хорошо понимала музыку, она все равно могла отличать хорошее и плохое. Звуки музыки, которые вошли в ее уши, теперь слегка потянулись к сердцу человека. Возможно, если бы они были немного более квалифицированными, любой, кто слушал, стал бы очарован этим.

Хуан Цюань, казалось, была чужда этой музыке, слабо говоря: «Это его Высочество седьмой принц».

Она была немного удивлена. Двигаясь к источнику музыки, как и ожидалось, скрестив ноги под старым деревом пагоды, сидел человек, играющим на цитре. На нем была черная одежда, у него были черные волосы, которые свисали по плечам, но, казалось, они не были грязными. Вместо этого он оказался чрезвычайно изящным.

Чувствуя, что пришли люди, человек немного увеличил звук своей песни. Спокойно сыграв одну последнюю песню, он поставил цитру в сторону и встал. Оглянувшись на Фэн Юй Хэн, он слабо улыбнулся.

Его живописная внешность была похожа на цветущий цветок лотоса на полу спальни. Это успокоило души людей и улучшило их настроение.

Фэн Юй Хэн пошла и наклонила колено, приветствуя его: «Мы приветствуем ваше Высочество седьмого принца. Большое спасибо за благословение вашего Высочества в спасении нас».

Седьмой принц Сюань Тянь Хуа был седьмым сыном императора Тянь Ву. Он тоже был воспитан императорской наложницей Юй, но его характер был полностью противоположен девятому принцу Сюань Тянь Мин.

Сюань Тянь Мин был своевольным, необоснованным, высокомерным и одиноким. Сюань Тянь Хуа, однако, был честным, мирным, ученым и был добр к другим.

Эти двое не были полными братьями, но они превзошли всех братьев. Любовь Сюань Тянь Хуа к Сюань Тянь Мину не проиграла любви его отца-императора или императорской наложницы.

«Без проблем. Не нужно стоять так». Суан Тянь Хуа не спеша говорил, его голос напоминал спокойный ветерок. «Девятый брат, наконец, решил принять принцессу. Я очень рад за вас двоих».

Суань Тянь Хуа было присвоено звание принца Чун много лет назад, но он все еще привык использовать «я».

«Пойдемте. Имперская наложница-мама ждет. Я пойду с тобой». С этим он повернулся и взял на себя инициативу. Она чувствовала, что эта чистая и элегантная фигура была очень уникальной в этом дворце.

Лунная смотровая площадка была самым высоким местом в этом дворце. Было сказано, что Император Тянь Ву построил ее только для того, чтобы приветствовать императорскую наложницу Юй. Она была построена здесь в этом дворце Зимней Луны, который затем был подарен императорской наложнице Юй.

Когда Фэн Юй Хэн прибыла, имперская наложница Юй сидела и ела фрукты на платформе. Женщина, которой было явно 36 или 37 лет, но ее лицо заставляло женщин 25 лет испытывать ревность. Фэн Юй Хэн не могла не сетовать о способности людей древней эпохи сохранить свой юношеский облик. Кажется, что все оставалось таким, каким было долгое время.

Сюань Тянь Хуа взял на себя инициативу и сделал шаг, встав на колени перед императорской наложницей Юй. В уважительном, но не отчуждающем тоне он сказал: «Этот сын отдает уважение императорской наложнице».

Фэн Юй Хэн быстро пошла вперед, чтобы встать на колени вместе с Хуан Цюань, сказав: «Эта скромная девушка Фэн Юй Хэн приветствует императорскую наложницу Юй. Добрый вечер, леди Юй».

Она огляделась краем глаза и увидела, что Чэнь Ши стояла на коленях возле колонны зала для зрителей. Ее спина была очень прямой, но ее тело дрожало.

«Вставай, пол холодный. Не стой на коленях». Голос императорской наложницы был ясным и четким, совершенно не похожим на ее предыдущий ленивый вид, когда она ела фрукты на платформе.

Сюань Тянь Хуа первым поднялся, затем Фэн Юй Хэн также встала. Хуан Цюань встала и отступила на несколько шагов.

Имперская наложница Юй спустилась с платформы. У ее великолепного имперского платья были длинные юбки, которые стекали по лестнице. Его красота была опьяняющей.

Фэн Юй Хэн задумалась, Император должен действительно обожать эту имперскую наложницу. Привыкнув к виду самой красивой женщины в городе, Фэн Чен Юй, она не могла не почувствовать, что это был огромный мир с большим количеством людей, более красивых, чем ее сестра.

«Императорская наложница, подойди, сядь здесь». Сюань Тянь Хуа, естественно, подошел и занял место горничной дворца. Поддерживая наложницу-мать Юй, он затем принес планку с фруктами и положил ее на стол.

Имперская наложница Юй потянулась вперед и подняла гроздь винограда, положив ее в рот. Когда она, наконец, заговорила, нужно было спросить Сюань Тянь Хуа: «Ты должен был учить мою будущую невестку играть в цитру. Как проходит обучение?»

Фэн Юй Хэн, услышав это, все поняла и быстро отдала честь, прежде чем сказать: «Это вина этой скромной девушки за то, что она неуклюжа. Даже после обучения с полудня до сих пор мне еще предстоит достичь даже половины способности его Высочества седьмого принца». Императорская наложница Юй нашла оправдание ее исчезновения сегодня днем. Как она не могла распознать эту доброту.

Сюань Тянь Хуа все еще сохранял свою легкую улыбку, говоря: «Как может быть, что младшая сестра неуклюжа. Это я слишком неопытный, мои учения не имеют порядка».

Фэн Юй Хэн была безмолвной. Было ли это правилом семьи Сюань? Все ли они были знакомы? С одной стороны это была принцесса. Придя сюда, она стала будущей невесткой и младшей сестрой. Они полностью не считали ее посторонней!

Имперская наложница Юй тщательно осмотрела Фэн Юй Хэн, ее лицо не показывало никакого выражения. Оно было ни теплым и ни холодным, но слова, которые она говорила, полностью были в ее пользу: «Вы должны перестать называть себя скромной девушкой. Поскольку этот дворец признает вас будущей невесткой, вы должны поступать так, как Мингер и Тянь Хуа, и просто называть меня императорской наложницей. Кроме того, просто зовите Тянь Хуа седьмым братом».

Фэн Юй Хэн быстро опустилась на колени: «Эта скромная девушка не осмеливается». Это считалось небесной благодатью для людей древности. Она не приняла незаслуженную честь. По какой причине они должны относиться к ней так хорошо?

«Что не осмеливается делать?». Голос императорской наложницы Юй продолжал оставаться ясным и все еще мог становиться немного громче. Говоря так, чтобы вся комната могла слышать, в том числе Чэнь Ши: «Получив дар обручения Мингера, этот дворец признает вас будущей невесткой. В этом дворце все равно, какая у вас преступная семья, и если вы дикий преступник. Пока Мингер счастлив, этот дворец признает тебя как своего собственного ребенка».

Сердце Фэн Юй Хэн было тронуто. Она знала, что имперская наложница Юй сказала это Чэнь Ши. Кажется, что за ней стоял не только принц Юй. Даже его мать будет относиться к ней так хорошо, как к родственнику. В этой жизни не было никаких сожалений.

«Невестка благодарит императрицу-наложницу за ее милость». Приклоняясь искренне, ее лоб коснулся земли.

Имперская наложница Юй с удовлетворением кивнула. Сюань Тянь Хуа лично отправился помогать ей, когда Фэн Юй Хэн сказала: «Большое спасибо, седьмой брат».

Сюань Тянь Хуа слегка рассмеялся, не сказав ни слова.

Только теперь имперская наложница Юй начала серьезно оценивать Фэн Юй Хэн. С головы до ног и, наконец, приземлившись на лицо, она некоторое время размышляла над тем, чтобы сказать: «Да, действительно, ребенок семьи Яо». Она указала на стул рядом с ней: «Подойди, сядь».

Фэн Юй Хэн поблагодарила ее и села, выглядя очень естественной, не оставаясь ни надменной, ни скромной.

Имперская наложница Юй стала еще более удовлетворена.

«Как жизнь в семье?» Как бывшая служанка, императорская наложница Юй вдруг задала этот вопрос.

Она улыбнулась и ответила: «Резиденция, которую дал его Высочество, эта невестка назвала павильоном Тонг Шэн. Эта невестка хорошо там живет».

Имперская наложница Юй взглянула ей в глаза и снова спросила: «Братья и сестры по-прежнему дружелюбны и мирны?»

Она снова ответила: «В этом году брату Цзи Руи исполнилось шесть лет. Он очень умный и заботливый».

Имперская наложница Юй наклонилась вперед и слегка приподняла тело: «Твои родственники хорошо поживают?»

Лицо Фэн Юй Хэн показало некоторое одиночество: «Они далеко в Хуан Чжоу, и мы не видели их много лет».

Имперская наложница Юй вдруг встала, пытаясь скрыть улыбку. Глядя на Фэн Юй, она постоянно кивала и говорила: «Хорошо! Хорошо! Хорошо!»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 66**

Глава 66 – Разбивая мечты стать императрицей

Имперская наложница Юй задала три вопроса, и Фэн Юй Хэн предоставила три ответа, полностью дистанцировавшись от семьи Фэн. Единственный дом, который она признавала - это павильон Тонг Шен. Единственным братом был Фэн Цзи Руи. Единственной семьей, которую она признавала, была семья Яо в Хуан Чжоу.

Это была дочь семьи Яо!

Сюань Тянь Хуа не думал, что у его невестки будут такие мысли; однако, размышляя, о том, кто мог растопить сердце невероятно толстокожего девятого брата, как это может быть обычная девушка. Он не мог не поднять репутацию Фэн Юй Хэн в своих глазах.

Имперская наложница Юй прошла несколько шагов к центру зала. Фэн Юй Хэн быстро последовала за ней и увидела, что имперская наложница Юй указывает на коленопреклоненную Чэнь Ши и сказала: «Этот человек, ты ее узнаешь?»

Фэн Юй Хэн взглянула в этом направлении и обнаружила, что Чэнь Ши не просто стоит на коленях. Под ее коленями были булыжные камни. Камень был разбит на куски, причем каждая часть имела острые углы. Так как Чэнь Ши была толстой, на земле уже была небольшая лужа крови, и Чэнь Ши не смела двигаться ни на дюйм.

«Эта невестка узнает ее. Это главная жена семьи Фэн, Чэнь Ши». Она перестала смотреть и ответила на вопрос императорской наложницы Юй.

Услышав слова «главная жена», имперская наложница Юй ухмыльнулась: «Очень хорошо». Затем, оборачиваясь, она тащила длинную юбку к платформе. На полпути вверх по лестнице она повернула голову, ее лицо показало яростное выражение: «В этом мире нет никого, кто посмел бы обмануть людей этого дворца. Даже Император не осмеливается это сделать. Чэнь Ши, ты действительно смела!»

Чэнь Ши давно испугалась пугающей атмосферы дворца; кроме того, Дворец Зимней Луны был самым великолепным дворцом имперских объектов. Это было также место, в котором было очень мало людей. Имперская наложница Юй, о которой она раньше слышала, была домашней наложницей, которую нельзя было не обожать. Но кто мог бы знать, что здесь она встретит ее и попадет в этот дворец Зимней Луны!

Чэнь Ши стояла на коленях и дрожала. Она хотела говорить; однако ее зубы звенели от страха, поэтому она не могла даже издать звук.

Она знала, что в худшем случае девятый принц однажды ее ударит. С подарком Фэн Цзинь Юань он абсолютно не мог просто избить ее до смерти, когда она опустилась на колени. Тем не менее, для имперской наложницы Юй убить ее было бы как убийство муравьев и сверчков. Никому не нужно было это наблюдать.

«Чэнь Ши». Прозвучал ледяной холодный голос императорской наложницы: «Я вижу, что вы жена нынешнего премьер-министра, поэтому сегодня я не буду спорить с вами слишком много. Принесите настоящую «Живопись Циншань» нашему принцу Юй в течение трех дней. Кроме того, я слышала, что у вас есть дочь, которая хочет стать императрицей?»

Чэнь Ши была поражена. То, что она считала самым дорогим в ее сердце, вот-вот сломается.

«Тогда этот дворец даст семье Фэн указ. Дочь первой жены семьи Фэн, Чен Юй, не сможет войти во дворец в течение пяти лет!»

Однако Чэнь Ши с облегчением вздохнула. Пять лет было не так уж плохо. Ее Чен Юй нужно было только ждать решения Фэн Цзинь Юаня. Какого принца Фэн Цзинь Юань решит поддержать, вполне вероятно, что Чен Юй станет официальной принцессой этого принца. Учитывая ее нынешнее здоровье, она не должна умереть в течение пяти лет.

Как императорская наложница Юй не знала, что думала Чэнь Ши, но она не спорила. Она просто подняла правую сторону губы и усмехнулась. Она открыла рот, на этот раз разговаривая с евнухом: «Запишите указ, затем отправляйтесь к императрице за печатью Феникса. Отправьте его обратно в поместье Фэн вместе с ним».

Евнух получил приказ и ушел.

Когда он вернулся, Сюань Тянь Мин вернулся с ним.

Позади него Бай Сай помог поднять кресло-коляску к передней части зала. После приветствия императорской наложницы Юй Бай Сай сразу отступил. Сюань Тянь Мин столкнулся с императорской наложницей Юй, которая все еще находилась на полпути вверх по лестнице, и помахал ей: «Императорская наложница, перестань так высоко стоять».

Имперская наложница Юй улыбнулась, когда она спустилась. В мгновение ока она полностью изменилась: «Мингер, есть вопросы, о которых ты не заботишься?»

Сюань Тянь Мин кивнул, затем протянул руку Фэн Юй Хэн.

Она подсознательно дотронулась до его руки, мгновенно схватившись.

«Я действительно не знаю, какие идиоты, которые устали от жизни, распространяют слухи вокруг столицы. Эта королевская принцесса просто вошла во дворец и играла в течение дня, но люди в столице говорят, что ее похитили преступники!»

Лицо имперской наложницы Юй снова стало холодным: «Эти люди должны умереть».

«Да». Сюань Тянь Мин серьезно кивнул головой: «Я уже убил пять».

С боку Сюань Тянь Хуа дважды вздохнул: «Императорская наложница, уже поздний час. Позвольте девятому брату отправить младшую сестру».

Имперская наложница Юй кивнула: «Все в порядке». Размахивая рукой, она сказала дворцовым горничным: «Принесите подарок этого дворца о нашей первой встрече будущей невестке и отправитесь с его Высочеством. Пусть каждый хорошо проследит за тем, как возвращается вторая юная мисс семьи Фэн».

Фэн Юй Хэн быстро поблагодарила и взяла на себя инициативу, чтобы подтолкнуть кресло-коляску Сюань Тянь Мина и уйти со всеми остальными. Даже Чэнь Ши была схвачена двумя сильными евнухами и брошена во двор.

Лицо Сюань Тянь Мина было заполнено неприязнью, давая слуге приказ: «Просто найдите любую телегу, привяжите ее и бросьте. Она не поместится ни в одной из повозок дворца принца Юй».

Сюань Тянь Мин использовал императорскую карету и отправился прямо из дворца в поместье Фэн. Кроме того, были горничные и евнухи, которые несли дар первой встречи. С этим множеством людей стало довольно шумно.

Народ столицы спал. Но в этот час на улицах появилось много людей. Все смотрели широко раскрытыми глазами, когда принц Юй и принц Чун вместе отправили вторую юную мисс семьи Фэн из дворца. Кроме того, люди Сюань Тянь Мина распространяли слухи, что императорская наложница Юй приняла вторую юную мисс семьи Фэн во дворце в полдень.

Только тогда люди поняли, что вторая юная мисс семьи Фэн фактически не была похищена другими. Она вошла во дворец, чтобы встретить свою будущую свекровь.

С таким количеством сплетников было невозможно, чтобы новости не дошли до семьи Фэн. Экономка, Хи Чжун, доложила об этом всем в главном зале. Большинство людей вздохнули с облегчением, но были некоторые, кто только сожалел об этом, например: Фэн Чен Юй, Фэн Фен Дай и Фэн Цзи Хао.

Увидев толпу людей на улице, Фэн Юй Хэн не могла не усмехнуться: «Подумав о возвращении, новости о том, что меня похитили, также передавались из уст в уста. В конце концов, корень этого даже нельзя найти».

Сюань Тянь Мин поднял бровь: «Кто сказал, что его нельзя найти. Разве я не сказал, что убил пятерых?»

«Но мы все еще не знаем, кто именно был за всем этим, верно?»

Люди в карете замолчали. Это был Сюань Тянь Хуа, который заговорил: «Глядя на движение боевых искусств, это должны быть люди из дворца Ямы» 1.

Фэн Юй Хэн не понимала и ждала объяснений.

Сюань Тянь Хуа продолжил: «Дворец Ямы - это организация убийц в Цзян Ху. Кража, похищение и убийство - это их бизнес; однако их цена высока. Те, кто может себе это позволить - это в основном состоятельные люди».

Сюань Тянь Мин продолжал: «Это не должен быть твой отец. Он не глуп, чтобы все еще хотеть убить тебя. Что касается этой главной жены, она не должна быть такой умной. Люди дворца Ямы также пренебрегают тем, чтобы вести дела с этим человеком. У вашего брата и сестры не должно быть таких денег, поэтому, скорее всего, есть еще одна фракция людей, которую вы должны остерегаться».

Фэн Юй Хэн задумалась и сказала: «Ты говоришь о семье Чэнь?»

Сюань Тянь Мин кивнул: «Чэнь Ши глупа, но это не означает, что вся семья Чэнь невежественна; в противном случае они не сделали бы свой бизнес настолько успешным. Если семья Чэнь хочет защитить свое богатство, тогда они должны защищать позицию Чэнь Ши в семье Фэн. Таким образом, некоторые вещи не требуют, чтобы Чэнь Ши действовала. Они позаботятся о ней».

Сидя молча, Фэн Юй Хэн нахмурилась. Чэнь, если они вмешались, было бы очень трудно защититься.

«Бан Цзоу!» Внезапно Суан Тянь Мин закричал в воздух.

Фэн Юй Хэн внезапно почувствовала, что перед ее глазами все потемнело. Когда она, наконец, увидела отчетливо, перед ней стоял молодой человек в черных одеждах.

«С сегодняшнего дня вы будете следовать за принцессой. Она станет твоим хозяином». Суан Тянь Мин приказал тихо.

Человек по имени Бан Цзоу не был ничуть не двусмыслен и стоял на коленях прямо перед Фэн Юй Хэн: «Бан Цзоу приветствует хозяина».

Фэн Юй Хэн застыла на мгновение и посмотрела на Сюань Тянь Мина.

Он сказал ей: «Бан Цзоу - лучший скрытый страж. Держи его на своей стороне, чтобы я мог спокойно отдохнуть».

Фэн Юй Хэн не отказалась и только кивнула головой: «Хорошо». В мгновение ока Бан Цзоу исчез.

Она не могла не хвалить древние боевые искусства. Бан Цзоу смог достичь такого уровня владения боевыми искусствами, неудивительно, что Сюань Тянь Мин считал его лучшим скрытым стражем.

«Если вы дадите мне всех своих людей, что вы будете делать?» Она все еще была немного обеспокоена.

Сюань Тянь Мин рассмеялся: «Принц Юй непобедим. Мне достаточно одного. Хотя мои ноги повреждены, даже половина не может приблизиться ко мне. Не беспокойся о таких вещах».

«Тогда вы не обвиняете Хуан Цюань, правильно». Она начала объяснять ему: «Боевые искусства Ван Чуан хороши. В подобной ситуации она, безусловно, помогла бы мне успешно победить, но Ван Чуан была отправлена на другое дело. Значит, Хуан Цюань нельзя обвинять».

Сюань Тянь Мин тихо ворчал, но ничего не сказал.

Императорский экипаж принца Юй очень быстро прибыл в поместье Фэн. На этот раз вышел не только принц Юй. Принц Чун тоже был здесь. Фэн Цзинь Юань, вместе со всеми молодыми и старыми, уже стоял на коленях у ворот, чтобы приветствовать их.

Сюань Тянь Хуа был первым, кто вышел из повозки, услышав, как члены семьи Фэн говорят в унисон: «Приветствуем ваше величество принца Чун! Да здравствует принц Чун!»

Сразу же вслед за ним вылетела инвалидная коляска, на ней сидел человек в фиолетовом халате. Мужчина даже держал девушку за талию.

Люди семьи Фэн, естественно, знали, что это должен быть Сюань Тянь Мин и быстро поприветствовал принца Юй.

Только когда инвалидная коляска приземлилась, люди ясно поняли, что вместе с ним была также вторая юная мисс семьи Фэн, Фэн Юй Хэн.

Сюань Тянь Мин отпустил ее, и Фэн Юй Хэн взяла на себя инициативу в том, чтобы подтолкнуть кресло-коляску. Прокатив инвалидную коляску за Сюань Тянь Хуа, они вошли в поместье Фэн по приглашению Фэн Цзинь Юань.

За ними последовало множество евнухов и дворцовых горничных, каждый из которых нес что-то в своих руках.

Фэн Цзинь Юань выглядел озадаченным и спросил: «Я осмеливаюсь спросить ваше высочество, это ...».

«Это подарки Юй Фэн от императорской матери-наложницы в честь первой встречи». Суан Тянь Мин ответил на все вопросы.

Сюань Тянь Хуа также сказал: «Императорская наложница-мать знала, что этот принц вернется в столицу сегодня и отправится к невестке во дворце. Не сказать лорду Фэну раньше времени было отсутствие у этого короля манер».

Фэн Цзинь Юань неоднократно качал головой в страхе: «Я не смею. Я не смею. Моя дочь, способная войти во дворец, чтобы поприветствовать имперскую наложницу Юй, - ее удача».

«Возможность видеть это так замечательна». Сюань Тянь Мин говорил загадочно таинственным тоном.

Два принца одновременно появились в семье Фэн. На этот раз помимо Фэн Фен Дай, даже Сян Ронг и Чен Юй были ошеломлены.

Это был их первый раз, когда они увидели седьмого принца. Раньше они слышали, что седьмой принц был утонченным. Теперь они знали, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Брови Фэн Чен Юй, естественно, начали танцевать. Один за другим она бросала взгляды на Сюань Тянь Хуа, не пытаясь их скрыть.

Хотя Фен Дай почти была сбита с толку Сюань Тянь Хуа, она все еще смотрела на того, кто сидит в инвалидной коляске в золотой маске, Сюань Тянь Мина. Увидев, что Фэн Юй Хэн счастливо стоит за ним, пламя ревности снова начало гореть.

Пока другие не обращали внимания, Фен Дай побежала в главный зал и взяла ботинок. Когда она вернулась на передний двор, ей было все равно, в чем дело, она бросилась к Сюань Тянь Мину и поставила ботинок перед его глазами: «Ваше Высочество, кто-то нашел ботинок второй сестры за пределами городских стен».

1: Яма - Царь Ада.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 67**

Глава 67 – Звезда бедствия не пропала, усадьба Фэн впустила ее

Сюань Тянь Мин даже не смотрел на обувь, вместо этого он долго смотрел на Фэн Фен Дай.

Фен Дай уже действовала так, как будто она обручилась с ним, так как она могла справиться с таким прямолинейным взглядом. Ее лицо покраснело, и она опустила голову, смутившись.

Сюань Тянь Мин был абсолютно сбит с толку и не мог не спросить Фэн Юй Хэн: «Кто этот человек?»

Фэн Юй Хэн сообщила ему: «Четвертая юная мисс усадьбы».

«О». Он протянул последний слог, поправляя хлыст в руках.

Как Фэн Цзинь Юань не понимал характер Сюань Тянь Мина. Он быстро крикнул Фен Дай в страхе: «Вернись! С его Высочеством здесь, как тебе было позволено говорить!»

Фен Дай не примирилась: «Но это, безусловно, ботинок второй сестры ...» Когда она заговорила, она посмотрела на ноги Фэн Юй Хэн; однако она смутно увидела ткань под длинным платьем.

С неизвестным источником мужества она подняла юбку Фэн Юй Хэн и увидела ботинок в отличном состоянии, который был у нее на ноге. Он выглядел точно так же, как ботинок в ее руке.

Фен Дай было трудно поверить, и она застыла на месте. Однако она внезапно почувствовала, как что-то затянулось вокруг ее запястья, когда она увидела, что Сюань Тянь Мин протянул руку и схватил ее за запястье.

Ее сердце было тронуто, только чувствуя теплоту через ее запястье.

К сожалению, эта теплота быстро стала сильной болью, когда прозвучал слабый треск. Сюань Тянь Мин затем внезапно сжал руку и прямо сломал запястье Фен Дай!

Фэн Фен Дай даже не кричала. Ее два глаза закатились, когда она упала в обморок.

Хан Ши так испугалась, что ее душа вылетела. Она бросилась вперед и поддержала Фен Дай, расплакавшись.

Фэн Цзинь Юань, увидев это, не посмел позволить Хан Ши продолжать двигаться. Он действительно боялся, что раздраженный Сюань Тянь Мин приведет к тому, что его любимая наложница будет избита до смерти. Таким образом, он быстро передал приказ: «Быстро отправьте четвертую юную мисс и четвертую мать-наложницу обратно в их комнату!» Он даже не посмел позвать врача.

Сюань Тянь Мин слегка повернулся и помог Фэн Юй Хэн с ее платьем: «То, что ты хотела увидеть, ты видела. Обувь моей Юй Хэн правильно носится на ногах. Если есть другие, кто осмеливается говорить такую глупость, этот король пошлет людей, чтобы они пришли за вашими языками».

«Все запомнили». Фэн Цзинь Юань бросил взгляд на Сюань Тянь Хуа, обратившись за помощью к вечному родителю, седьмому принцу, надеясь, что он что-то скажет в его пользу.

Сюань Тянь Хуа слегка взглянул на Фен Чен Юй, его лицо продолжало оставаться спокойным. Слова, которые он произнес, были напоминанием Фэн Цзинь Юаню: «Даже если бы это были мы с Мингером, мы все равно не поднимали бы мантию другого перед всеми в суде без причины. Забудьте об этом, лорд Фэн, вы должны обратиться к врачу, чтобы осмотреть травму четвертой юной мисс».

Наконец, услышав нужные слова, Фэн Цзинь Юань поспешно приказал пригласить врача.

В это время Сюань Тянь Мин поднял руку, и евнух сразу же вышел вперед. В его руке был ярко-желтый свиток. Он громко провозгласил: «Указ императрицы! Для Фэн Чен Юй!»

Все в семье Фэн были удивлены. Никто не думал, что внезапно появившийся указ императрицы будет для Фэн Чен Юй.

Чен Юй сделала несколько шагов в страхе и опустилась на колени, чтобы услышать указ. Остальные люди за ней тоже опустились на колени. Они просто услышали, как евнух сказал: «Почитаемая императрица и императорская наложница Юй дала указ: дочь первой жены семьи Фэн, Фэн Чен Юй не сможет сделать полшага во дворец в течение пяти лет!»

Чен Юй почувствовала, как в ее голове послышался свист.

Она не относилась к этому так легко, как Чэнь Ши. Пять лет. Это были все ее лучшие годы! Не позволялось войти во дворец, это подразумевало, что она не сможет получить доступ к центру власти. Это означало, что она не сможет присутствовать ни на одном банкете, который проводится во дворце в течение пяти лет, поэтому она не сможет встретить людей, которых она хочет встретить, и людей, которых семья Фэн пожелала ей встретить. Возможно ли, что она сможет стать императрицей, просто сидя дома? Даже если бы она вышла замуж за наследного принца, за пять лет нахождения здесь, сколько будущих планов она потеряет!

Этот указ действительно разрушил ее планы на будущее.

Но может ли она ослушаться его? Очевидно, нет.

«Эта смиренная девушка принимает и благодарит». Глубоко погрузившись в мысли, сердце Фэн Чен Юй вызвало глубокое негодование.

«Вы все можете подняться». Сюань Тянь Мин снова загадочно заговорил: «Приведите жену семьи».

Сразу же, Чэнь Ши была принесена во двор. Правильно, принесена. Ноги Чэнь Ши были совершенно неспособны ходить.

Фэн Чен Юй посмотрела на свою мать. Глядя на кровавые колени и лицо, избитое Сюань Тянь Мином, она не могла вызвать даже половину сочувствия. Она знала, что все, что произошло сегодня, было вызвано этой матерью. Это было все потому, что ее мать была жадной, а императорская наложница Юй была разозлена и разрушила ее будущее.

Она ненавидела Чэнь Ши.

«Не забудьте отправить настоящую Живопсись Циншань во дворец принца Юй в течение трех дней; в противном случае, не обвиняйте этого короля за то, что он беспощаден». Сюань Тянь Мин бросил это последнее предложение. Похлопывая руку Фэн Юй Хэн, он вернулся в императорскую карету и уехал.

Передний двор семьи Фэн снова был наполнен подарками для Фэн Юй Хэн. Это было похоже на тот день, когда были посланы обручальные подарки. Это очень открыто напомнило всем: она, Фэн Юй Хэн, не должна быть обижена никем.

Матриарх устало отдала приказ слугам: «Отправьте все это в павильон Тонг Шэн!»

Фэн Юй Хэн подошла к Фэн Цзинь Юаню, низко поклонившись: «Сегодня я пошла осматривать некоторые магазины, но я не знала, что меня пригласят во дворец, и я не смогла сообщить об этом заранее. Отец, пожалуйста, не обвиняй меня».

Фэн Цзинь Юань знал, что это не ее вина и покачал головой, ничего не сказав. Вспоминая сломанное запястье Фэн Фен Дай, он не мог не сказать: «Его Высочество князь Юй был слишком суровым в своих действиях».

Фэн Юй Хэн задала риторический вопрос: «Дочь также не понимает, что имела в виду четвертая сестра. Мы все незамужние девушки, но она просто подняла платье. Почему четвертая сестра сделала это?»

«Звезда бедствия!» Неожиданно Фэн Цзи Хао, поддерживаемый слугами, выкрикнул эти слова из угла. «Из-за тебя, сколько людей в этой семье пострадало? Ты действительно звезда бедствия!»

«Цзи Хао прав ...» Лежа на земле, Чэнь Ши использовала обе руки, чтобы поднять верхнюю часть тела, яростно глядя на Фэн Юй Хэн: «Ты действительно звезда бедствия!»

«Что?» Фэн Юй Хэн взглянула на них холодным взглядом: «Мать должна тщательно подумать о том, где настоящая копия «Живописи Циншань». Если в конце трех дней ее все еще не найдут, я волнуюсь, что бедствие наступит еще быстрее».

Она определенно не просто говорила пугающие вещи, чтобы вызвать тревогу. Семья Фэн также знала, что у них не было настоящей «Живописи Циншань». Матриарх быстро определил свою позицию: «Цзинь Юань, обратитесь к семье Чэнь. Попросите их привести «Живопись Циншань»!» Она хорошо знала, что половина богатства, заработанного Чэнь Ши, была отправлена в ее материнскую семью, особенно такие предметы, как антиквариат, книги и картины. Ее, должно быть, отправили в семью Чэнь для использования в качестве взятки.

Фэн Цзинь Юань поспешно приказал своим слугам сделать это. Обернувшись, он посмотрел на всех во дворе и принял решение: «Отдохните сегодня вечером. Завтра днем все, кроме Фен Дай, отправятся в храм Пу Ду и зажгут ладан, чтобы помолиться за состояние семьи Фэн».

Наконец, все разошлись. Все были беззаботны и имели много на уме. Никто не знал, почему Фэн Цзинь Юань неожиданно выбрал это время, чтобы сделать фимиам в храме.

Весь этот день, начиная с того момента, когда девятый принц впервые пришел и его второй визит, он ничем не отличался от хождения по краю ножа.

Этот девятый принц, с одной стороны, поднял Фэн Юй Хэн на небеса, а с другой, он втоптал семью Фэн в землю. Между ними никто не чувствовал себя хорошо.

Матриарх шла медленно, ожидая, что все разойдутся. Только тогда она повернула голову и сказала Фэн Цзинь Юань: «Чен Юй четырнадцать в этом году. Вы должны понимать, что вещи нельзя откладывать».

Фэн Цзинь Юань понял, что имела в виду матриарх. Ему стукнуло пятьдесят в прошлом году, и он до сих пор не назначил наследного принца. Было девять принцев, и с ними было легко справиться. Как нынешний премьер-министр, его действия рассматривались образцовыми. Но он всегда был внимателен при работе. Его позиция в суде и воспитание семьи Фэн в столице считались непростыми задачами, поэтому он не мог беззаботно представить свою позицию. За последние несколько лет наблюдения он первоначально считал, что девятый принц был самым обнадеживающим; однако в последнее время он начал менять свое решение. Матриарх была права. Пришло время принять решение.

По дороге обратно в павильон Тонг Шэн, Цзи Руи крепко держал руку Фэн Юй Хэн, не ослабляя его хватку даже немного, чтобы его сестра не исчезла.

Фэн Юй Хэн рассмеялась: «Ты должен быть ребенком свободным от суеверий. Как ты так до сих пор держишься?»

«Просто позволь ему». Яо ши сказала: «Люди во дворце не пришли в поместье, чтобы дать нам какую-либо информацию. Цзи Руй даже не пообедал, опасаясь, что с тобой что-то случилось».

Маленькие руки Фэн Цзи Руи сжались еще крепче, сказав: «Цзи Руи знал, что со старшей сестрой ничего не случится. С этим очень сильным Высочеством со старшей сестрой ничего не может случиться». Но он все еще был просто ребенком. Размышляя о том, как Суан Тянь Мин сломал запястье Фен Дэй, он снова испугался: «Рука четвертой сестры на самом деле не сломалась, да?»

«Это не так». Она погладила главу Цзи Руи: «Но это можно исправить». Когда Сюань Тянь Мин двигалась, она была очень ясна по этому вопросу. Хотя это выглядело очень суровым, но он оставил место для маневра. Кроме того, возраст Фен Дай был еще ранним. У нее все еще было много возможностей для роста. Если они могут пригласить хорошего врача, все можно исправить и вернуть в норму. Она также не верила, что усадьба Фэн не может найти хорошего доктора, чтобы исправить кости.

Ан Ши передала приказ слуге: «Назначьте еще несколько людей, чтобы защитить комнату третьей молодой мисс. Не пугайте ее».

На стороне Хан Ши она была занята заботой о тяжело раненной Фен Дай. Громко крича в уши Фен Дай, она чувствовала себя неописуемо удовлетворенной.

Во дворе Ру Йи Цзинь Чжэнь прислонилась к кровати. Оказавшись перед двором Чен Юй, она, казалось, насмехалась. Увидев, что у главной мадам тоже был такой день, казалось, что карма действительно проявилась. Она не могла не радоваться выбором ее размещения.

Что касается матриарха, упоминание о звезде бедствия заставило ее вспомнить Бабушку Чжао. Она встала с постели: «Подойдите к хранилищу на заднем дворе. Посмотрите, как поживает даосист Цзи Ян».

Бабушка Чжао поспешно ушла. Когда она вернулась, ее лицо было бледно-белым.

«Что случилось?» Матриарх нервничала.

Бабушка Чжао говорила дрожащим голосом: «Матриарх, старший даосист Цзи Ян ... умер».

«Что?» Матриарх была очень удивлена, бросившись к кровати, «Умер?»

«Ах! Пожалуйста, позаботьтесь о своей пояснице». Бабушка Чжао быстро посоветовала: «У него перерезано горло».

Матриарх провела много времени не двигаясь, прежде чем она, наконец, оправилась. Некоторое время размышляя про себя, она задала другой вопрос: «Он что-то оставил?»

Бабушка Чжао кивнула: «Кровью было написано восемь крупных иероглифов».

«Что они говорили?»

«Звезда бедствия не ушла, усадьба Фэн впустила ее» 1.

Эти восемь иероглифов были похожи на большой молот, который ударил по голове матриарха. Она вспомнила, как Фэн Цзи Хао указал на Фэн Юй Хэн, говоря, с того момента, как ты вернулся, один за другим, все начали страдать. Неужели на самом деле звезда бедствия создает проблемы?

Новости о смерти Цзи Ян хранились в комнате матриархата. Помимо Фэн Цзинь Юань, никто не знал, что старший даосист Цзи Ян мертв. Более того, никто не знал о словах, которые он написал. В словах Фэн Цзинь Юань: «Так как все дошло до этого, даже если она звезда бедствия, мы не сможем ее выгнать».

Беспорядок в усадьбе Фэн не беспокоил павильон Тонг Шэн. Потому что проклятья и крики Чэнь Ши не доносились так далеко. Но она все еще ворочалась, неспособная заснуть. Она чувствовала, что что-то должно было произойти, но она не могла понять, что именно.

Когда из-за ее заднего окна раздался звук плуга, Фэн Юй Хэн немедленно встала с постели и направилась прямо в направлении звука!

1: Это восемь символов на китайском языке. «灾星 不 除, 凤 府 大难.»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 68**

Глава 68 – Новое место в пространстве аптечки

За окном Ван Чуан приземлилась на землю, тяжелораненая. Когда она подняла голову, чтобы взглянуть на Фэн Юй Хэн, у ее рта все еще было пятно крови.

Фэн Юй Хэн бдительно огляделась. Ночь молчала.

Она все еще немного волновалась и тихо сказала: «Бан Цзоу, прикрывай отступление».

«Понял». Голос пришел из неизвестного места, за которым последовала полная тишина. Помогая поддержать Ван Чуан, она, наконец, успокоилась.

Когда Ван Чуан услышала, как Фэн Юй Хэн произнесла Бан Цзоу, она была в шоке. Очевидно, она не думала, что Бан Цзоу на самом деле окажется на стороне Фэн Юй Хэн. Только услышав его голос, она поняла, насколько сильно вторая юная мисс семьи Фэн нравилась девятому принцу.

Поскольку Бан Цзоу присутствовал, Ван Чуан наконец успокоила ее постоянно ноющее сердце. Не дожидаясь, когда Фэн Юй Хэн спросит, она взяла на себя инициативу, чтобы сказать: «Все девушки были благополучно переведены. Их было двенадцать, и они в настоящее время проживают в резиденции. Этот слуга подвергся нападению и преследованию, возвращаясь в столицу. Они преследовали весь путь до столицы, и, кажется ... они вошли в поместье Фэн».

Сердце Фэн Юй Хэн слегка дрогнуло. Она не знала, насколько хороши боевые искусства Ван Чуан; однако, даже если они были не так хороши, как у Бан Цзоу, разница не была бы слишком велика. В противном случае Сюань Тянь Мин не назначил бы их охранять ее. Кто-то с таким мастерством в боевых искусствах преследовал ее всю дорогу до усадьбы. Она боялась, что с противником будет нелегко справиться.

«Я понимаю». Она кивнула: «Давайте не будем говорить об этом пока. Позвольте мне осмотреть ваши травмы».

Фэн Юй Хэн зажгла свечу и осмотрела раны Ван Чуан.

Ее левое плечо было поражено стрелой, но, к счастью, не было яда. На правом плече была глубокая рана. Кожа и плоть были расщеплены и выглядели как цветущий цветок. Самая серьезная травма была на ее спине. Она беспокоилась о том, что враг нарушил ее внутреннюю энергию и заставил сердце Ван Чуан трястись.

«Пойдем». Она помогла Ван Чуан сесть на ее мягкую кровать: «Садись. Я возьму лекарство из аптечки. Вы отправились в Сяо Чжоу в то же время, что и люди, посланные моим отцом. Те, кто преследовали вас, на восемьдесят процентов будут его скрытыми стражами. Если враг решит раскрыть нас, оставить эти раны на вашем теле, будет неприятно».

Ван Чуан почувствовала всплеск вины: «Этот слуга вызвал проблемы для юной мисс».

«Что ты говоришь?» Она наказывала Ван Чуан: «Поскольку ты и Хуан Цюань следуете за мной, я буду рассматривать вас обоих как сестер. Если вы будете упрямиться и оставаться такими же отдаленными, останется только связь хозяина-слуги».

Ван Чуан чувствовала благодарность и не продолжала говорить такие вещи.

Фэн Юй Хэн обернулась и направилась в медицинскую комнату. После того, как она вошла, она сразу пошла в аптеку в своем пространстве.

Наружные травмы Ван Чуан были легко обработаны; однако, спине потребуется много времени, чтобы восстановиться. Она нашла несколько красных шалфейных пилюль и взяла их. Она также нашла западную таблетку, которая исцеляла пять внутренних органов, анестезирующий раствор, медицинский спирт и иглу с веревкой для швов. Только после сбора этих вещей она покинула пространство.

Еще было несколько бутылок спрея, которые она дала Сюань Тянь Мин, но она не могла их использовать. Она хотела удержать их для экстренной обстановки снаружи. Прямо сейчас, она была дома. Использование анестезирующей иглы будет иметь тот же результат.

Вернувшись в свою комнату, она лично налила воду и дала лекарство Ван Чуан. Затем она объяснила, сколько каждого лекарства нужно принимать каждый день Хуан Цюань, говоря ей, чтобы она не забывала давать лекарство вовремя каждый день. 1

Ван Чуан посмотрела на медицинские таблетки в маленькой фарфоровой бутылке. Бесчисленные вопросы наполнили ее сознание, но она подавила их и не спросила.

Когда Фэн Юй Хэн вытащила иглы, наполненные анестетиком, Ван Чуан больше не могла сдерживаться и спросила: «Ты - юная мисс, что ты держишь? Что касается вещей, которые я только что выпила, были ли они лекарствами? Почему они не горькие?»

Люди, привыкшие выпивать китайские медицинские супы, естественно, не будут испытывать горечь западных медицинских таблеток. Кроме того, два лекарства были покрыты сахаром.

Фэн Юй Хэн долго рассказывала ей об этих странных вещах: «В тот год, когда я все еще была в горах на северо-западе, однажды я встретила персидского эксцентрика. Он жил в уединении от общества в горах. Каждый раз, когда я собирала лекарственные травы и грибы, я видела его. Этот персидский эксцентрик тоже был врачом. Лекарства и инструменты, которые он использовал, были очень эксцентричными, но они также были эффективными. Я училась у него три года, пока он не покинул Да Шун. Все это он подарил мне».

Ван Чуан не сомневалась в ней, многократно вздыхая над удачей Фэн Юй Хэн.

«Я могу только помочь медленно вылечить ваши внутренние травмы лекарством. Улучшение будет немного медленнее. Ваши внешние травмы должны быть должным образом обработаны сегодня вечером. Завтра ты должна сопровождать меня для зажжения ладана. Я не хочу оставлять тебя здесь одну».

Ван Чуан все еще не знала, что семья Фэн планирует сделать. В то время как Фэн Юй Хэн промывала ее раны спиртом, она также рассказала ей о событиях последних нескольких дней.

Сяо Чжоу был недалеко от столицы. С быстрой лошадью путь занял не более полутора дней. Ван Чуан не думала, что так много всего случится в те дни, когда она отсутствовала, особенно Фэн Юй Хэн во дворце и встреча с императорской наложницей Юй. Она не могла не вздыхать снова и снова: «Если имперская наложница Юй готова была встретиться с юной мисс, тогда юная мисс сможет жить без беспокойств».

Фэн Юй Хэн не понимала: «Неужели имперскую наложницу Юй трудно встретить?» Хотя они встретились однажды во дворце, и имперская наложница Юй много раз говорила от ее имени, Фэн Юй Хэн не чувствовала, что она была кем-то, с кем можно было легко поладить. Это прекрасное лицо всегда казалось скрывающим много секретов, отдаляя всех остальных на миллион миль.

«Не просто трудно встретить». Ван Чуан слегка покачала головой: «Это кто-то, которого посторонние совершенно не могут встретить. Даже нынешний Император, я беспокоюсь, что прошло много лет с тех пор, как он в последний раз видел имперскую наложницу Юй».

«Хм?» Это было действительно за пределами ожиданий Фэн Юй Хэн. «Даже Император не может встретиться с ней?» Тогда что это была за имперская наложница?

«Говорят, что после того, как имперская наложница Юй родила девятого принца, она все больше и больше стала жить в уединении. Все говорят, что дворец Зимней луны становится холоднее с каждым днем. Даже если Император придет, он не смог бы согреть этот дворец».

«Но я видела, как имперская наложница Юй хорошо справлялась с двумя принцами. Она не казалась одинокой и страдающей».

Ван Чуан с горечью улыбнулась. «Остаются только два Высочества, которые могут встретить ее по своему усмотрению. Кажется, что Император остается под влиянием слова императорской наложницы Юй все эти годы. Если она говорит, что кто-то плохой, то даже если они поскачут на поле битвы и убьют врагов государства, они никогда не увидели бы улыбку Императора. Если она скажет, что кто-то хороший, то, даже если бы они вели восстание, Император не произнес бы ни слова о выговоре».

Услышав то, что сказала Ван Чуан, Фэн Юй Хэн подумала о словах и действиях императорской наложницы в течение дня. Очень быстро она поняла, куда ведут слова и действия.

Действительно, имперская наложница была такой!

Она вдруг стала завидовать этой женщине, хотя она не знала, что случилось с ее телом, что она не хотела видеть даже Императора. Тем не менее, все еще был кто-то, кто предпочитал ее в такой степени. Такая преданность, даже если бы она жила в 21 веке, была бы просто иллюзией.

Она покачала головой и перестала думать об императорской наложнице Юй, тщательно заботясь о травмах Ван Чуан. Когда пришло время применить анестетик, она сказала Ван Чуан: «Будет немного больно, когда я буду вводить иглу. Потерпите немного. Это местная анестезия, и она не повлияет на вашу способность говорить».

Ван Чуан кивнула. В это время, когда пудра марихуаны2 не очень часто использовалась, она абсолютно не слышала об анестезии. Но Ван Чуан доверяла Фэн Юй Хэн. Она даже больше доверяла суждениям своего хозяина, Сюань Цзянь Мина.

Анестезия, очистка, наложение швов, Фэн Юй Хэн сосредоточилась на том, что когда-то было ее самой квалифицированной профессией. Не хватало только медсестры, которая бы передавала ей инструменты и вытирала пот.

Ван Чуан наблюдала, как шрамы на ее плече и спине чудесным образом сшивались странной нитью. Сразу после того, как она была уколота этой иглой, ее рука начала оцепеневать. Она достаточно онемела, и она не ощущала боли, несмотря на то, что игла и нить проходили через ее руку. Что касается других частей ее тела, она могла перемещать их по своему усмотрению. Казалось, что они не пострадали. Она не могла не восхищаться магией персидского доктора.

«Сделано». Завершив последний шов, Фэн Юй помогла Ван Чуан надеть одежду и сказала: «В ближайшие дни не мойся. Также избегай упражнений. Хорошо, что мы только собираемся зажечь ладан. Просто держись со мной и ничего не бойся».

Ван Чуан кивнула: «Этот слуга понимает. Спасибо, юная мисс, но ... как скоро моя рука перестанет чувствовать себя оцепенелой?»

Фэн Юй Хэн быстро посчитала: «Через два часа она вернется к норме. Я помогу удалить нити через двенадцать дней. Все, что вам нужно делать ежедневно, поможет выполнить Хуан Цюань. Кроме того…» Она торжественно сказала Ван Чуан: «Помимо Хуан Цюань не позволяйте никому видеть рану. И никому не рассказывай о тех вещах, которые я использовала сегодня».

Ван Чуан немного смутилась: «Я даже не могу сказать хозяину?»

Фэн Юй Хэн задумалась: «Если Сюань Тянь Мин спросить, тогда можешь». Она знала, что этот вопрос нельзя скрыть от Сюань Тянь Мина; более того, поскольку у нее была идея улучшить медицинские знания в эту эпоху, полагаться на себя не было хорошо. Сюань Тянь Мин был очень хорошей помощью.

После напряженной ночи Фэн Юй Хэн закинула свои вещи обратно в аптеку в своем пространстве, проходя через комнату медицины.

Быстро посоветовав Ван Цюань отдохнуть, она отправилась проверять запасы в аптеке.

Когда она впервые взяла вещи, Фэн Юй Хэн заметила что-то очень странное. Подумав об этом, после прибытия в Да Шун, хотя она не использовала много медицинских предметов, у нее была привычка записывать их в электронных документах. Компьютер в пространстве не имел подключения к Интернету и мог предоставить доступ только к электронным записям для аптеки. Всякий раз, когда у нее было свободное время, как в ее предыдущей жизни, она включала его и смотрела. После этого она проверяла наличие в аптеке.

В последнее время, однако, Фэн Юй Хэн заметила, что медицинские предметы, которые она явно использовала, были автоматически пополнены в какое-то неизвестное время.

Например, анестетик, который она взяла у военных, насчитывал только двенадцать бутылок. Она отдала одну Сюань Тянь Мину, поэтому осталось одиннадцать. Она даже не могла использовать их на Ван Чуан. Почему, когда она открыла дело сейчас, было двенадцать бутылок?

Идя посмотреть на лекарства для пищеварения, которые она использовала, в коробку была добавлена новая сумка, хотя она явно выбросила ее. Новая сумка была заполнена лекарством. Только лекарство от болезней сердца, которое она достала раньше утром, и лекарство, которое она только что дала Ван Чуан, не были пополнены.

Она была удивлена и вдруг вспомнила лекарство для ногтей, которое она дала Мань Си. Как и ожидалось, используемая часть будет пополняться. Даже средство для удаления лака для ногтей обладало таким же свойством.

Фэн Юй Хэн неожиданно подумала. Может быть, у этого пространства была автоматическая пополняемость? Она решила вернуться на следующий день и посмотреть, будут ли вещи, которые она использовала сегодня, автоматически пополнены. Если бы у этого места действительно была такая способность, это была бы действительно огромная помощь в ее будущих планах!

Приятный сюрприз привел к тому, что Фэн Юй Хэн не спала. Просто выйдя из пространства, она услышала, как слуги уже ходили за дверью.

Она оттолкнула дверь и обнаружила, что уже был рассвет. Она жаловалась на неудобство древнего движения. Выйти из комнаты было действительно трудно.

В ту ночь в поместье Фэн, было не так много людей, которые могли бы спокойно спать, особенно Фэн Цзинь Юань. Тайные охранники, которых он направил в Сяо Чжоу, вернулись ночью, принеся совершенно неожиданный отчет: «Когда этот слуга прибыл, резиденция в Сяо Чжоу была пуста, без единого человека. Все девочки были переведены».

Фэн Цзинь Юань был шокирован. Он не мог понять, кто на самом деле будет сражаться с ним за этих бесполезных девушек.

«Этот слуга обнаружил подозрительную женщину на обратном пути. Мы преследовали ее всю дорогу до столицы и обменялись ударами. Левое плечо и правая рука противника были тяжело ранены стрелой и мечом, а ее спина была поражена сильнейшим ударом ладони».

«Вы знаете, кто этот человек?»

«Я не смею быть уверенным».

«Тогда кого ты подозреваешь?»

«Этот слуга подозревает ... слугу второй юной мисс».

1: Я считаю, что автору нужно перестать смешивать двух слуг.

2: Некоторые древние китайские наркотики, используемые для анестезии.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 69**

Глава 69 – В эти года даже свиньи могут говорить по-человечьи?

Нынешняя поездка семьи Фэн в Пу Ду Храм, чтобы зажечь ладан, была самой масштабной, чем когда-либо. Помимо Фэн Фен Дай, все, кто присутствовал вчера, присутствовали и сейчас. Даже пострадавшие Чэнь Ши и Фэн Цзи Хао присутствовали. У Фэн Цзинь Юаня был выходной день, поэтому он мог отправиться с ними.

Когда Фэн Юй Хэн добралась до главных ворот усадьбы Фэн, некоторые сильные слуги были в процессе перетаскивания Чэнь Ши в повозку. Следом за ними были Ю Ло, Мань Си и Бао Тан.

Сегодня она взяла с собой Ван Чуан. Хуан Цюань была вместе с Цзи Руи, и бабушка Сун гуляла с Яо Ши. Цин Юй осталась в столице с евнухом Чжан, чтобы продолжить аудит. Оставшиеся две служанки прибирались в доме.

Их группа была разделена на две повозки. Фэн Юй Хэн специально села с бабушкой Сун и Яо ши. Цзи Руи был с Сян Ронг и Ан Ши.

Храм Пу Ду был в сорока милях за пределами столицы на полпути к холму. Если бы повозка шла постоянными темпами, это заняло бы примерно четыре-шесть часов.

Люди всей семьи Фэн все время суетились. Попав в повозки, они быстро стали сонными и заснули. Фэн Юй Хэн увидела, что под глазами Яо Ши были синяки, и посоветовала ей: «Мама, поспи немного».

Яо Ши вместо этого покачала головой, показывая свое нежелание. Время от времени она поднимала занавеску и смотрела на улицу: «Меня беспокоит Цзи Руи. Я беспокоюсь, что он причинит беспокойство матери-наложнице Ан».

«Цзи Руи очень ответственный». Она отдернула руку, которую Яо Ши использовала, чтобы поднять занавеску: «Мать не должна волноваться. Если наложница-мать Ан не сможет справиться с Цзи Руи, как она могла воспитать Сян Ронг так хорошо».

«Правильно». Бабушка Сун согласилась: «У наложницы-матери Ан всегда был мирный характер. Она всегда хорошо обращалась со вторым юным мастером».

Яо ши вздохнула: «Я знаю, что у нее мирный характер, но так много всего произошло недавно в усадьбе. Я беспокоюсь, что Цзи Руи будет чувствовать себя некомфортно». Она посмотрела на Фэн Юй Хэн и сказала: «Ты этого не знаешь, но когда вы не вернулись вчера, Фен Дай и Цзи Хао говорили абсолютно ужасные вещи, а Цзи Руи упрекнул их на месте. Я беспокоюсь, что он заставит брата и сестер стать враждебными к нему. Но Сян Ронг - хороший ребенок».

Не дожидаясь, когда Фэн Юй Хэн заговорит, бабуля Сун опередила и утешила ее: «Наш второй юный мастер тоже очень понимающий и хороший ребенок. Как он может не знать, кто относится к нему хорошо, а кто плохо? Кроме того, каждый ребенок одинаковый. Однажды они что-то скажут, а потом забудут об этом. Они не будут мстить».

Фэн Юй Хэн слегка рассмеялась и спросила бабушку Сун: «Бабушка Сун действительно понимает чувства детей. Ты становишься старее, я не знаю, есть ли у тебя ребенок или внук?»

Услышав этот вопрос, бабушка Сун не была готова и была совершенно поражена. Даже Яо Ши чувствовала это; однако, она не показала никаких эмоций. Вместо этого она утешила ее: «Бабушка, А-Хэнг ничего не знает. Не обвиняйте ее». Затем, обратившись к Фэн Юй Хэн, она объяснила: «Единственный сын и невестка Бабушки Сун скончались много лет назад. Они погибли вместе в огне».

Фэн Юй Хэн опечалилась и извинилась: «А-Хэнг не знала этого. Бабушка, пожалуйста, не обвиняйте меня». Подумав на мгновение, она задала другой вопрос: «А потом они оставили внука?»

Бабушка Сун покачала головой: «Нет». Ее выражение лица было невероятно неестественным.

Яо ши восприняла это как ее воспоминание о своем сыне и ничего об этом не думала. Однако Фэн Юй Хэн начала размышлять об этом. Она всегда чувствовала, что скрытый мастер бабушки Сун не может быть кем-то из семьи Фэн, так кто же это может быть? Это может быть семья Чэнь? Возможно, она могла найти разгадку.

Она больше не говорила по этому поводу и сказала Яо ши закрыть глаза. Ван Чуан получила телесные повреждения. Не имея возможности терпеть боль, она тоже заснула. Она знала, что Бан Цзоу спрятался в каком-то темном углу. Независимо от того, какие неожиданные обстоятельства возникли, Бан Цзоу мог определенно защитить Фэн Юй Хэн.

Они медленно путешествовали, кто знает, как долго, когда дремлющая Фэн Юй Хэн почувствовала, что повозки внезапно остановились. Она открыла глаза и подумала, что они уже прибыли в храм Пу Ду, она подняла занавеску и выглянула в окно. Она обнаружила, что экипаж был остановлен на дороге группой людей.

Грунтовая дорога была невелика, поэтому две семьи, путешествующие бок о бок, немного переполняли дорогу, но если бы они были осторожны, столкновения не было бы. Даже если бы было небольшое столкновение, приветствие их, как правило, все решило бы.

Но каким-то образом два экипажа столкнулись. Крушение пробудило людей, спящих в карете. Сразу же кто-то разозлился, громко крича: «Какой слепой идиот блокирует мой путь? Быстро убирайся с моей дороги! Невероятно, какой наглец не знает, что совершил такую глупость».

Фэн Юй Хэн нахмурилась и с досадой опустила занавес.

Яо Ши спросила ее: «Что случилось?»

Она беспомощно объяснила: «Эта жирная Чэнь начинает с чем-то спорить».

Яо Ши не отреагировала на слова о жирной Чэнь, вместо этого Ван Чуан добавила: «Это главная мадам начинает спорить с кем-то другим».

Фэн Юй Хэн вздохнула, Ван Чуан действительно была лучшим переводчиком древнего языка! Она так часто приходила в этот древний мир, хотя она уделяла пристальное внимание тому, что она говорила, будучи как можно более вежливой, но когда она злилась, ей казалось, что говорить более прямолинейно будет убедительнее.

Люди семьи Фэн уже привыкли видеть, как кто-то вроде Чэнь Ши вступает в спор. Абсолютно никто не хотел выходить и выступать посредником. Ноги и руки Чэнь Ши болели все также, она могла поднять занавеску и начать проклинать все что угодно. Каждый ждал.

Кто знал, что воинственность Чэнь Ши была не просто снаружи. Окунувшись в окно своей кареты, она проклинала противника в течение горения целой палочки ладана, и она все еще не останавливалась. Более того, чем больше она проклинала, тем хуже становилось: «Но вы все еще не открываете свои бесполезные глаза, чтобы увидеть, чью повозку вы блокируете. Является ли повозка усадьбы Фэн той, которую вы можете зажать? Какая группа смиренных крестьян. Даже хорошая собака не блокирует дорогу. Я вижу, вы даже хуже собаки!»

Другая сторона, которая осталась терпеливой, наконец, разразилась. Фэн Юй Хэн услышала, как молодая девушка ответила Чэнь Ши резким голосом: «В этом году даже свиньи знают, как говорить человеческие слова?»

Вау! Она посчитала это забавным и просто подняла занавеску и вышла на улицу, чтобы посмотреть зрелище.

Люди в других повозках также постепенно поднимали занавески. Они все хотели увидеть, какая девушка осмелилась оскорбить похожую на свинью Чэнь Ши.

Фэн Юй Хэн посмотрела на экипаж, который столкнулся с каретой Чэнь Ши. Стоя там, с руками на бедрах, была молодая девушка около тринадцати или четырнадцати лет. У нее были бледный цвет лица и яркие глаза. Она была одета в черное и, казалась, была очень смелой.

Эта девушка уставилась на окно повозки Чэнь Ши, ее лицо показало неприязнь: «Мне не нравится разговаривать с тобой. Почему бы не остановиться, прежде, чем все зашло слишком далеко, но нет, вы почему-то продолжали и продолжали? Посмотрите, как ваше большое лицо не может даже пролезть в окно. Проклинаете так сильно, что даже задыхаетесь. Для кого-то такого преклонного возраста, разве это так приглядно?»

Фэн Юй Хэн тут же захохотала. Она протянула руку и помахала Яо ши и Ван Чуан: «Вы двое, быстро посмотрите. Это потрясающе!»

Яо ши была беспомощна, но она также чувствовала, что ее собственная дочь очень редко смеялась, как сейчас. Не желая разрушать ее радость, она и Ван Чуан слегка наклонились.

Впервые Чэнь Ши была проклята в такой степени молодой девушкой. Она так сильно разозлила ее, что хотела броситься из повозки и задушить соперника до смерти. К сожалению, ее две опухшие ноги иногда напоминали ей об унижении, которое она испытала во дворце вчера. Даже если бы она хотела выйти, она не могла.

«Ты даже не можешь помочь мне?» Ее гнев было некуда направить, поэтому она подключилась на слуг. Три девочки-слуги все покачали головами, Ю Ло сказала: «Врач сказал, что травма главной мадам очень серьезная, поэтому нельзя ходить слишком много».

Мань Си добавила: «Мастер также сказал нам, что слуги должны позаботиться о том, чтобы главная мадам больше отдыхала в карете. Пока мы не доберемся до Пу Ду, нам не нужно выходить из повозки».

Бао Тан кивнула: «У матриарха тоже было подобное распоряжение».

Чэнь Ши не могла сойти с кареты и чувствовала себя подавленной. Она чувствовала, что все под небесами издеваются над ней. И она просто начала громко кричать внутри кареты. Когда воющие крики стали громче, все птицы, гнездящиеся в соседнем лесу, улетели.

Фэн Юй Хэн вздохнула: «Эта навязчивая манера, она такая надменная!»

В это время устойчивый и благородный звук пронзил ужасный вопль Чэнь Ши несколькими словами: «Я ударю тебя».

Сразу же, кто-то, похожий на имперского стража, бросился к экипажу Чэнь Ши. Открыв занавес, он вытащил Чэня Ши и сразу начал бить ее «поу поу поу», десять раз ударив ее по лицу. Силы за каждым ударом было достаточно, чтобы даже заставить Фэн Юй Хэн скорчить гримасу.

Чэнь Ши была полностью ошеломлена десятью пощечинами. В ее глазах появились звезды, когда другая сторона перестала бить ее, но она продолжала двигать головой из стороны в сторону. Только после того, как слуги поддержали ее, она остановилась.

Она совершенно не понимала. Когда-то она была внушительной женой семьи Фэн. Куда бы она ни пошла, люди толпились рядом. Где бы она ни сидела, люди смотрели на нее с завистью. Почему она попала под раздачу? Ее били дома. Она была избита во дворце. Теперь, когда она была снаружи, она снова была избита?

Медленно открыв глаза, ее лицо уже опухло и стало неприглядным. Даже ее глаза стали крошечными маленькими щелями.

«Ты посмел ударить меня?» Чэнь Ши не хотела отступать. Она не заметила, как кровь выходила из ее рта, когда она хрипло кричала: «Я официальная жена премьер-министра нынешнего суда Фэн Цзинь Юаня. Но ты все еще смеешь бить меня?»

Девушка, стоявшая в повозке, заговорила еще раз: «Прекрати заставлять лорда Фэна терять лицо. Вы просто та, кто тянет других вниз, но вам не стыдно прятаться за фамилией. Вы действительно бесстыдны до конца».

Люди усадьбы Фэн начали выходить, поскольку они больше не могли сидеть и игнорировать это. Более того, Чэнь Ши уже воспользовалась именем поместья Фэн, а другой стороне все еще хватило смелости действовать таким образом. Это означало, что уже не просто атакуют Чэнь Ши. Это было лицо семьи Фэн.

Фэн Цзинь Юань лично сопровождал матриарха и подошел. Ан Ши и Хан Ши, а также Цзинь Чжэнь также вышли вперед. Фэн Юй Хэн задумалась, прежде чем снова позвать Яо Ши.

Издалека можно было услышать матриарха: «Я действительно не хочу заботиться об этом. Разве эта мерзкая женщина не вызывает проблемы независимо от того, куда она идет? Это действительно слишком утомительно».

Чен Юй последовала за ней, ее ум был полон тех же мыслей, что и у матриарха. Если бы она была как Фэн Цзи Хао и имела травмы, она скорее умерла бы, чем сошла с экипажа и потеряла бы лицо. Эта мать ранее только показывала свою власть в усадьбе. Но теперь она не знала, когда остановиться, расширяя ее охват, насколько могла. Она даже вызвала неприятности во дворце. Ради жадности, ради интересов семьи Чэнь, она даже продала будущее своей дочери. Какая польза от такого рода матери?

Фэн Цзинь Юань в настоящее время консультировал матриарха: «Мама, будь снисходительна. Просто помоги ей в последний раз».

«Ха-ха». Матриарх глубоко вздохнула: «Лицо семьи Фэн полностью было разрушено ей».

Чэнь Ши, увидев, что Фэн Цзинь Юань и матриарх подошли, сразу нашла столп поддержки. Опустившись на землю, она закричала: «Муж! Свекровь! Вы должны поддержать меня! Невестка была почти избита до смерти!» Когда она заговорила, она указала на девушку в карете и продолжала проклинать: «Эта шлюха. Она оскорбила меня, называя меня свиньей!»

Матриарх хотела сказать, что быть избитой до смерти будет правильным решением для нее. Разве ты не просто свинья! Но поскольку это касалось лица семьи Фэн, она изо всех сил старалась не допустить выплеска своих эмоций. Она готова сказать несколько слов о происшествии и обеспечить, чтобы другая сторона не казалась слишком могущественной. Избиение жены высокопоставленного чиновника было преступлением, наказуемым смертью.

Но прежде чем эти слова могли покинуть рот матриарха, Фэн Цзинь Юань посмотрел на девушку в карете и сказал испуганным голосом: «Верховная Ву Ян?»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 70**

Глава 70 – Дядя император разорвет эту свинью на части

В этот момент Ван Чуан также подошла к Фэн Юй Хэн и тихо сказала ей: «Она дочь официальной жены Вэнь Сюаня, верховная Ву Ян, ее имя Сюань Тянь Ге». Немного подумав, она добавила: «Принц Вэнь Сюань - нынешний младший брат императора. Он единственный брат, который остался в живых».

Фэн Юй Хэн поняла. Неудивительно, что она была такой смелой.

Фэн Цзинь Юань уже сделал мысленные расчеты. Поскольку Чэнь Ши очень рано использовала имя поместья Фэн, другая сторона фактически ругала ее за то, что она не может замолчать вовремя. Тогда было только две возможности. Одна из возможностей заключалась в том, что другая сторона была кем-то, кто был частью Цзян Ху и не имел абсолютно никакого представления о том, кто жил в поместье Фэн. Вторая возможность, а также та, которую Фэн Цзинь Юань желал избежать, заключалась в том, что противник в споре был более высокого ранга, чем он.

Думая о своей позиции нынешнего премьер-министра, он был высшим должностным лицом. Можно сказать, что он был выше всех министров и генералов его дворца.

Но был класс людей, с которыми было особенно трудно справиться: родственники Императора.

И недавно он, казалось, нажил себе проблемы с родственниками Императора.

Только не это. Опять.

«О, дядя Фэн. Вы, наконец, появились». Верховная Ву Ян, которая была в карете, проявила неодобрение к Фэн Цзинь Юаню: «Эта верховная думала, что вы действительно готовы продолжать прятаться в своей карете, принимая, как ваша жена проклинала мою мать-принцессу».

Услышав эти слова, голова Фэн Цзинь Юань опустилась. Слова Верховной Ву Ян означали, что принцесса Вэнь Сюань тоже была в карете?

Он быстро взял матриарха и пошел вперед. Оглянувшись на суверенную Ву Ян, он протянул приветствие: «Я не знал, что эта верховная присутствует ...»

«Хорошо, перестаньте тратить время на эти бесполезные вещи». Прежде чем он успел закончить разговор, верховная Ву Ян прервала его: «Идите сюда и скажите эти бессмысленные слова моей матери-принцессе. Я спрашиваю вас, по какой причине эта свинья сходит с ума и проклинает нас? Видела ли она, что этого государя так легко запугать? Видела ли она, что мою мать-принцессу так легко запугать? Или, возможно, она хотела бросить вызов престижу моего отца-императора? Эта верховная выросла, и даже дядя Император не обвиняет меня. По какой причине я должна страдать от этой свиньи за пределами дворца?»

Независимо от того, что говорили, речь шла о свинье. Фэн Цзинь Юань и матриарх чувствовали, что кровь течет к их вискам от этих слов; однако они ничего не решались сказать.

Само собой разумеется, первым, кто начал проклинать, была Чэнь Ши. Более того, вещи, которые она сказала, были намного хуже, чем сказала Ву Ян. Даже если бы виноват был дворец Вэнь Сюань, могли ли они, как чиновники, одолеть брата Императора? Это были не просто сплетни!

Фэн Цзинь Юань ничего не сказал. Оказавшись перед каретой, он опустился на колени с матриархом. Увидев их на коленях, другие члены семьи Фэн почувствовали, что нехорошо продолжать стоять и быстро опустились на колени. Они услышали, как Фэн Цзинь Юань сказал: «Мы не знали, что присутствуют принцесса и верховная. Этот, Фэн Цзинь Юань, представляет виновную Чэнь Ши, для принцессы и правителя, чтобы наказать и надеется, что принцесса будет снисходительна».

Матриарх добавила: «Эта старуха была недостаточно строгой. Если бы принцесса, пожалуйста, простила семью Фэн за ее грубость».

Голос матриарха поник. В настоящее время она думала про себя, была ли звездой бедствия семьи Фэн не Фэн Юй Хэн, а Чэнь Ши. Что касается сегодняшнего дня, как это имело какое-либо отношение к Фэн Юй Хэн? Чэнь Ши была просто бедствием!

Человек в карете долго молчал.

Что касается Чэнь Ши, она теперь сморщилась. Был еще один правитель, которого она раздражала. Хотя это была просто принцесса, она много лет была женой высокопоставленного императора, так что не было ничего, что она не знала. Забудьте, что у нынешнего Императора был только один брат, Вэнь Сюань. У него было девять сыновей, но не было дочерей. Была только дочь официальной жены дворца Вэнь Сюань. Он полагался на нее. Видимо, когда ей исполнилось пятнадцать лет, она получила титул принцессы.

И теперь она была проклята и проклята довольно мерзко. Хуже того, в карете сидела ее мать! Официальная жена принца Вэнь Сюань!

Чэнь Ши чувствовала, что ее жизнь продлится недолго.

«Чэнь Ши?» Наконец, из кареты раздался голос. Это был стабильный и благородный голос: «Премьер-министр Фэн, эта Чэнь Ши - твоя наложница?»

Фэн Цзинь Юань взглянул на Чэнь Ши с отвращением и беспомощно сказал: «Она - официальная жена».

«Хм?» Принцесса Вэнь Сюань спросила: «Разве официальная жена семьи Фэн не Яо Цянь Роу? В тот год, когда дочь императорского врача Яо вышла замуж в вашей усадьбе Фэн, я лично пришла помочь ей нанести макияж. Почему, после нескольких лет ты сменил свою официальную жену на кого-то другого?»

Чэнь Ши почувствовала такую ненависть, что зубы начали зудеть. Прошло столько лет, так почему некоторые люди по-прежнему считают ее наложницей?

Фэн Цзинь Юань тоже был очень смущен. Вопросы, относящиеся к жизни семьи Фэн, были теми вещами, о которых он был слишком смущен говорить с посторонними. После происшествия со смертью пациента, он прогнал всю семью Яо на целых три года. Как он должен был говорить об этом?

«Хмф». Увидев, что он долго не говорил, из кареты послышалось холодный фырканье, «Цянь Роу была так хороша, но ты не хотел ее. Вместо этого ты взял эту на должность главной жены. Могу я спросить премьер-министра Фэна, если вы не можете даже позаботиться о своей семье, как вы можете позаботиться о стране?»

Это было слишком тяжело, и Фэн Цзинь Юань нахмурился. Его лицо сжалось, когда он ответил: «Этот скромный человек признает, что мое отношение к делам в поместье Фэн было не самым приятным. Принцесса, пожалуйста, простите. Однако дело суда, оно никогда не было двусмысленным».

«Это так». Принцесса полностью проигнорировала недовольство Фэн Цзинь Юаня, вместо этого она начала неторопливо беседовать с дочерью: «Тянь-ге». Она назвала суверена ее именем: «Несколько дней назад ваш дядя-император говорил о желании встретиться. Когда мы вернемся в столицу из Пу Ду, не забудьте пойти к нему во дворец».

«Не волнуйся, мама. Тянь-ге знает. Дядя Император действительно любит Тянь-ге. С детства он не бил меня ни разу. Я помню, как однажды отец-император почувствовал, что я была непослушна и немного отругал меня. Дядя Император был настолько зол, что не позволил отцу войти в суд в течение двух месяцев. Если бы дядя Император узнал, что кто-то указал на нос Тянь-ге и назвал ее шлюхой, он определенно расчленил бы этого человека живьем».

«Сув-суверен!» Чэнь Ши испугалась: «Суверен, это была моя ошибка. Я не проклинала тебя. Я проклинала себя! Я шлюха. Я огромная шлюха!»

Как Чэнь Ши по-прежнему могла беспокоиться о лице? Какое лицо было у нее! Проклиная принцессу, все равно может быть план отступления; однако, если Император был возмущен, тогда она могла только умереть. Она волновалась, что Чен Юй и Цзи Хао тоже долго не проживут!

«Суверен!» Крикнула Чэнь Ши: «Я знаю, что была неправа. Я молю монарха и принцессу о прощении. Я действительно знаю, что я ошиблась. Ву ...»

Суверенный Ву Ян больше не могла смотреть, «мать-принцесса, передо мной плачет свинья. Это действительно отвратительно».

Голос принцессы Вэнь Сюань сразу же послышался: «Тогда избей ее».

Когда эти слова вышли, два охранника вышли вперед и бросили Чэнь Ши в ее экипаж.

Эти слова также напугали Фэн Цзинь Юань. Матриарх уже упала на землю.

Императорская любовь к Ву Ян была чем-то, о чем все знали. Хотя она не была такой же всеобъемлющей, как к девятому принцу, он все равно не позволял никому ее провоцировать! Как сказала верховная, даже Император неохотно ругает ее. На каком основании она позволила бы Чэнь Ши проклинать ее?

«Этот человек просит принцессу и верховную прощения». Фэн Цзинь Юань почувствовал, что его лицо растоптано. Высокопоставленный чиновник суда, как и все другие члены семьи, подвергался такому унижению из-за женщины.

В это время у матриарха внезапно появилась идея: «Правильно, Яо ши здесь!» Она подтолкнула Фэн Цзинь Юань локтем: «Быстро, быстро приведи Яо ши и воздай должное принцессе».

Фэн Цзинь Юань все понял. Быстро и тихо указывая на слугу: «Пригласите наложницу-мать Яо». Яо Ши была знакома со многими влиятельными людьми в столице, насколько он знал. Кроме того, семья Яо произвела много поколений врачей, поэтому их основания были слишком глубокими.

Фэн Юй Хэн увидела это небольшое движение и стала недовольна. Почему ее маме придется латать дыру, проделанную Чэнь Ши? Ее отец и бабушка были настолько оптимистичны!

«Мама». Она потянула рукав Яо Ши: «Что бы ни спрашивали другие, ответь на это самостоятельно. Говори правдиво. Не нужно никого скрывать».

Яо ши колебалась на мгновение, но все же кивнула: «Хорошо, я послушаю А-Хэнг».

наблюдая, как слуга Яо Ши вела ее до кареты принцессы Вэнь Сюань, верховная Ву Ян некоторое время смотрела на Яо Ши, прежде чем присесть и спросить: «Ты же, тетушка Роу?» Она родилась за два года до Фэн Юй Хэн. В то время семья Яо все еще процветала, и Яо ши и принцесса Вэнь Сюань были очень близки. После рождения суверенного Ву Ян она часто могла видеть ее. Только после того, как три года назад ее отправили на Северо-Запад, они перестали общаться.

В это время, услышав, как верховная Ву Ян назвала ее тетушкой Роу, слезы начали течь из глаз Яо Ши. Этот ребенок все еще помнил ее.

«Тетя Роу, не плачь!» Верховная Ву Ян с тревогой вытерла слезы Яо Ши: «Тетя Роу так долго не приходила в гости к Тянь-ге. Я думал, что ты больше не любишь меня.

«Глупый ребенок». Яо Ши не могла полностью остановить свои слезы, «Тетя Роу думала о тебе каждый день, но тетя Роу была очень далеко последние несколько лет и не могла вернуться в столицу».

Из кареты послышался вздох. Наконец, молодая служанка потянула занавес в сторону. Появилась благородная дама в неформальном платье. При поддержке Ву Ян и слуги она вышла из кареты.

Кажется, она была на несколько лет старше Яо Ши. Они всегда казались сестрами. После этого долгожданного воссоединения их глаза встретились, и они обнялись, горько заплакав.

Некоторое время они вытирали слезы.

Матриарх семьи Фэн начала испытывать сожаление, принимая такое поспешное решение. Теперь, когда она подумала об этом, семья Чэнь дала семейное богатство Фэн, но Яо Ши могла предоставить Фэн Цзинь Юань другую поддержку!

«Младшей сестре не нужно ничего говорить. Старшая сестра понимает». Наконец, переставая плакать, принцесса Вэнь Сюань взяла руку Яо Ши и яростно впилась взглядом в Фэн Цзинь Юань. Оглянувшись, она обратила внимание на Фэн Юй Хэн и Фэн Цзи Руи.

Яо Ши быстро помахала им. Увидев, что Фэн Юй Хэн привела Цзи Руи, она сказала: «Старшая сестра, посмотри. А-Хэнг и Цзи Руи уже такие большие».

Фэн Юй Хэн никогда не встречала принцессу Вэнь Сюань и верховную Ву Ян. До того, как первоначальный владелец тела покинул поместье Фэн, она была старшей дочерью официальной жены. Семья Фэн назначила ей бесконечное количество домашних дел. Добавьте к тому факту, что оригинальным владельцем тела был тот, кто любил изучать медицину, и всякий раз, когда у нее было свободное время, она спешила прямо к семье Яо и училась у пожилого врача Яо. Где она найдет время, чтобы пойти в гости с Яо Ши.

В то время Яо Ши часто проводила время с королевской семьей Вэнь Сюань; однако первоначальный владелец никогда не соревновался ни в чем. Ей еще меньше хотелось взаимодействовать с влиятельными чиновниками. По большей части она улыбалась, а затем двигалась вперед, не принимая ничего близко к сердцу.

Но неожиданно, она оказалась в центре внимания. Фэн Юй Хэн подошла вперед.

Она привела Цзи Руи и встала на колени, чтобы выразить ей свое уважение. Не будучи слишком далекой или знакомой, она говорила: «А-Хэнг приветствует старшую сестру и приветствует принцессу».

Принцесса Вэнь Сюань рассмеялась и сказала: «Этот ребенок зовет Тянь-ге старшей сестрой, но почему она зовет меня принцессой».

Яо Ши также сказала: «А-Хэнг зови ее тетей Лань».

Она повторила свое приветствие: «А-Хэнг приветствует тетю Лань».

Фэн Цзи Руи скопировал ее действия и также отдал свое почтение. Он аккуратно сложил руки, как маленький лорд. Принцесса Вэнь Сюань плакала и смеялась.

Наконец, оставив многолетнюю тоску, она холодно посмотрела на всех в семье Фэн, ее выражение лица поменялось. Вернувшись к ее надменной манере принцессы, она сказала: «В том году у моего отца была внезапная серьезная болезнь, и именно имперский врач Яо спас ему жизнь. Он выкрал его у ворот ада. Наша семья Е, с этого момента смотрела на семью Яо как на наших благодетелей. Премьер-министр Фэн, ты знал это?»

Нервы Фэн Цзинь Юань задрожали, семья Е? Главный учитель Академии Юнь Лу, императорский преподаватель Е Ронг?

Холодный пот сразу покрыл все его тело.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 71**

Глава 71 – Соперник Фэн Юй Хэн в любви

Официальная принцесса Вэнь Сюаньского дворца была дочерью императорского преподавателя Е Ронга от его первой жены. Это было хорошо известно всем, но то, что Е Ронг был спасен от ужасной болезни Яо Саном, было известно почти никому. Фэн Цзинь Юань, в то время, все еще не женился на Яо Ши, поэтому он, естественно, не знал.

Теперь, услышав эти слова, этот почетный премьер-министр начал обдумывать другой факт. Семья Е рассматривала семью Яо как своих благодетелей, но почему семья Е не говорила от их имени, когда семья Яо встретилась с бедой?

Основываясь на дружбе между принцессой Вэнь Сюань и Яо ши, казалось, что она говорила правду; поэтому может быть только одна причина.

Фэн Цзинь почувствовал прохладный ветерок на затылке. Может быть, семья Е знала, что преступление определенно не повредит семье Яо?

Очевидно, матриарх подумала об этом. Она и Фэн Цзинь Юань быстро посмотрели друг другу в глаза. Каждый видел большое сожаление в глазах другого.

Их первоначальное решение было слишком опрометчивым! Оно было абсолютно опрометчиво!

«Премьер-министр Фэн». Вновь заговорила принцесса Вэнь Сюань, больше не оставаясь на предыдущей теме: «Я не видела Цянь Роу много лет и у меня есть, о чем с ней поговорить. Цянь Роу и ее дети будут сидеть в моей карете. Премьер-министр Фэн, есть ли у вас какие-либо возражения?»

Как мог Фэн Цзинь Юань возражать. Он искренне надеялся, что Яо ши скажет несколько слов в его пользу, но он также подумал о том, что будет происходить с Фэн Юй Хэн. Он немедленно забыл эту надежду.

Кто бы мог подумать, что Фэн Юй Хэн в это время скажет: «Тетя Лань и мать должны наслаждаться интимной беседой. Мы не будем ее нарушать. А-Хэнг поедет со старшей сестрой Тянь-ге в моей карете, хорошо?»

Ву Ян улыбнулась и кивнула: «Очень хорошо, отлично».

Две группы повозок и лошадей могли снова отправиться в путь. Прошло уже много времени. Водители карет немного увеличили темп, направляясь к Пу Ду.

Говоря о верховной Ву Ян, Сюань Тянь-ге, она с самого начала общалась с ней, как со знакомой. С того момента, как она села в карету, она схватила руки Фэн Юй Хэн и начала рассказывать ей о своей жизни: «Младшая сестра Хэн, ты такая плохая. Когда я была маленькой, принцесса-мать всегда говорила, что у семьи тети Роу также была очень милая младшая сестра, поэтому я начала думать и надеяться. Ожидая, что однажды, тетя Роу проведет тебя. Вы этого не знаете, но в моем поколении людей, прозванных Сюань, только я девочка. С детства до сих пор я могла играть только с мальчиками. Это раздражает меня до смерти. Но ты ни разу не пришла». Когда она заговорила, она начала играть двумя пальцами, вызывая грустный и жалкий вид.

Фэн Юй Хэн почувствовала, что личность Сюань Тянь-ге очень хорошо подходила ей, особенно после того, как она прокляла Чэнь Ши в преувеличенной манере. Слушать ее было гораздо приятнее, чем то, как древние люди формировали свои предложения. В настоящее время ей можно было расслабиться. Положив руку на шею Сюань Тянь-ге, они поболтали о романтике.

Когда они, наконец, достигли цели этого путешествия, Пу Ду Храм, Сюань Тянь-ге глубоко поклонилась Фэн Юй Хэн: «Итак, ты девушка, которую выбрал девятый брат. А-Хэнг, я действительно восхищаюсь тобой!»

Храм Пу Ду был храмом, принадлежащим королевской семье Да Шун. Он был всего в сорока милях за пределами столицы и на полпути до горы Пу Ду. На вершине горы Пу Ду был монастырь Пу Ду, откуда доносился запах ладана.

Две великие семьи пришли в Пу Ду Храм, чтобы зажечь ладан перед святынями. Храм придавал им большое значение и прислал людей для размещения двух семей.

После того, как Фэн Юй Хэн попрощалась с Сюань Тянь-ге, она немедленно привела Цзи Руи к Яо Ши. Передав его Яо Ши и Хуан Цюань, она посоветовала Яо Ши: «В храме много людей. Мама, внимательно следи за Цзи Руи».

Яо Ши рассмеялась над ее беспокойством, но она кивнула в знак согласия: «Не волнуйся».

Поездка была ухабистой, что было плохо для травм Ван Чуан. Фэн Юй Хэн снова продезинфицировала рану и применила некоторые лекарства. Оставив Ван Чуан одну под предлогом, что ей нужно убрать комнату, она привела Хуан Цюань и отправилась поесть с другими членами семьи.

Это был первый прием пищи для семьи Фэн после того, как они прибыли в храм Пу Ду. Увидев, что все пришли, матриарх сказала: «Сегодня был утомительный день путешествия, и храм устроил нам возможность пообедать. В то же время мы должны зажечь лампу для алтаря, чтобы сохранить мир». Когда она рассказала об их плане, она взглянула на Фэн Чен Юй и Фэн Цзи Хао и почувствовала себя несчастной, сказав глубоким голосом: «Вы должны это сделать лучше всех! Как сын и дочь первой жены, вы должны быть примером».

Фэн Цзинь Юань также добавил: «Цзи Хао, после того, как ты закончишь зажигать ладан, тебе нужно будет вернуться в академию. Отец позаботится о том, чтобы подкупить Сяо Чжоу еще раз». Когда он заговорил, он посмотрел на Яо ши.

Тем не менее, Яо ши не опускала голову и не двигалась.

Но в то же время Чэнь Ши, которая только что заняла свое место, взволновалась и даже начала кричать: «Правильно. Вы должны должным образом подкупить их. Любая сумма денег, только бы у Цзи Хао было светлое будущее». Когда она заговорила, она схватила руку Фэн Цзи Хао: «Мать будет полагаться на тебя и Чен Юй».

Фэн Цзинь Юань холодно фыркнул и отвернулся, не желая смотреть на лицо Чэнь Ши, которое было избито и выглядело как лицо свиньи.

Точно так же выражение Фэн Чен Юй остыло, ее разум сформировал некоторые из ее собственных планов.

Когда они ели, атмосфера была мрачной. Даже привычное хихиканье Хан Ши было остановлено предупреждением Фэн Цзинь Юань.

Когда все, наконец, закончили есть и отложили посуду, казалось, что они были освобождены, и все вздохнули.

После приема пищи все разошлись. Фэн Юй Хэн следовала за ними немного медленнее, обращая внимание на следующую группу, которая вошла поесть. Во главе с мужчиной и женщиной, которые, казалось, были родными братом и сестрой, она не была уверена, но она чувствовала, что взгляды, которые они бросают на нее, несут некоторую вражду.

Фэн Юй Хэн обыскала воспоминания оригинального владельца тела в поисках этих двух, но она ничего не нашла.

После обеда Сюань Тянь-ге искала убежища в комнате Фэн Юй Хэн, рассказывая о методах завоевания девятого принца. Однако Фэн Юй Хэн думала о брате и сестре, которых она встретила раньше, спросив Сюань Тянь-ге: «Какая другая аристократическая семья пришла сегодня?»

Сюань Тянь-ге ответила вопросом на вопрос: «Ты их видела?»

Фэн Юй Хэн нахмурилась: «О ком это ты говоришь?»

Сюань Тянь-ге очень просто сказала ей: «Это единственный феодальный лорд Да Шун, дочь и племянник лорда Дин».

Услышав упоминание о лорде Дин, Фэн Юй Хэн вспомнила, как леди Чжоу приехала, чтобы доставить обручальные подарки. Однажды она упомянула о дочери лорда Дин, признающейся Сюань Тянь Мину в любви; однако Сюань Тянь Мин поджог дворец лорда Дин.

Неудивительно, что она чувствовала такую враждебность. Она ее соперница!

«А-Хэнг, тебе не нужно беспокоиться». Сюань Тянь-ге похлопала ее по плечу: «Хотя этот лорд Дин может наследовать трон, у него нет сына. Теперь, когда он старше, его тело становится все более хрупким. Понятно, что будущих поколений не будет. Более того, он был изначально принцем без реальной власти, а также назначен феодалом. Он находится на совершенно другом уровне от дворца Вэнь Сюань».

Фэн Юй Хэн сказала ей: «Я действительно не волнуюсь. Я просто вздыхаю над шармом вашего девятого брата. Это все».

Две девушки долго болтали и долго смеялись, пока принцесса Вэнь Сюань не отправила служанку пригласить Сюань Тянь-ге. Только тогда она неохотно попрощалась с Фэн Юй Хэн. Когда она ушла, она сказала: «Когда ты вернешься в столицу, я познакомлю тебя с хорошими братьями и сестрами. В следующем месяце будет конец месяца, так что во дворце состоится ужин. Поскольку вы вернулись в столицу в этом году, вам обязательно нужно прийти».

Фэн Юй Хэн долгое время обдумывала ее слова, прежде чем осознать, что этот конец месяца был просто еще одним названием для фестиваля середины осени. Видимо, она не заметила, что так долго была в этой эпохе.

Отправляя Сюань Тянь-ге, она была готова посетить Цзи Руи и Яо Ши. Ван Чуан некоторое время отдохнула. Ее физическая сила, наконец, восстановилась. Фэн Юй Хэн дала ей некоторые болеутоляющие средства, чтобы облегчить ее дискомфорт.

Они готовились к отъезду, когда увидели, как Хуан Цюань пришла со спящим Цзи Руи. Фэн Юй Хэн не увидела Яо Ши вместе с ней, поэтому она спросила: «Где мама?»

Хуан Цюань тихо сказала: «Мадам и бабуля Сун отправили несколько десертов к матриарху и Чэнь Ши».

Фэн Юй Хэн была озадачена: «Почему они заставили ее отправить десерты?»

Хуан Цюань объяснила: «Они были из дома. Вчера вечером бабушка Сун сказала, что матриарху все труднее и труднее есть десерты храма. Раньше всегда Чэнь Ши готовила и привозила их. В этом году обстоятельства Чэнь Ши, естественно, не позволили их подготовить, поэтому бабушка Сун и мадам приготовили какие-то десерты».

Брови Фэн Юй Хэн внезапно взлетели, так как у нее было плохое предчувствие.

«Как давно они ушли?»

«Это было давно», - ответила Хуан Цюань.

Фэн Юй Хэн быстро схватила Цзи Руи и лично положила его на кровать. Покрывая его одеялами, она столкнулась с Хуан Цюань и сказала: «Вы идете в сторону, где живет Чэнь Ши. Если вы увидите мать, верните ее. Не позволяйте ей доставлять эти десерты. Идите быстро и быстро возвращайтесь. Цзи Руи тоже не может оставаться один».

Хуан Цюань ничего не спросила и только кивнула. Перевернувшись, она быстро выбежала.

Фэн Юй Хэн обратилась к Ван Чуан: «Пошли, мы идем к матриарху».

Она определенно не чувствовала, что бабушка Сун, вытянувшая Яо ши в середине ночи, просто хотела доставить десерты для матриарха. Если другая сторона сделала что-то на десерт, а Яо Ши не обратила на это внимания, она волновалась, что это преступление упадет на плечи Яо Ши.

У них были мрачные выражения лиц, когда они мчались вперед; однако они были остановлены в пути Фэн Чен Юй.

Выражение Фэн Чен Юй было чрезвычайно тревожным. Увидев Фэн Юй Хэн, она быстро схватила ее и с тревогой сказала: «Вторая сестра, у тебя есть медицинские знания. Быстро пойди к третьей сестре и осмотри ее».

«Хм?» Фэн Юй Хэн была потрясена. Она небрежно спросила: «Что случилось с Сян Ронг?»

Фэн Чен Юй покачала головой: «Я тоже не знаю. Отец велел мне позаботиться о моих маленьких сестрах. Я собиралась посетить их, но когда я подошла к комнате третьей сестры, я заметила, что ее цвет лица был очень бледным. Она лежала на кровати и даже не могла двигаться».

Фэн Юй Хэн нахмурилась: «Где мать-наложница Ан?»

Чен Юй сказала: «Она с бабушкой. Вторая сестра, быстро иди и посмотри».

Фэн Юй Хэн думала, что появление Чен Юй не было игрой. Задумавшись на мгновение, она посоветовала Ван Чуан: «Я пойду со старшей сестрой, ты продолжишь наш план».

Ван Чуан кивнула и быстро ушла.

Фэн Юй Хэн последовала за Чен Юй в комнату Сян Ронг. Лицо Сян Ронг было бледным, она лежала на кровати и выглядела усталой.

«Что случилось?» Она быстро продвинулась на несколько шагов и встала перед Сян Ронг. Дотронувшись до ее лба, она обнаружила жар.

«Когда появилась вторая сестра?» Сян Ронг была немного польщена. По сравнению с исключительно красивым лицом Фэн Чен Юй, она предпочла уникальный темперамент второй сестры. Ей это нравилось с детства. «Я была просто немного безрассудна. Мне нужно просто немного полежать».

Фэн Чен Юй тогда сказала: «Сян Ронг, когда твое тело плохо себя чувствует, ты не можешь не бороться и только терпеть. У второй сестры есть медицинские знания. Пусть она посмотрит, и я успокоюсь».

Фэн Сян Ронг взглянула на Чен Юй, затем слегка сказала: «Спасибо старшей сестре за заботу».

Фэн Юй Хэн ничего не сказала. Она просто положила руку на запястье Сян Ронг на некоторое время и успокоилась.

«Ничего серьезного, просто лихорадка. Полежи некоторое время, и пусть слуга вскипятит немного воды, чтобы ты попила. Мне все еще нужно дойти до бабушки. Когда я вернусь, я дам тебе лекарство».

«Не нужно беспокоиться». Сян Ронг, думая, что ей нужно выпить горький лекарственный суп, отказалась: «Вторая сестра, ты можешь позаботиться о своем деле. Сян Ронг в порядке».

«Хорошо отдохни. Я вернусь и проверю тебя». Фэн Юй Хэн ничего не сказала, когда она встала, желая уйти.

Чен Юй также продолжила: «Я буду сопровождать вторую сестру. Мне также захотелось посетить мать».

Они вышли из комнаты одна за другой. Только после того, как они покинули маленький двор, она услышала голос Чен Юй. Однако на этот раз он не проявил сочувствия. Вместо этого это был очень холодный тон: «Обладать постоянной возможностью ошибиться - это хорошо для всех».

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 72**

Глава 72 – Обман

Фэн Юй Хэн бросила взгляд на Чен Юй, ее губы образовали улыбку.

Это правда?

«Старшая сестра, мы в одной лодке».

Они пошли по разным направлениям на развилке дороги. Фэн Юй Хэн внимательно посмотрела в сторону, где жила Чэнь Ши, но не увидела Хуан Цюань. Она быстро направилась к стороне матриарха.

Когда она пришла, матриарх сидела и болтала с Яо ши и Ан Ши. Когда она вошла, она услышала, как матриарх сказала: «Говоря о семье Сяо Чжоу, они действительно гордятся Да Шун. Цянь Роу, вы дружите с принцессой Вэнь Сюань - это хорошо».

Яо Ши поняла, что матриарх намеревалась заставить ее высказаться от имени Фэн Цзи Хао. Однако она не хотела заботиться об этих вещах. Вместо этого она просто улыбнулась и ничего не сказала.

Матриарх была немного смущена. Когда она снова подняла голову, она увидела, как вошла Фэн Юй Хэн и сразу же улыбнулась и махнула ей рукой: «Добрая внучка, иди сюда».

Фэн Юй Хэн сделала несколько шагов вперед и увидела, что Ван Чуан дала ей обнадеживающий взгляд, стоя за Яо ши. Только тогда она успокоилась. Казалось, что Яо ши сначала направилась к матриарху, поэтому Хуан Цюань здесь не было.

«Боль в талии у бабушки начала проходить?» Она улыбнулась и поднялась, глядя на десерты на столе матриарха: «Эти десерты из храма? Какие изысканные».

Матриарх улыбнулась и покачала головой: «Как у храма могут быть такие хорошие десерты. Они были привезены из дома твоей наложницей-матерью Яо». Когда она заговорила, она лично вручила их Фэн Юй Хэн: «Подойди, попробуй».

Яо Ши продолжала говорить: «Я изначально хотела доставить их и главной мадам, но, думая о ее состоянии ... я беспокоюсь, что она не будет есть десерты, которые я сделала, поэтому я не пошла к ней».

Матриарх кивнула: «Не нужно беспокоиться о ней. Будет достаточно, если она не умрет от голода».

Фэн Юй Хэн взяла десерт и держала его в руке. Прижав его ко рту, она тайком дважды обнюхала его и не обнаружила ничего странного.

Когда она съела десерт, она начала обдумывать. Неужели она действительно слишком подозрительна?

Оглянувшись на бабушку Сун, она увидела, что старуха стоит у Яо Ши, опустив голову. В ее лице не было ничего ненормального, но ее две руки крепко держали ее рукава.

Фэн Юй Хэн знала, что это было признаком беспокойства.

Люди в комнате снова начали болтать. Ан Ши случайно спросила: «Почему здесь нет Цзи Руи? Третья юная мисс действительно любит Цзи Руи и всегда не против поиграть с ним».

Фэн Юй Хэн была поражена и внезапно осознала очень важную проблему. Она была обманута.

Выманивание противника с его базы.

Она быстро встала и попрощалась с матриархом, сказав: «Внучка вспомнила, что еще есть кое-что, на что нужно обратить внимание. Я должна уйти».

Матриарх не держала ее, просто сказала ей, что в горах на ветру холодно, поэтому она должна использовать дополнительное одеяло.

Ван Чуан последовала за Фэн Юй Хэн. Увидев, что она идет очень быстро, она не могла не спросить: «Юная мисс, что-то случилось?»

Фэн Юй Хэн говорила, идя быстрым шагом: «Пока это еще неопределенно. Просто у меня плохое предчувствие. Давайте быстро вернемся и проверим Цзи Руи».

Ван Чуан также с тревогой последовала за ней. Когда они ушли, Цзи Руи спал один в комнате. Хуан Цюань отправилась в сторону Чэнь Ши. Даже если бы она никого не нашла, она бы очень быстро вернулась. Тем не менее, все равно был небольшой временной пробел.

Они поспешно вернулись к своему месту. Когда они вошли во двор, они увидели, как Хуан Цюань с беспокойством шагает около дверей. Увидев, как они вернулись, она быстро вышла вперед и потянула Фэн Юй Хэн в комнату.

Сердце Фэн Юй Хэн начало быстро биться. Разумеется, это было в ее ожиданиях. Что-то случилось.

Трое вошли в комнату, и Хуан Цюань закрыла за собой дверь, затем потянула их к кровати. Указывая на пустую кровать, она сказала: «Этот слуга пошел туда, где живет Чэнь Ши, чтобы остановить мадам и немного подождать. Заметив, что мадам не пошла в этом направлении, я вернулась. Но по возвращении я заметила, что второй молодой мастер пропал». Когда она заговорила, она взяла лист бумаги с подушки и передала его Фэн Юй Хэн: «Но вот что было оставлено».

Фэн Юй Хэн взяла лист бумаги и раскрыла его. На нем было написано: «Если вы хотите спасти ребенка, пройдите в сторону горы за час до полуночи».

Письмо было сильным и яростным. Оно должно было быть написано мужской рукой.

Фэн Юй Хэн сделала глубокий вдох и попыталась совладать со своими эмоциями. Было ясно, что Цзи Руи был похищен. Кроме того, она была уверена в том, что похищение Цзи Руи было определенно не для получения выкупа.

«Юная мисс, вы хотите, чтобы этот слуга вышел и обыскал все?» Хуан Цюань была немного обеспокоена: «Возможно, они не ушли слишком далеко. Как насчет того, чтобы Бан Цзоу выследил их?»

Фэн Юй Хэн покачала головой: «Не нужно. Во-первых, по этому поводу мы не должны поднимать тревогу. Хотя цель врага - привести меня к задней части горы, Цзи Руи должен быть в безопасности. Вот как мы поступим…» Она посоветовала девочкам-слугам: «Я приведу Хуан Цюань на заднюю часть горы. Ван Чуан останется следить за комнатой».

Ван Чуан кивнула. Она знала, что она была ранена и станет бременем, если она выйдет, поэтому у нее не было никаких возражений. Более того, у них все еще был Бан Цзоу под прикрытием. Она была очень уверена.

Трое продолжали говорить некоторое время, пока не услышали звук голосов, доносящихся со двора.

Фэн Юй Хэн поднялась, чтобы взглянуть и увидела, что Яо Ши вернулась с бабушкой Сун. Она быстро подошла к Яо ши и сказала: «Цзи Руи устал за сегодняшний день и заснул. Маме не нужно волноваться. Мой слуга принесет ужин в комнату. Сегодня вечером Цзи Руи останется в моей комнате и будет сопровождать меня».

Яо Ши задумалась на некоторое время. Она чувствовала, что Цзи Руи снова цеплялся за Фэн Юй Хэн, поэтому она беспомощно улыбнулась и сказала: «Ты его только портишь. Сколько лет ребенку, а он до сих пор так цепляется». Но она ничего не сказала против этого и вернулась в свою комнату с бабушкой Сун.

Фэн Юй Хэн подумала о болезни Сян Ронг. Обернувшись, она протянула руку к рукаву и вытащила лекарство против лихорадки. Хуан Цюань доставила это лекарство ей.

Ожидание было самой длинной частью. Ночь, наконец, наступила, и Фэн Юй Хэн и Хуан Цюань пробрались к задней части горы.

Смутно они все еще слышали монахов, которые не спали, слегка постукивая деревянной рыбой1. Это должна была быть мирная и счастливая святая земля, но произошла такая ситуация. Это действительно заставило людей почувствовать горькое разочарование.

Фэн Юй Хэн была той, кто никогда ничего не боялась. Она долго готовилась к тому, если противник предпримет действия. Она также не стала винить себя за то, что не была более осторожной в наблюдении за Цзи Руи. Но она вынесла некоторые уроки из этого опыта, чтобы у нее было больше способов защититься от повторения этого события.

Лунный свет выглядел как прядь шелка, а звезды усеивали небо. Небо было ясным, но после того, как люди появились на вершине горы, в мгновение ока, луна и звезды потускнели.

Маскированные мужчины в черной одежде бросились со всех сторон, полностью окружая Фэн Юй Хэн и Хуан Цюань. В их руках были мечи и сабли, которые выпускали холодный свет, что заставляло людей отворачиваться от них.

Фэн Юй Хэн не знала, были ли они из той же группы, что и у реки. Она просто жаловалась, почему она так часто сталкивалась с этими мечами.

Хуан Цюань, как и прежде, была с ней спиной к спине, разделяя борьбу на две стороны. Один из окруживших их людей держал Цзи Руи в качестве заложника и стоял перед Фэн Юй Хэн.

Увидев, что ребенок был с закрытыми глазами и оставался без сознания, она поняла, что ему дали усыпляющий наркотик. Она не могла не нахмуриться.

«Вторая юная мисс семьи Фэн». На этот раз другая сторона последовала за сценарием, который должен был быть проигран перед боем. Он также поднес нож к шее Фэн Цзи Руи и начал переговоры с Фэн Юй Хэн: «Твоя жизнь в обмен на жизнь этого ребенка. Вторая юная мисс семьи Фэн думает, что это того стоит?»

«Как и ожидалось, он нацелился на меня». Она слегка приподняла уголок губ: «Вы знаете, что я вторая юная мисс семьи Фэн, но вы все еще осмеливаетесь делать это. Разве вы не боитесь возмездия семьи Фэн?»

«Ха-ха-ха!» Человек действовал так, словно услышал шутку: «Хмф! Даже если семья Фэн хотела бы отомстить, они должны были обладать этой способностью. Более того, если вторая юная мисс семьи Фэн жива, то все в порядке. Если ты умрешь, то, как тебе кажется, твой отец будет скорбеть о тебе и желать отомстить, или он будет втайне счастлив?»

Эти слова не лишены оснований, и Фэн Юй Хэн не могла опровергнуть это; однако она продолжала улыбаться, настойчиво напоминая врагу: «Возможно, семья Фэн будет втайне радоваться, но вы не должны забывать, у меня есть дворец принца Юй в качестве поддержки!»

С этими словами Фэн Юй Хэн больше не ждала, громко закричав в воздух: «Бан Цзоу! Спаси нас!»

Где-то в воздухе появилась призрачная тень. В мгновение ока он подошел к преступникам. Преступник, который высокомерно вел переговоры, мгновенно потерял голову от одного взмаха меча. Фэн Цзи Руи был пойман этой призрачной тенью и исчез со вспышкой.

Группа людей в масках не реагировала, поскольку они замерли на мгновение. Только тогда кто-то громко закричал: «Убить!»

Сразу же почти двадцать человек одетых в черное бросились к Фэн Юй Хэн и Хуан Цюань.

Этот раз отличался от предыдущего. Ранее они попали в засаду и были пойманы неподготовленными. Кроме того, у них не было Бан Цзоу на их стороне, и число людей, которые их атаковали, было больше, чем сейчас. Кроме того, у противника были отравленные стрелы, от которых невозможно защититься.

Более того, теперь у нее был Бан Цзоу. Этот скрытый охранник был похож на ее тень, молчаливый и бесформенный, но он всегда защищал ее.

На самом деле три человека, сражавшихся против двадцати, было не так уж и плохо. Фэн Юй Хэн знала, что Цзи Руи уже был доставлен в безопасное место Бан Цзоу. Ничего не запланировав, она использовала анестезиологический укол и вонзила иглу в чью-то спину, а затем просто забрала саблю этого человека.

К сожалению, у нее не было никакого навыка владения саблей. Размахивая ей пару раз, даже Бан Цзоу нахмурился. Хуан Цюань просто отдернула ее: «Юная мисс, быстро выбросьте саблю».

Она также чувствовала, что ее движения были довольно уродливыми, поэтому она бросила саблю и продолжала использовать иглы, к которым она привыкла.

После нескольких выпадов назад и вперед осталось не так много людей, одетых в черное. Увидев, что ситуация была удручающей, оставшиеся враги начали что-то искать у себя в области талии.

Казалось, что Бан Цзоу и Хуан Цюань имели некоторый опыт в этом вопросе. Хуан Цюань, увидев вражеский ход, немедленно крикнула: «Не позволяйте им использовать скрытое оружие!»

Что касается Бан Цзоу, он плавал как призрак одновременно с Хуан Цюань. В несколько ударов он позаботился о большинстве оставшихся. Что касается остальных трех, они были поражены обезболивающей иглой Фэн Юй Хэн.

Вскоре после этого все мужчины в масках были повержены. Фэн Юй Хэн первоначально планировала осмотреть их, чтобы найти что-нибудь интересное на их телах; однако она обнаружила, что Бан Цзоу и Хуан Цюань застыли на месте, глядя на нее.

«Э-э ...» Она опустила голову и посмотрела на себя: «Что-то не так?»

Хуан Цюань вытерла немного пота: «Юная мисс, какое скрытое оружие вы использовали, это было так удивительно?»

Бан Цзоу не говорил, вместо этого он смотрел на Фэн Юй Хэн и ждал ответа.

Фэн Юй Хэн некоторое время молчала. Увидев, что двое не собираются сдаваться, она могла лишь смутно ответить: «Это просто игла, пропитанная мафезаном». Затем, указывая на людей на земле, она сказала Бан Цзоу: «Те, кого я ударила, не умерли. Они только упали без сознания. Вы хотите позаботиться о них?»

Бан Цзоу не сказал другого слова. Используя свои боевые искусства, он прошел вокруг. Не было никаких признаков того, чтобы он делал какие-то шаги в их направлении, но когда он остановился, он сказал им: «Теперь в живых никого нет».

Фэн Юй Хэн была беспомощна: «Мы должны были оставить человека, чтобы выпытать информацию».

Бан Цзоу покачал головой: «Это люди из дворца Ямы. На их теле есть знак». Когда он заговорил, его тело, казалось, снова переместилось, и в мгновение ока он принес Фэн Цзи Руи непонятно откуда.

Фэн Юй Хэн только взяла ребенка, когда услышала, как голос человека исходил из того направления, из которого они пришли. Они могли даже смутно видеть яркие огни.

Хуан Цюань была удивлена на мгновение: «Я боюсь, что кто-то идет».

Когда она это сказала, они услышали, как кто-то крикнул: «Вторая юная мисс! Где ты? Вторая юная мисс!»

Был еще один человек, который сердито кричал: «Преступники, которые похитили вторую юную мисс, пожалуйста, не навредите юной мисс моей семьи. Независимо от того, сколько денег вы попросите, мы заплатим. Мы просто просим, чтобы вторая юная мисс осталась в живых!»

1: Ударный инструмент, используемый монахами, во время повторения Священных Писаний. https://en.wikipedia.org/wiki/Wooden\_fish

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 73**

Глава 73 – Ты единственная пропавшая

В ту ночь, кроме травмированных Чэнь Ши и Фэн Цзи Хао, все из поместья Фэн отправились искать пропавших Фэн Юй Хэн и Фэн Цзи Руи. Матриарх также следовала за ними на стуле, который несли слуги.

Фэн Чен Юй первая обнаружила, что Фэн Юй Хэн и ее брат исчезли. Она только сказала, что проснулась посреди ночи и внезапно почувствовала, что ее сердце начало сильно сжиматься. Чрезвычайно неохотно, она могла только встать с постели и попросить слуг отправиться к Фэн Юй Хэн за помощью. Но когда она прибыла в комнату Фэн Юй Хэн, она обнаружила, что только Ван Чуан была там. Больше никого не было.

Фэн Чен Юй даже не спросила, в чем дело, и громко закричала: «Нет! Вторая сестра была похищена!»

С этим криком все из поместья Фэн проснулись.

Фэн Цзинь Юань поднял всех членов семьи Фэн, чтобы обыскать заднюю часть горы, потому что по словам Фэн Чен Юй перед горой было слишком много монахов повсюду, и преступники не могли сбежать здесь.

Они обыскивали заднюю часть горы большую часть ночи, но не видели даже тени человека.

Люди в поместье Фэн остановились в лесу, их факелы освещали лес, и казалось, что наступил день. Лицо Фэн Чен Юй было бледным, и она сжимала грудь. На ее лице было много беспокойства, а ее глаза слезились.

«Что делать? Что нам делать, если мы не сможем найти вторую сестру?» Ее голос был полон беспокойства, и эта фраза звучала так, как будто старшая сестра действительно заботилась о своей младшей сестренке.

Фэн Сян Ронг, после принятия лекарства, чувствовала себя намного лучше. В это время она была с Ан Ши. Ан Ши крепко держалась за руку Сян Ронг, опасаясь, что она тоже потеряет дочь.

Но Сян Ронг продолжала искать Фэн Юй. Через некоторое время она тихо прошептала в ухо Ан Ши: «Почему мы не ищем в той стороне? Кажется, мы все это время следовали за старшей сестрой».

Ан Ши была шокирована, но затем она тщательно обдумала ее слова. Казалось, Сян Ронг была права. Во время поисков Чен Юй очень волновалась, поэтому все следовали за ней, и область самих поисков была не очень большой.

Она хотела напомнить Фэн Цзинь Юаню обыскать окрестности, но Хан Ши опередила ее и слабо сказала: «Быть похищенной посреди ночи. Независимо от того, сможем ли мы ее найти или нет, я волнуюсь, что доброе имя моей второй юной мисс ...»

Ан Ши подняла брови. Она знала, что из-за травмы Фен Дай была восьмидесяти процентная вероятность, что Хан Ши в конце концов ненавидела Фэн Юй Хэн.

На самом деле, без Хан Ши, напоминающей им, все они понимали это. Девочку забирают посреди ночи, и они все еще не нашли ее здесь. Что это значит? Даже если Фэн Юй Хэн благополучно вернется, кто бы этому поверил?

Матриарх тяжело вздохнула и посмотрела на небо, сказав: «Какой грех совершила моя семья Фэн!»

Фэн Цзинь Юань быстро успокоил ее: «Мама, не волнуйся. Разве мы все еще не ищем». Хотя слова были сказаны, все еще не было никаких следов. Отправив четырех скрытых охранников на поиски, никто пока не вернулся с новостями.

Чен Юй закрыла рот и слегка всхлипнула, но ее глаза продолжали обыскивать окрестности. К сожалению, под ярким светом факелов даже тени Фэн Юй Хэн не было видно.

В это время область, где стояли люди поместья Фэн, была там, где Фэн Юй Хэн и компания отбивались от людей, одетых в черное. Просто в мгновение ока, за исключением воздуха, наполненного зловонием крови, и некоторых следов, которые трудно было удалить в темноте, не было ни малейшего признака чего-либо ненормального.

Ан Ши увидела, что Фэн Цзинь Юань был в тупике, и не могла не сказать ему: «Муж». Она шагнула вперед: «Давайте разделимся для поисков. Раньше мы были слишком озабочены попаданием на заднюю часть горы, но есть много мест, которые не были обысканы!»

Фэн Чен Юй сказала с криком: «Мать-наложница Ан, это самый вероятный путь. Спереди есть монахи, которые продолжают следить за окрестностями по ночам, поэтому преступники должны бежать здесь».

Ан Ши не хотела спорить с Фэн Чен Юй, поэтому она только напомнила Фэн Цзинь Юаню и матриарху: «Вторая юная мисс пришла со всей семьей. Теперь она пропала без вести. Если принц Юй начнет расследование, кто может позволить себе нести ответственность?»

Поскольку ее сын и дочь исчезли, Яо Ши, которая была на грани нервного срыва, наконец, начала кричать. Она уже не была слабой. Открыв рот, ее тон был ожесточен. «Поскольку семья Фэн не прилагает все усилия, чтобы найти А-Хэнг и Цзи Руи, я пойду во Дворец Вэнь Сюань за помощью. Ван Чуан, бабушка Сун! Мы возвращаемся!»

Яо Ши готовилась уйти, когда матриарх начала беспокоиться: «Как мы не прикладываем все усилия! Это мой внук и внучка. Сегодня вечером, даже если мы должны выкопать их из могил, мы их найдем!»

Матриарх ясно дала понять, что Фэн Цзинь Юань может еще раз дать приказ: «Обыщите гору! Не пропустите ни одного угла!»

Люди семьи Фэн уже хотели разделиться, когда увидели, как некоторые монахи вышли со стороны Пу Ду с фонарями. Прибыв перед Фэн Цзинь Юанем, они остановились и спросили: «Амитабха, могу я спросить у патрона, что случилось? Почему, посреди ночи, вы не спите и собираете здесь всю семью?»

Фэн Цзинь Юань изначально не хотел тревожить храмовых монахов. Кроме того, это не было чем-то, о чем должно было стать общеизвестно. Даже если бы они не смогли найти Фэн Юй Хэн сегодня, он все же решил, что сможет сохранить эту информацию в кругу семьи, а затем тайно искать ее. В худшем случае он мог просто сказать, что она умерла от быстро настигнувшей ее болезни. В любом случае, не должно было стать известно, что юная мисс семьи Фэн была похищена. В противном случае было бы запятнано не только имя семьи Фэн, у него также не было бы возможности справиться с дворцом принца Юй!

Но были люди, которые так не думали. Хан Ши, с сигналом от Фэн Чен Юй, опередила Фэн Цзинь Юаня и ответила монаху: «Нужно сказать великому господину правду, это вторая юная мисс нашей семьи. Сегодня ее похитили. Мы долго искали ее, но пока так и не нашли».

Фэн Цзинь Юань яростно впился взглядом в Хан Ши, заставив ее отступить в страхе. Тем не менее, Фэн Чен Юй продолжила: «Отец не должен нападать на наложницу Хан. Перед великим мастером, как мы можем солгать. Это был бы великий грех».

Цзинь Чжэнь посмотрела на всех, ее разум постоянно делал расчеты. Она подсчитывала вероятность того, что что-то может произойти с Фэн Юй Хэн. Если бы что-то действительно произошло, это повлияло бы на ее положение. В это время, чью сторону она должна принять? Это была настоящая дилемма.

Но, рассмотрев отношения Яо Ши с дворцом Вэнь Сюань, она почувствовала, что независимо от того, что случилось с Фэн Юй Хэн, было намного лучше остаться с ней, чем перейти на сторону Чэнь Ши. По крайней мере, люди Фэн Юй Хэн не потеряли силу. Если бы они могли быстро найти ее, возможно, ситуация могла бы даже измениться.

Таким образом, после того, как Чен Юй закончила говорить, она также добавила несколько слов, прося ее: «Самая старшая юная мисс, как вы определили, что вторая юная мисс была похищена?» Когда она заговорила, она с неопределенностью посмотрела на Ван Чуан, продолжая: «Разве вы не слуга второй юной мисс? Вы должны точно знать, куда ушла вторая юная мисс и второй молодой мастер».

Ван Чуан холодно огляделась вокруг. На ее прохладном выражении лица была улыбка, которую было трудно понять. Затем она столкнулась взглядами с Фэн Цзинь Юанем и матриархом и, поклонившись, сказала: «Вопрос наложницы-матери Цзинь Чжэнь очень хорош. Этот слуга тоже смущен, почему старшая юная мисс так легко поняла, что вторая юная мисс и второй молодой мастер были похищены преступниками?»

Эти слова потрясли всех, включая Яо Ши.

Она просто схватила руку Ван Чуан и с тревогой спросила: «Ван Чуан, ты говоришь, что А-Хэнг и Цзи Руи не пропали?»

На этот вопрос ответил монах: «Амитабха, поэтому покровители собрались здесь, чтобы найти людей. Но этот старый монах не понимает. Ясно, что два молодых покровителя Фэн всегда были в зале, скандируя сутры. Почему вы пришли на заднюю часть горы, чтобы найти их?»

С этими словами, исходящими от монаха, Фэн Чен Юй переспросила: «Что вы сказали?»

Монах повторил те же слова, и Фэн Чен Юй прошептала: «Невозможно».

Цзинь Чжэнь стояла немного ближе к ней и спросила: «Почему старшая молодая мисс говорит, что это невозможно?» В этот момент она была очень счастлива, что присоединилась к правильной команде. Вторая юная мисс действительно обладала небесными способностями.

«Чен Юй». Лицо Фэн Цзинь Юаня дрогнуло. Сегодня вечером он почувствовал, что дочь, которая всегда понимала его и была покорна, оказалась на другой стороне.

Фэн Чен Юй тут же пришла в себя и быстро сказала: «Я рада за вторую сестру». После этого она, однако, не примирилась и спросила монаха: «Два покровителя Фэн, о которых вы говорите, это моя вторая сестра и второй брат?»

Монах ответил: «Это девочка чуть более десяти лет и мальчик в возрасте пяти или шести лет».

Яо Ши с облегчением вздохнула: «Правильно! Должно быть, это А-Хэнг и Цзи Руи». В спешке она забыла назвать их второй юной мисс и вторым молодым мастером. Она просто называла их своими именами.

Хан Ши, услышав это, почувствовала недовольство и заговорила, чтобы напомнить ей: «Сестра Яо, не забывай о правилах».

Матриарх, однако, махнула рукой. Неловкость в ее сердце стихла: «О! А-Хэнг и Цзи Руи избежали опасности. С такими замечательными новостями правила можно отложить на время».

Ван Чуан сделала своевременную поправку для матриарха: «Как это, они избежали опасности. Вторая юная мисс и второй молодой мастер первоначально отправились в зал, чтобы воспевать сутры. Какая была здесь опасность? Это была сама старшая юная мисс, которая посреди ночи пришла в комнату второй юной мисс. Когда она вошла, она увидела, что их нет. Не спросив этого слугу, она начала дико кричать, что вторая юная мисс была похищена. Этот слуга действительно озадачен».

Фэн Чен Юй потеряла дар речи от этих слов. Увидев Фэн Цзинь Юаня, она стала оправдываться: «Дочь также была охвачена чувством беспокойства. Кто мог подумать, что вторая сестра будет повторять сутры посреди ночи?»

Ван Чуан еще раз сказала: «Вторая юная мисс сказала, что в этой усадьбе в последнее время многое произошло. Недавно она только что вернулась в столицу с северо-запада, поэтому она, естественно, должна была приложить дополнительные усилия. При этом она привела второго молодого мастера в зал, чтобы повторить сутры на ночь для счастья усадьбы». Когда она заговорила, она огляделась вокруг. «Путешествие в Пу Ду Храм, было ли это не ради молитвы за благополучие семьи Фэн?»

С этими словами все покраснели.

Фэн Цзинь Юань увидел, что некоторые люди уже начали валиться с ног от усталости, поэтому он быстро отдал приказ всем вернуться.

Под руководством монаха все вернулись в зал Пу Ду Храма. Конечно же, они увидели, как Фэн Юй Хэн и Фэн Цзи Руи опустившись на колени, сложили руки, искренне молясь о счастье. Рядом с ними был молодой монах, который стучал деревянной рыбой и скандировал сутры.

Услышав движение снаружи, Фэн Юй Хэн обернулась. Увидев всех из усадьбы Фэн, стоящих за дверью зала и смотрящих на нее, она не могла не усмехнуться.

Они думали, что ее похитили?

Кто-то тайно ликовал?

Как жаль разочаровывать вас.

Она потянула Цзи Руи к двери и притворилась удивленной, спрашивая Фэн Цзинь Юаня: «Отец, почему вы все пришли сюда? Вы тоже пришли, чтобы повторять сутры?»

Фэн Цзинь Юаню было трудно смотреть прямо на эту дочь. По правде говоря, у него были некоторые сомнения в том, что сказала Ван Чуан, несмотря на то, что монах предоставил доказательства. Но, глядя на Фэн Юй Хэн сейчас, он был полностью убежден.

«А-Хэнг была в этом зале все время, молясь о счастье семьи?» Он спросил дочь.

Фэн Юй Хэн кивнула: «Верно. С наступлением темноты я была здесь все время. В качестве свидетелей могут выступать некоторые великие мастера. Почему отец спрашивает?»

Фэн Цзинь Юань покачал головой: «Хорошо, что с тобой все в порядке».

Фэн Юй Хэн спросила: «Отец думал, что что-то случилось с А-Хэнг?»

Фэн Цзинь Юань застыл на мгновение и не мог ответить.

«Уже очень поздно. Пойди, отдохни». Фэн Цзинь Юань больше не хотел разговаривать с ней. Повернувшись, он ушел.

Только когда он вернулся в свою комнату, появился скрытый охранник. Стоя перед ним, он почтительно сказал: «Мастер, двадцать трупов были обнаружены за горой. Все были убийцами из дворца Ямы».

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 74**

Глава 74 – Настоящая причина поездки в Пу Ду храм

После того, как Фэн Юй Хэн вернулась в свою комнату, Ван Чуан, Хуан Цюань и Бан Цзоу предстали перед ней.

Она была довольна тем, как Хуан Цюань и Бан Цзоу очистили место битвы. Когда Бан Цзоу сказал ей, что люди семьи Фэн стояли на месте их битвы, но не нашли ничего необычного, стало ясно, насколько хорошо они все скрыли за такой короткий промежуток времени.

Что касается ее самой, она унесла Цзи Руи и спряталась в кустах, прежде чем использовать пространство, чтобы вернуться в храм. Она также использовала таблетки в своем пространстве, чтобы разбудить Цзи Руи и посоветовала ему повторять за ней.

Что касается сотрудничества монахов, это нельзя считать полноценным сотрудничеством. Монах, который стучал деревянной рыбой, пытался понять, когда появилась девушка, когда он повторял сутры. Что касается монаха, который отправился на заднюю часть горы, чтобы найти семью Фэн, ему были даны тысячелетние бодхейские четки, которые Фэн Юй Хэн извлекла из своего пространства.

Она только сказала, что тысячелетние четки были приобретены по высокой цене в прошлом, и скорее всего сейчас не будет ни одной бусины, которая могла достигнуть такого возраста. Для монаха это было действительно бесценно.

«Когда вы разобрались с телами, вы оставили улику?» Она спросила людей перед собой.

Бан Цзоу кивнул и сказал: «Этот слуга целенаправленно оставил позади достаточно улик для скрытых охранников Фэн Цзинь Юаня. Что касается других членов семьи Фэн, никто не сможет их найти».

Фэн Юй Хэн кивнула. Очень хорошо, она просто хотела, чтобы Фэн Цзинь Юань понял, что она знает, как убивать людей. Ей было все равно, на что главарь давил сегодня, но она должна была напомнить Фэн Цзинь Юаню: если это ты посмел так поступить, то меня так просто не победить. Если это не ты, то знай, что есть кто-то, кто хочет убить твою дочь. Делай с этим что хочешь.

Это был второй раз, когда Фэн Юй Хэн и Хуан Цюань были атакованы. Она помнила слова девятого принца, что это люди семьи Чэнь. Почувствовав некоторые сомнения, она спросила Фэн Юй Хэн: «Как думает юная мисс, это было сделано той же группой людей, что и в прошлый раз?»

Фэн Юй Хэн поморщилась: «Кажется, должно быть так».

Ван Чуан наблюдала за всем этим и не могла не напомнить им: «Кажется, что даже если старшая юная мисс Фэн не является зачинщиком, она определенно является сообщником. Сегодня ее действия дали понять, что она знает, что это за план. Она сознательно пыталась сообщить, где была наша юная мисс, затем она привела людей семьи Фэн к задней части горы».

Фэн Юй Хэн ухмыльнулась. У этой старшей сестры было лицо Бодхисаттвы и сердце змеи. Если бы этот человек действительно стал императрицей, то, возможно, весь мир подвергся бы ее схемам.

«Бан Цзоу». Она понизила голос и рассказала об еще одном плане.

«Этот слуга слушает».

«Исследуй и проверь, есть ли у бабушки Сун какие-либо дети или внуки. Если да, то посмотрите, имеют ли эти дети и внуки какое-либо отношение к семье Чэнь, или может быть, они работают на семью Чэнь».

Бан Цзоу кивнул: «Этот слуга понял». Обратившись к Ван Чуан и Хуан Цюань, он сказал: «Вы двое, хорошо защищайте хозяина». Закончив говорить, он мгновенно исчез.

Хуан Цюань и Ван Чуан ничего не знали об истории бабушки Сун. Услышав, как Фэн Юй Хэн упоминает об этом, они не могли не чувствовать себя озадаченными.

Хуан Цюань спросила: «У юной мисс есть сомнения насчет бабушки Сун? Разве она не была частью приданого мадам?»

«И что, если она была частью приданого?» Фэн Юй Хэн вздохнула: «По мере того, как меняются годы, так и сердце человека».

На следующий день, Пу Ду храм устроил семье Фэн церемонию зажжения ладана и церемонию зажжения фонарей.

Люди семьи Фэн преклонялись перед Буддой и скандировали сутры. Фэн Юй Хэн смотрела на это холодными глазами. Только Будда мог избавить всех живых существ от мучений, но неизвестно, сможет ли он избавить их от злых мыслей и сердец. Поклонение такой семьи Будде было действительно ироничным.

Зажжение ладана и церемония зажжения фонарей начались рано утром и закончились днем. После церемонии животы у всех начали урчать от голода.

В это время Фэн Юй Хэн снова увидела дочь и племянника лорда Ан Дин. Эта дочь снова посмотрела на нее с враждебностью, которая заставила Фэн Юй Хэн смеяться и плакать.

После обеда Фэн Цзинь Юань объявил всем, что они останутся в храме еще на одну ночь. Утром они вернутся в столицу. После этого все разошлись.

Матриарх осталась.

Фэн Цзинь знал, что хотела сказать матриарх, и взял на себя инициативу: «Не волнуйся, мать. Все верно решено. Завтра утром монахиня спустится из женского монастыря и заберет Чэнь Ши. Усадьба Фэн объявит, что Чэнь Ши осталась в женском монастыре, чтобы молиться о судьбе семьи Фэн».

Матриарх вздохнула и кивнула: «Это правильное решение. Если бы эта Чэнь Ши осталась в усадьбе, то рано или поздно возникла бы большая проблема».

«Это верно. Причина, по которой сын устроил семейное зажжение ладана в храме Пу Ду, заключалась в том, чтобы найти повод вывести Чэнь Ши из поместья. Это также спасет лицо Чен Юй и Цзи Хао».

Матриарх подумала о споре с людьми дворца Вэнь Сюань и не могла не почувствовать, как вспыхнул ее гнев: «Если бы она командовала дома, то тогда это все было бы в пределах ожиданий. Но я никогда не думала, что она оскорбит имперскую наложницу Юй. Теперь она также оскорбила дворец Вэнь Сюань. Этот беспорядок, вам нужно будет позаботиться об этом».

Голова Фэн Цзинь Юаня также болела от всех этих проблем, он вздохнул: «Отношение принцессы Вэнь Сюань, мать тоже все видела. Как с ней можно так легко поладить? Есть еще верховная Ву Ян, которая с детства была как девятый принц, вызывающая беспокойство души, но Император все еще любит ее».

Матриарх, однако, не верила, что нет абсолютно никакого способа прорваться: «Разве Яо Ши не ладит с ней? Теперь, когда о Чэнь Ши позаботятся, это идеальное время для ослабления напряженности с Яо Ши. С тех пор, как они вернулись, ты даже не посещал их резиденцию?»

Мысль матриарха была ясна. Она твоя жена. Ты должен спать с ней.

Но Фэн Цзинь Юань покачал головой: «Размещение Чэнь Ши в женском монастыре было крайним средством, но ее положение в качестве главной жены нельзя ставить под сомнение. Кроме того, есть еще Фэн Чен Юй. Это настоящая надежда семьи Фэн».

Матриарх слегка отругала его «Дурак! Кто сказал тебе убрать Чэнь Ши с позиции главной жены. Я просто сказала тебе чаще посещать комнату Яо Ши. Основа семьи Яо чрезвычайно сильна. Теперь, когда дело о браке между А-Хэнг и девятым принцем решено, вы больше не можете игнорировать ее мать. С Яо ши, которая может замолвить за нас словечко, дела с принцессой Вэнь Сюань будет легче регулировать».

Фэн Цзинь Юань беспомощно кивнул: «Сын сделает все возможное».

Мать и сын болтали внутри, но они не думали, что за окном Чен Юй медленно прогуливалась и все слышала.

Чэнь Ши останется в храме навсегда. Хотя она останется главной женой по имени, и она все равно будет дочерью первой жены, но она больше не будет жить в поместье. Ее титул можно было бы рассмотреть как незаконный. С сегодняшнего дня, каким статусом она бы обладала?

Лицо Чен Юй стало бледно-белым, и она медленно побрела к ее внутреннему двору. Обдумывая все снова, она придумала план и отправилась на поиски Фэн Цзи Хао.

Кроме того, это имело отношение к их матери.

Но она никогда не представляла, что, когда она дойдет до двери Фэн Цзи Хао, ее остановит слуга, которого он привез с собой. «Старшая юная мисс не может войти».

Фэн Чен Юй подняла бровь: «Почему? У меня срочное дело к брату».

Слуга снова покачал головой: «Даже если это срочное дело, сейчас очень неудобное время для визита старшей юной мисс».

Фэн Чен Юй рассердилась и резко оттолкнула слугу в сторону «Убирайся с моего пути!».

Слуга не думал, что старшая юная мисс может так поступить. Его оттолкнули, и Фэн Чен Юй вошла в комнату.

Человек внутри не ожидал, что кто-то на самом деле сможет попасть в комнату, Фэн Цзи Хао с ужасом крикнул: «Убирайся!»

Фэн Чен Юй мгновенно увидела, что Фэн Цзи Хао крепко держал молодую монахиню, не заботясь о слезах на ее глазах, он продолжал двигать руками вверх и вниз по ее телу.

Она застыла там, где стояла, в ее глазах появились слезы.

Почему небеса дали ей такого брата и мать? Они все говорили, что ей суждено быть фениксом и матерью всех под небесами. Но на что ей нужно полагаться, когда она станет матерью всех под небесами? Полагаться на это лицо? Полагаться на то, что ее отец был премьер-министром?

Но у нее также были мать и брат, которых нельзя было публично показывать. С этими двумя людьми, насколько напряженной была бы ее цель стать Императрицей?

«Чен Юй ...» Фэн Цзи Хао не думал, что это будет его ангельская младшая сестра. Некоторое время он был невероятно смущен. Он уже захотел отпустить монахиню, но пока колебался: «Зачем ты пришла?»

Молодая монахиня посмотрела на Фэн Чен Юй, прося о помощи, но у Фэн Чен Юй не было абсолютно никакого желания думать о других. Глядя на Фэн Цзи Хао, она чувствовала себя все более отчаянной и просто говорила: «Фэн Цзи Хао, почему у меня такой брат, как ты?» Она повернулась и ушла.

Слуга Чен Юй, Йи Юэ, следовала за ней и сердито посмотрела на Фэн Цзи Хао. Ее руки скручивались в кулаки в рукавах, она прикусила нижнюю губу и подавила несколько кипящих чувств.

В этом году Йи Юэ исполнилось шестнадцать лет, и она была старше Чен Юй на два года; однако никто не знал, что в год, когда ей исполнилось двенадцать, она уже стала одной из девушек старшего молодого мастера, Фен Цзи Хао. В то время Фэн Цзи Хао еще не покинул усадьбу для обучения в академии. Он был знаменитым плейбоем столицы, молодым мастером, и ему нравились молодые девушки. Некоторое время Йи Юэ мечтала жить жизнью молодой хозяйки, но она не думала, что после всех этих лет Фэн Цзи Хао будет брать одну девушку за другой. Если бы она не была на стороне Чен Юй, заботясь о ней, тогда Фэн Цзи Хао очень бы быстро забыл ее имя.

Хозяйка и слуга были в своих мыслях. Только после ужина Фэн Чен Юй попросила Йи Юэ уйти, и лично пошла на кухню и приготовила миску супа для Чэнь Ши. Затем она лично принесла ее.

На ногах и лице Чэнь Ши были раны. Теперь она лежала на кровати, не желая двигаться. Три служанки по очереди наблюдали за ее комнатой, опасаясь, что ее характер внезапно вспыхнет снова, и она бросится наружу, чтобы снова вызвать неприятности.

Когда Чен Юй прибыла, Чэнь Ши выпускала злость на Мань Си: «Неважно, я все еще главная жена семьи Фэн. Вы, маленькие шлюхи, лучше бы не думали, что раз я не веду себя как главная жена, то у меня нет больше власти. Хммм! Сколько еще лет может прожить эта старуха? Даже если мне придется терпеть, я буду терпеть, пока она не умрет! Положение главной жены семьи Фэн рано или поздно вернется в мои руки».

Если бы Чэнь Ши сказала эти слова раньше, то Чен Юй все же могла убедить ее не быть настолько импульсивной; однако у нее больше не было такого намерения. Она чувствовала, что шрам на лице Чэнь Ши был очень уродлив и очень отвратителен. Было также это жирное тело. Просто один взгляд на нее заставил Чен Юй вспомнить вчерашний день, когда верховная Ву Ян назвала Чэнь Ши свиньей.

Теперь она почувствовала, что Чэнь Ши - свинья. Кроме того, она была безмозглой свиньей.

С такой матерью и братом, как она могла думать о светлом будущем? Как она могла мечтать стать матерью всех под небесами!

«О, Чен Юй!» Чэнь Ши ругалась и ругалась, пока не увидела, что Чен Юй принесла миску с супом. Она улыбнулась, ее брови поднялись: «Чен Юй! Мать думает о тебе».

Фэн Чен Юй подавила недовольство в своем сердце. Прогуливаясь перед Чэнь Ши, она сказала: «Заметив, что мать мало ела во время обеда, дочь лично приготовила миску с овощным супом и принесла ее матери».

Мань Си подошла, чтобы взять суп, но Чэнь Ши не допустила этого. Протянув руку, она лично взяла суп: «Этот суп был приготовлен для меня моей дочерью. Я сама возьму».

Сердце Чен Юй дернулось.

«Моя Чен Юй действительно послушна». Чэнь Ши подняла ложку и сказала: «С детства и до сих пор только Чен Юй была послушной. Я помню, когда ты была маленькой, было время, когда ты сильно заболела. В то время твой отец все еще не был премьер-министром, поэтому дома не было врача. Я еще не была главной женой, поэтому у меня не было слуги, чтобы пригласить врача посреди ночи. Я могла только пойти во внутренний двор семьи Яо и встать на колени, чтобы попросить их отца выйти и осмотреть тебя».

Чэнь Ши заговорила, черпая суп ложкой. Улыбаясь, она поднесла ее ко рту ...

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 75**

Глава 75 – Хэн, подойди

«Мать!» Тогда, как ложка Чэнь Ши собиралась прикоснуться к ее губам, ее внезапно остановила Чен Юй.

Чэнь Ши была поражена. Когда она подняла голову, ей показалось, что у Чен Юй был тревожный и взволнованный вид. Она не могла не утешить ее, сказав: «Хорошая дочь, не волнуйся. Ваши дяди не простят Фэн Юй Хэн. Она определенно не доживет, до того, чтобы выйти замуж в пятнадцать!»

Разум Фэн Чен Юй некоторое время был в смятении. Она столкнулась с конфликтом, так как отчаянно надеялась, что эта мать больше не станет камнем, на который она наткнется; однако, когда Чэнь Ши снова выпила ложку супа, она остановила ее: «Дочь просто вспомнила, что забыла добавить соль к супу. Мама, подождите немного, прежде чем есть его. Дочь пойдёт приготовить еще одну миску». Быстро взяв чашу из рук Чэнь Ши, она убежала из комнаты.

Чэнь Ши еще не поняла, что только что произошло, она просто наблюдала, как исчезла фигура Чен Юй, и сказала: «Моя дорогая дочь, все хорошие вещи в этом мире должны принадлежать тебе. Все материнское богатство, все это нужно оставить тебе».

В эту ночь около девяти, Бан Цзоу вернулся.

Он положил что-то перед глазами Фэн Юй Хэн. Она подняла предмет, чтобы осмотреть его. Это была старая шпилька.

«У этой бабушки есть пятнадцатилетняя внучка. Она - девятая наложница третьего мастера семьи Чэнь. Этот слуга достал одну из ее шпилек. Она выглядит обветшавшей и, кажется, из ее прошлого».

Фэн Юй Хэн кивнула. Так и было.

Она просто чувствовала, что у предательства бабушки Сун должна быть какая-то причина; в противном случае, как она могла переметнуться к врагу всего за три года. В конце концов, она следовала за Яо Ши как приданое из семьи Яо.

Но бабушка Сун спрятала свою внучку. Она вырастила ее до пятнадцати лет, и Яо Ши не знала об этом.

Она протянула шпильку Бан Цзоу и сказала: «Сегодня, доставьте эту шпильку бабушке Сун».

«Понял». Бан Цзоу кивнул. Казалось, он все еще хочет что-то сказать, но выражение его лица внезапно изменилось, когда он сказал: «Его Высочество прибыл». Произнеся эти слова, его тело покачалось, и он исчез.

Фэн Юй Хэн замерла от шока на месте. Ван Чуан толкнула ее, улыбаясь: «Бан Цзоу сказал, что его Высочество прибыл. Юная мисс, быстро выйди и посмотри».

Наконец, в ответ, она быстро встала и сделала несколько шагов к двери, прежде чем остановиться. Обернувшись, она спросила Ван Чуан: «Моя одежда в порядке?»

Как только эти слова покинули ее рот, она посмотрела на себя. Когда именно этот человек с фиолетовым цветком лотоса на лбу захватил ее сердце?

Возможно, на этот вопрос никогда не будет ответа, но ее сердце знало, что это произошло, когда она впервые оказалась в этом мире. Когда она махнула рукой на прощание.

«Неважно, что на вас, все всегда выглядит хорошо». Из заднего окна раздался голос, но прежде чем она смогла обернуться, она закрыла рот и улыбнулась.

Следуя за звуком, она повернулась, чтобы посмотреть в окно. Под деревом сидел мужчина в фиолетовой одежде, он был в инвалидном кресле. Как и прежде, у него была золотая маска, покрывающая его лицо. Она, однако, сразу увидела фиолетовый цветок лотоса через небольшое отверстие.

«Хэн Хэн, иди сюда».

У этого голоса, казалось, была какая-то магическая сила, манящая Фэн Юй Хэн к окну. Проскочив через окно, она подняла платье и побежала.

«Почему ты пришел?» Ее глаза были яркими и сияли, как сверкающий дух. В глазах Сюань Тянь Мина они были похожи на звезды на небе. Когда они мерцали, они могли шокировать любого.

«Я пришел к тебе». Он схватил ее за руку и подтянул к инвалидной коляске. Затем он оттолкнулся одной рукой и полетел к вершине горы.

Фэн Юй Хэн могла слышать только свист ветра в ушах. Казалось, она сидит на ковре-самолете и испытывает волшебное путешествие.

Одна ее рука обнимала шею Сюань Тянь Мина, а другая с радостью тянулась к деревьям. Она была похожа на маленького ребенка.

Сюань Тянь Мин никогда не видел ее с таким выражением. С одной стороны, он обнаружил, что это удивительно, а с другой - он чувствовал, что она была похожа на двенадцатилетнего ребенка.

Они провели ночь так. Подобно этому, они взлетели в небо с помощью цин гонга, их глаза встретились, и чувства нежности возросло.

Наконец, достигнув вершины горы, инвалидная коляска неуклонно приземлилась. Его концентрация была вознаграждена, так как на лбу можно было увидеть немного пота.

Подсознательно она подняла рукав и протерла его лоб. Сюань Тянь Мин застыл, но не отвернулся. Только после того, как Фэн Юй Хэн закончила протирать его, он сказал: «Это был мой первый раз, когда девушка использовала свой рукав, чтобы вытереть мой пот».

«Э-э ... я должна была использовать свой платок, не так ли?» Она пошарила в карманах: «Я не взяла свой носовой платок». Изменив тему, она искренне воскликнула: «Слишком высоко! Сюань Тянь Мин, это так называемый цин гонг, верно?»

Ему очень нравилось, когда она называла Сюань Тянь Мина по имени. Хотя это имя было его, оно было очень незнакомым. Услышав ее слова, он снова обнаружил чувство принадлежности.

В этом мире только она называла его Сюань Тянь Мин. Да, очень хорошо.

Фэн Юй Хэн спрыгнула с инвалидного кресла и счастливо бродила по горной вершине. Когда она остановилась и посмотрела на Сюань Тянь Мина, она почувствовала, что облачность последних нескольких дней сметена. В ее глазах и в ее сердце все, что осталось, было теми черными волосами, которые развивал ветер, и фиолетовым цветком лотоса, который казался нечетким под лунным светом ночи.

Она задумалась. Девочка, которая признается мальчику первая, должна считаться потерянной, верно? Она вспомнила, что некоторые товарищи рассказывали ей о любви. Тот, кто влюбляется первым, тот проиграл.

Но теперь она была искренне уверена, что она проиграла.

«Хочешь научиться?» Сюань Тянь Мин стал беспомощным под ее взглядом: «Я говорю о цин гонге. Если ты хочешь научиться, я могу показать тебе».

Фэн Юй Хэн, однако, потрясла головой: «Не собираюсь учиться. Это слишком сложно. Посмотри, как я занята каждый день. С людьми и делами усадьбы Фэн мне достаточно дел. Мне также нужно читать медицинские книги и исследовать медицинские травы и заботиться о том, чтобы управлять внешними предприятиями. Где бы у меня было время, чтобы изучить цин гонг».

Она была немного мрачной, но в одно мгновение она вытянула руки и побежала, чтобы обнять Сюань Тянь Мина. Словно представляя сокровище, она сказала: «Но я знаю немного боевых искусств».

Сюань Тянь Мин кивнул: «В то время в горах, когда я увидел, как ты закидывала своих врагов камнями, я знал, что ты не обладаешь полной способностью».

Она усмехнулась и ткнула пальцем в его золотую маску: «Но это не просто умение! Хотя мое тело сейчас немного слабое, все это просто временно. Я буду есть лучше в будущем. Я также найду некоторое время в будущем для практики, и я смогу быстро восстановиться. Хотя я не могу быстро вернуться к своему пиковому состоянию, когда придет время сражаться, я смогу сражаться наравне с Хуан Цюань».

Сюань Тянь Мин не понимал, что она имела в виду. Что она имела в виду под пиковым состоянием? Она имела в виду, что у нее когда-то были очень хорошие навыки, но с тех пор она регрессировала?

Но он все еще очень серьезно кивнул и сказал ей: «Поскольку у тебя есть основа, не трать ее впустую. Даже если у тебя есть кто-то на стороне, защищающей тебя в любое время, все равно лучше на всякий случай владеть боевыми навыками. Я всегда беспокоюсь, что с тобой что-то случится. Сегодня я слышал, как Бан Цзоу сказал, что тебя снова атаковали люди из дворца Ямы. Я беспокоился о тебе, поэтому я помчался сюда».

Его позвал Бан Цзоу. Поскольку семья Чэнь была в столице, Бан Цзоу, естественно, должен был вернуться в столицу.

Фэн Юй Хэн вовсе не рассердилась, что Бан Цзоу прошел по требованию Сюань Тянь Мина. Вместо этого она была очень счастлива, что он пришел, потому что беспокоился о ней.

«Хочешь попробовать?» Она озорно отступила на несколько шагов и держалась на некотором расстоянии от него.

«Попробовать что?» Сюань Тянь Мин был слегка поражен, а затем осознал. Значит, эта девушка хотела сравнить с ним способности? Но как бы он не смотрел на нее, казалось, что он издевался над маленьким ребенком.

Но у него не было желания смахнуть ее радость, поэтому он кивнул: «Прекрасно». Он просто принимал это как сопровождение ее в процессе упражнений.

Фэн Юй Хэн радостно прокралась позади него с плавным движением ее ног.

Реакция Сюань Тянь Мина не была медленной. Отодвинув кресло-коляску, он пролетел далеко вбок.

Фэн Юй Хэн крикнула: «Нет, используй цин гонг!» Она бросилась в атаку.

Сюань Тянь Мин изучил древнее боевое искусство. Движения и схемы были те, которые Фэн Юй Хэн никогда раньше не видела.

Что касается Фэн Юй Хэн, она использовала методы борьбы и схватки, которые она узнала в 21 веке с морским корпусом. Они делали упор на подчинение или убийство цели за короткий промежуток времени. Это было просто военное сражение, но она слегка переделала эти методы, чтобы их можно было использовать более гибко.

Чем больше Сюань Тянь Мин сражался, тем больше он удивлялся. Хотя Фэн Юй Хэн была не в лучше форме, как она и сказала, ее маленькое тело действительно не показало большого сопротивления. Ее сила была маленькой, поэтому он не посмел прийти к непосредственному контакту с ней, опасаясь, что он причинит ей боль; однако методы, которые она использовала, были теми, о которых он никогда не видел и не слышал.

Техника Фэн Юй Хэн не могла быть описана как изящная, и гораздо менее привлекательная. Обычная девушка, изучившая боевые искусства, выбрала бы цин гонг или фехтование, поскольку это были прекрасные боевые искусства. Однако методы, используемые Фэн Юй Хэн, были почти полностью недостижимы. Каждый ход был суровым и сильным, но был также сложным и практичным.

Сюань Тянь Мин размышлял. Если физическое состояние Фэн Юй Хэн улучшиться, используя эти способности, она могла бы сразиться с любым первоклассным экспертом. Более того, он смутно чувствовал, что боевые искусства этой девушки, казалось, не имеют внутренней поддержки. С практической точки зрения, должен существовать соответствующий метод внутреннего культивирования, но, похоже, она все еще не практиковала его.

Они сражались много раз, прежде чем успокоились. Фэн Юй Хэн немного устала, ее обе руки опустились на колени, поддерживая ее, пока она восстанавливала дыхание. Когда она выдохнула воздух, она махнула рукой Сюань Тянь Мину: «Я закончила. Мне надоело. Это плохое тело устало всего лишь немного поиграв. Позволь мне немного отдохнуть. До сих пор было так много техник, которые я еще не использовала». Она села на землю, когда она сказала это, дав себе время отдохнуть.

Он повернул инвалидное кресло и двинулся к ней, сняв плащ и закрыв плечи: «Горные ветры холодные по ночам. Ты вспотела, поэтому будь осторожна, чтобы не простудиться». Он задумался и добавил: «Ты не должна была культивировать внутреннюю силу этих методов, верно?»

Фэн Юй Хэн кивнула. Не важно, был ли это древний человек или современный, до тех пор, пока они занимались боевыми искусствами, они знали. Опираться исключительно на внешнюю силу было бессмысленно. Самая важная часть – ее объединение с внутренней силой.

На этом этапе древние люди называли это внутренним культивированием. Современные люди все это знали как цин гунг.

«Мой набор методов борьбы также включает в себя боевые действия». Она видела любопытство Сюань Тянь Мина и взяла на себя инициативу, чтобы объяснить: «Все они используются для ближнего боя. Каждый ход очень практичен. Кроме того вместе с внутренней силой техники, это сильный цин гунг».

«Сильный цин гунг?» Он немного подумал и использовал свои собственные идеи, чтобы сделать вывод: «Когда я смотрел, как ты сражаешься, твоя сила была очень хороша. Это так называемый сильный цин гунг, если ты успешно освоишь его, а затем, если обычный человек будет сражаться с тобой, то ты легко сломаешь ему руку, верно?»

Фэн Юй Хэн кивнула: «Более или менее. Это будет зависеть от того, в какой степени я его освою. Однако даже если мне удастся его изучить, по-прежнему будет большой разрыв во время борьбы с тобой». Она не могла не признать его обширные знания о древних боевых искусствах: «Ты знаешь, как использовать цин гунг и как использовать оружие. Все это поставило меня в невыгодное положение. Мог быть только один результат».

Сюань Тянь Мин кивнул в знак согласия и посмотрел на нее. Его взгляд был немного любопытным, поскольку он изменил тему и спросил: «Откуда ты узнала этот метод?»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 76**

Глава 76 – Сюань Тянь Мин, позаботься о комарах

Вопрос Сюань Тянь Мина заставил Фэн Юй Хэн замереть.

Где она узнала этот метод? Она узнала об этом у офицера корпуса морской пехоты еще в 21 веке.

Но может ли она сказать такие вещи?

Она явно не могла.

«Это ...» Она подняла ветку с земли и нарисовала круг: «Я сама это придумала».

«Фэн Юй Хэн, твоя способность велика, и ты не лишена храбрости, да?»

«... Я узнала этот метод от эксперта, который находился в уединении в горах. Да, это был тот персидский эксцентрик, который дал мне эти уникальные лекарства и медицинские инструменты». Она наткнулась на корень. «Ты тоже это знаешь. Все вещи этого эксцентрика очень странные».

Сюань Тянь Мин согласился с этим. Кроме того, даже если он хотел опровергнуть ее слова, он не смог бы.

С того дня, как он вернулся в столицу, он попросил Бай Зе узнать все про эту девушку. Были данные только с момента ее рождения и до того года, когда ей было девять лет. Следующие три года были неизвестны.

Она жила в маленькой деревушке в горах северо-запада. Каждый день она искала лекарственные травы в горах. Каких людей она встречала, и какие у нее были переживания, никто не знал об этом.

Сюань Тянь Мин внезапно почувствовал сожаление и подсознательно сказал: «На самом деле, когда вы были на северо-западе, я также участвовал в битве. Если бы я мог войти в эти горы днем раньше, мог бы я встретиться с тобой на день раньше?»

Фэн Юй Хэн покачала головой: «Был только один день, когда ты мог встретить меня. Это жизнь».

Он автоматически расшифровал значение ее слов как «Это было устроено судьбой». Однако он не знал, что их настоящее значение было: Даже если бы ты встретил меня днем раньше, это была бы не я.

«Правильно». Он вспомнил важный вопрос: «Найден человек, стоящий за группами убийц из дворца Яма. Это третий мастер семьи Чэнь, Чэнь Ван Лян. Старшая молодая мисс семьи Фэн часто общалась с Чэнь Ван Ляном, поэтому она должна была знать все планы. Именно она вступила в сговор с ним».

Фэн Юй Хэн кивнула: «Я тоже подумала об этом. Бабушка Сун моей матери вызывала подозрения, поэтому Бан Цзоу разобрался с этим в течение ночи. Он обнаружил, что единственной внучкой бабушки Сун является девятая наложница Чэнь Ван Ляна».

«Ты должна быть очень осторожна». Он по-настоящему не верил, что кто-то из семьи Фэн мог навредить Фэн Юй Хэн; однако, если бы они действовали против окружающих ее людей, то это было бы трудно предотвратить. «Я не уйду сегодня вечером. Я буду защищать тебя, пока ты не вернешься в столицу завтра».

Она подняла голову и посмотрела в глаза под маской. Сидя на этом горном пике, это было похоже на время, когда они встретились в горах северо-запада. Она ждала с ним Бай Зе, который должен был привести старшего врача из гор. В то время они тоже сидели на земле. Но тогда его тело было тяжело ранено, и она была полна любопытства ко многим неизвестным этого мира.

«По правде говоря, мне очень нравятся большие горы на северо-западе». Она сказала ему: «По сравнению со столицей я предпочитаю простую жизнь в деревне. Ты был первым человеком, которого я встретила, хотя смысл и иной».

Он все еще не мог понять того, что она говорила, но он мог видеть преданность в ее глазах.

«Если будет шанс, я верну тебя туда». Это считалось обещанием. «Пойдем». Он увидел, как она протянула руку: «Ветер холодный. Вернись в свою комнату и поспи».

Точно так же, как они поднялись на гору, опираясь на цин гонг, Фэн Юй Хэн вернулась в комнату. Ван Чуан была у двери, ожидая ее. Увидев Сюань Тянь Мина, держащего Фэн Юй Хэн, она быстро открыла дверь. Только увидев, как двое вошли в комнату, она закрыла дверь и вернулась, чтобы охранять ее снаружи.

Фэн Юй Хэн посмотрела на него, спросив: «Ты сказал, что не уйдешь, но где ты останешься?» Оглядевшись в комнате, она сказала: «Как насчет кресла Ван Чуан, оно подойдет для одной ночи?»

Сюань Тянь Мин рассмеялся: «Глупая девочка. Ты не знаешь, как это повлияет на твою репутацию?»

Она кивнула: «Я знаю, но рано или поздно я выйду за тебя замуж. Более того, кто знает, что ты пришел сюда сегодня вечером? Я позволяю тебе спать в кресле».

Сюань Тянь Мин потянулся и погладил ее по волосам: «Быстро иди умойся и засыпай. Ты можешь спать спокойно. Я буду рядом с тобой, защищая тебя».

Фэн Юй Хэн послушно пошла умыться и легла спать. Вскарабкавшись в постель, она не забыла напомнить ему: «Если ты не уйдешь, позаботься о комарах».

Сюань Тянь Мин молчал.

В ту ночь Фэн Юй Хэн спала очень хорошо.

Рано на следующее утро ее разбудили крики свиньи.

Когда она открыла глаза, Сюань Тянь Мин уже исчез. Она не знала, когда этот человек ушел. Он явно сидел в инвалидном кресле, но он мог свободно передвигаться, не издавая никакого звука. Фэн Юй Хэн признала, что она не может этого сделать.

«Отпусти меня! Позволь мне уйти!» Услышав повторный крик, она поняла, что это Чэнь Ши. Она не могла не взяться за голову и крикнула: «Ван Чуан!»

Ван Чуан, которая проснулась раньше и уже стояла на страже за дверью, открыла дверь и вошла: «Юная мисс не спит!»

«Да». Фэн Юй Хэн потерла глаза и посмотрела на улицу. Небо еще не было ярким. «Еще так рано, почему Чэнь Ши кричит?»

«Она кричит уже какое-то время. Она кричала о том, что хочет вернуться домой и не хочет оставаться здесь. И все в таком духе. Этот слуга еще не ходил посмотреть». Ван Чуан сказала, помогая ей с постельными принадлежностями: «Вода для мытья была подготовлена. Юная мисс, пожалуйста, умойтесь сначала».

«Когда Сюань Тянь Мин ушел?» Она подошла к тазу с водой и вымыла лицо.

Ван Чуан не слишком привыкла к тому, что кто-то назвал девятого принца по имени, но, помня, что они вдвоем всегда говорили друг с другом таким образом, она чувствовала, что это было свежо и интересно. «После 5 утра».

Фэн Юй Хэн была удивлена. Она проснулась чуть позже 5 утра. Она не могла не ругать себя за то, что не встала немного раньше. Возможно, если бы она проснулась немного раньше, она бы увидела его.

«Старшая сестра! Старшая сестра!» Звук голоса Цзи Руи послышался со двора, и тут же последовал треск открывающейся двери, за которой появился ребенок. «Сей!» Лицо Цзи Руи было полно страха, когда он нырнул прямо в талию Фэн Юй Хэн.

Она только что закончила мыть лицо, и вода еще не высохла. С одной стороны, она отчаянно пыталась взять полотенце от Ван Чуан, а с другой, она спросила Цзи Руи: «Что случилось?»

Цзи Руи поднял лицо, чтобы посмотреть на нее, его лицо было немного бледным: «Старшая сестра, такая страшная! Мать очень страшная!»

Она застыла на мгновение. Мать, в данном случае, должна быть Чэнь Ши.

«Что она сделала?»

«Мать просто укусила служанку. Она откусила кусочек ее плоти. Её рот был полон крови, и плоть все еще висела там. Это было так страшно!»

Как только Цзи Руи это произнес, его голос задрожал.

Фэн Юй Хэн также почувствовала легкую тошноту. Чэнь Ши сошла с ума?

«Пойдем. Пойдем, взглянем». Она взяла руку Цзи Руи и вошла во двор. По прибытии в жилую зону Чэнь Ши она заметила нескольких крепких монахинь, которые несли обморочную Чэнь Ши и посадили ее на мягкий трон. Затем они попрощались с Фэн Цзинь Юанем и ушли, унося и трон.

Здесь собрались все члены семьи Фэн. Фэн Цзинь Юань объявил: «Главная мадам Чэнь Ши добровольно отправилась в Пу Ду монастырь, чтобы молиться за судьбу семьи Фэн. С этого дня она никогда не вернется в поместье. Каждый должен собраться и подготовиться к отъезду».

Только теперь она поняла. Поэтому у семьи Фэн были такие планы. Они фактически исключили Чэнь Ши из поместья, а затем использовали предлог молитвы за семью, чтобы сохранить ее положение в качестве главной жены. В то же время, это сохранило положение Чен Юй как дочери первой жены. Это был действительно хороший план.

Мань Си, которая была с Чэнь Ши, посмотрела на Фэн Юй Хэн. Поразмыслив немного, она тут же опустилась на колени и сказала Фэн Цзинь Юаню: «Этот слуга хочет остаться в храме, чтобы позаботиться о мадам. Мастер, пожалуйста, окажи милость».

Фэн Цзинь Юань кивнул и позволил Мань Си остаться.

Фэн Юй Хэн посмотрела на Мань Си, зная, о чем она думает, она мысленно произнесла: «Спасибо». Затем она потянулась к рукаву и нащупала две маленькие бутылки в своем пространстве. Повернувшись, она передала бутылки Ван Чуан: «Найди шанс отдать их Мань Си. Также спроси ее, где находится ее мать. Скажи ей, что я найду кого-нибудь, кто будет приносить сюда лекарство по расписанию. Успокой ее».

Ван Чуан понимающе кивнула.

Люди семьи Фэн начали собираться. Вскоре после этого они собрались у ворот, готовившись к поездке.

Принцесса Вэнь Сюань оставалась в храме еще на два дня, поэтому Яо Ши выступила с инициативой прощаться с ней. Фэн Юй Хэн также отправилась попрощаться с верховной Ву Ян. Они запланировали еще одну встречу после того, как вернутся в столицу.

Когда они готовились к посадке в кареты, родственники Ан Дин, которые также зажигали ладан в Пу Ду, наконец пришли поприветствовать людей семьи Фэн. Дочь столкнулась с Фэн Цзинь Юанем и сказала: «Кажется, мне суждено встретиться с лордом Фэном. Эта дочь редко приходит зажечь ладан в Пу Ду, но когда она пришла, она сразу же встретилась с лордом Фэн».

Фэн Цзинь Юань также поздоровался с ней, сказав: «Девочка Цин Ле». Его отношение было холодным и отчужденным, что совершенно отличалось от того, когда он сталкивался с людьми дворца Вэнь Сюань.

Девочка Цин Ле также не винила его, просто сказала с улыбкой: «Через несколько дней моя мать-принцесса отпразднует большой день рождения. Когда придет время, приглашение будет отправлено в вашу усадьбу, и мы надеемся, что главная мадам Фэн, юные лорды и мисс смогут прийти».

Фэн Цзинь Юань улыбнулся и сказал: «Приглашение от принцессы поместью Фэн, было бы слишком необоснованно, чтобы не согласиться. Надеюсь, эта девушка успокоится, семья Фэн определенно будет там в день рождения».

«Если это так, то большое спасибо, лорд Фэн». Цин Ле больше ничего не сказала. Обмениваясь несколькими любезностями, она повернулась и ушла. Когда она ушла, она не забывала бросить взгляд полный враждебности по отношению к Фэн Юй Хэн.

Дорога домой без Чэнь Ши была значительно спокойнее. Две кареты, которые использовала Чэнь Ши, были отданы Хан Ши. Это заставило Хан Ши ехать со счастливой улыбкой всю дорогу.

Фэн Юй Хэн снова решила сесть с Яо Ши и бабушкой Сун. Бабушка Сун вела себя совсем неестественно, не смея смотреть на Фэн Юй Хэн.

Сегодня утром, когда бабушка Сун проснулась, она почувствовала, что в ее руке что-то есть. Она опустила взгляд, чтобы посмотреть; она обнаружила, что в какой-то неизвестный момент в руке появилась шпилька. Эта шпилька показалась ей очень знакомой. Когда она протерла глаза и полностью проснулась, она осознала, что шпилька была тайно дана ее внучке, когда она вышла замуж. Шпилька была с того времени, когда Яо Ши вышла замуж, и мадам семьи Яо отдала ее ей.

Бабуля Сун очень испугалась. Она не знала, почему вещи ее внучки внезапно появились в ее руке, но когда она подумала о том, что она помогла третьему мастеру семьи Чэнь, она не могла не начать трепетать от страха.

Вторая юная мисс, Фэн Юй Хэн, уже не была прежней. Она заметила это задолго до того, на дороге в столицу. Нынешняя вторая юная мисс была совершенно иной, чем три года назад. Если бы не ее забота о своей внучке, она определенно не хотела бы восстать против Фэн Юй Хэн.

Предыдущий случай с куклой вуду, Фэн Юй Хэн решила не говорить об этом никому. Она все еще думала, что неплохо скрыла себя. На этот раз она еще раз помогла Фэн Чен Юй и Чэнь Ван Ляну. Она предположила, что все будет хорошо; однако эта шпилька разрушила ее мысли о том, что им повезло.

Это было плохо. Скорее, была проблема. Кроме того, это была большая проблема.

Фэн Юй Хэн, наблюдая, как выражение лица бабушки Сун непрерывно меняется, не могла не усмехнуться.

Увидев, что Яо Ши заснула, она четко заговорила: «Есть кое-что, что я совершенно ясно понимаю. Знай, когда остановиться, и не подталкивай меня слишком далеко».

Услышав эти слова, бабушка Сун покрылась холодным потом.

Наконец, кареты остановились у ворот усадьбы Фэн. Когда Фэн Юй Хэн вышла из повозки, было странное чувство. Казалось, что что-то внезапно исчезло из этого места.

Она знала. Это уходил Сюань Тянь Мин, который защищал ее в тени. Она не могла не улыбнуться, когда она подняла голову и тихо произнесла: «До следующего раза».

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 77**

Глава 77 – Четвертая юная мисс, ты выражаешь свои чувства к своему будущему второму зятю?

Когда семья Фэн уехала в храм, Чэнь Ши была с ними, однако, когда они вернулись, ее не было видно. Фэн Цзинь Юань повторил слова, которые он сказал в храме, слугам. Очень быстро все поняли, что у главной мадам большое сердце. Ради молитвы за судьбу семьи она добровольно осталась в монастыре Пу Ду.

Фэн Юй Хэн не хотела тратить свое время на людей из семьи Фэн. Позвав Яо Ши и ее слуг, она хотела вернуться в павильон Тонг Шэн, но когда она обернулась, ее позвал Фэн Цзинь Юань.

Она знала, что у Фэн Цзинь Юаня есть что-то, что он хотел ей сказать, но рядом с ней была Яо Ши.

Увидев, как Яо Ши отходит, она обернулась и вежливо поклонилась Фэн Цзинь Юаню, спросив с улыбкой: «Что-то случилось раз отец позвал А-Хэнг?»

Фэн Цзинь Юань посмотрел на эту дочь и долго не мог заговорить.

Дважды он отправлял скрытых охранников и получал сообщения, связанные с этой дочерью.

Он верил, что его скрытые охранники не допустят ошибки, но он не мог понять, что Фэн Юй Хэн хотела от этих десяти или около того девушек из Сяо Чжоу. Ему еще труднее было понять двадцать убийц из дворца Ямы, которые не навредили ей и умерли вместо нее.

Когда Фэн Юй Хэн вернулась в столицу, Чэнь Ши переносила одну атаку за другой. Семья Чэнь хотела избавиться от Фэн Юй Хэн. Он понял основную логику. Он также знал, как дорого стоило нанять убийц из дворца Ямы. Если бы семья Чэнь не была чрезвычайно богатой, как бы они могли позволить себе расходы.

Независимо от того, как он смотрел на Фэн Юй Хэн, семья Чэнь, нанимающая убийц, чтобы убить его дочь, была проблемой, которую он должен был решить.

Но эта дочь, у него не было другого выбора, кроме как защищаться.

Фэн Юй Хэн посмотрела на Фэн Цзинь Юаня, который позвал ее, но долго молчал. Она знала, что отец о чем-то думал. Она не прерывала его и спокойно стояла там, оставаясь спокойной и собранной.

«А-Хэнг». Наконец, Фэн Цзинь Юань открыл рот и сказал: «Отец надеется, что ты сможешь еще немного помочь семье. В конце концов, процветание семьи Фэн - это способ улучшить твою репутацию».

«О?» Фэн Юй Хэн подумала, что он спросит о бандитах той ночью, но она забыла одну вещь. Ее отец только думал о себе и о будущем семьи Фэн. Лицо у нее стало холодным, как и ее взгляд: «Я ни разу не проявила инициативу, вызвав неприятности. Я только надеюсь, что меня не будут беспокоить».

«Ты - ребенок семьи Фэн, поэтому тебе нужно действовать, как дочери семьи Фэн!» Фэн Цзинь Юань почувствовал, что эта дочь была слишком упрямой.

«Тогда я надеюсь, что отец будет сначала действовать, как отец!» Она прямо посмотрела на Фэн Цзинь Юаня, будучи полна гнева: «Надеюсь, что отец будет действовать как отец, когда его дети страдают. Покажите некоторую озабоченность и успокаивайте их, вместо того, чтобы говорить только о семье Фэн, это семья Фэн! Когда наступит день, когда всех ваших детей убьют, мне интересно, какая семья останется!»

Выплюнув эти слова, она повернулась и ушла.

Фэн Цзинь Юань дрожал от гнева. Он сжал руки в кулаки, но он проиграл эту битву. Он просто крикнул отступающей спине: «Я согласен, чтобы завтра пришел учитель для Цзи Руи».

Услышав это, она помахала ему, не оборачиваясь, и ничего не сказала.

Когда она вернулась в павильон Тонг Шен, все слуги были очень счастливы и пошли вперед, чтобы спросить: «Вторая юная мисс, все хорошо? Вторая юная мисс, была ли еда в храме по вашему вкусу? Вторая юная мисс, этот слуга приготовил еду и сразу ее подаст. Мадам и молодой хозяин ждут вас, чтобы поесть».

Некоторое время она была слегка затронута безразличием Фэн Цзинь Юаня.

Глядя на ее павильон Тонг Шэн и ее слуг, все сразу стало очень хорошо.

Во время еды она сказала Цзи Руи: «Отец завтра пригласит учителя в поместье. Цзи Руи начнет учиться».

Ребенок был очень доволен. Он с радостью рассказал о том, как в его комнате было много книг и чернильниц. Он хотел как можно скорее прочитать и использовать их.

Яо Ши и Фэн Юй Хэн были очень рады, что этот ребенок был настолько восприимчив к обучению. Яо Ши слегка гладила голову Цзи Руи и сказала: «Подожди, пока ты станешь старше и сможешь отправиться в Академию Юнь Лу в Сяо Чжоу. В будущем ты также получишь ранг ученого».

Тем не менее, Фэн Юй Хэн придерживалась иного мнения: «Тебе не обязательно получать ранг ученого. Цзи Руи очень живой и любит двигаться. Если тебе нравятся боевые искусства, старшая сестра также поддержит тебя».

Яо Ши беспомощно сказала: «Ты просто его испортила».

«В конце концов, он мальчик!» Она погладила Цзи Руи: «Неважно, хочешь ли ты стать ученым или мастером боевых искусств, пока все, что ты делаешь, правильно, твоя старшая сестра поддержит тебя».

Фэн Цзи Руи был очень рад, что его старшая сестра сказала такие вещи. Он не мог не сказать: «Мне нравится читать книги об искусстве войны. Старшая сестра, могу я изучить искусство войны? Я также хочу научиться боевым искусствам. После того, как я их узнаю, я смогу защитить сестру и мать, поэтому никто не может запугать вас».

«Конечно, можешь». Фэн Юй Хэн согласилась в одно мгновение: «Человек, приглашенный отцом, отвечает за то, чтобы обучить тебя основам. После того, как ты научишься читать, ты сможешь читать книги о каких только пожелаешь боевых искусствах. Если есть что-то, чего ты не поймешь, старшая сестра специально пригласит для этого учителя. Хорошо?» Немного подумав, она добавила: «Если ты захочешь научиться боевым искусствам, тебе нужно будет рано вставать каждое утро. Ты можешь сделать это?»

Ребенок энергично ответил: «Я могу!»

«Это хорошо». Фэн Юй Хэн посмотрела на Хуан Цюань и сказала: «С завтрашнего дня ты будешь ответственна за обучение боевым искусствам Цзи Руи. Начните обучение с самых основ. Некуда спешить. Просто учитесь в стабильном темпе».

Хуан Цюань немедленно согласилась на эту работу и сказала: «Не волнуйтесь, юная мисс. Этот слуга запомнит».

«Точное время должно обсуждаться между вами и Цзи Руи. Да, мне также нужно будет немного попрактиковаться. Мускулы нужно время от времени тренировать».

Яо Ши посмотрела на нетерпеливое лицо Цзи Руи и почувствовала, что он больше не заботится о том, хочет ли он стать ученым или узнать о войне. Теперь у нее было много доверия к Фэн Юй Хэн. Пока Фэн Юй Хэн говорила, что все в порядке, у Яо Ши не было никаких возражений.

После еды Яо Ши взяла Цзи Руи, чтобы отдохнуть. Фэн Юй Хэн отправилась в казну, чтобы найти Цин Юй и евнуха Чжана.

Когда она приехала, Цин Юй дописала журнал и собиралась отправиться в путь. Увидев, что Фэн Юй Хэн пришла, она быстро пригласила ее внутрь: «Этот слуга собирался найти юную мисс».

Евнух Чжан очень серьезно поприветствовал Фэн Юй Хэн: «Этот слуга приветствует принцессу».

«Евнух, в этом нет нужды». Фэн Юй Хэн знала, что этот евнух сопровождал нынешнего Императора, и он много лет заботился о Сюань Тянь Мине. Она очень уважала его. «Вчера я встретила его Высочество. Его Высочество упомянул, что нога евнуха Чжана давно травмирована. Когда происходит рецидив, боль невыносимая. А-Хэнг хотела взглянуть на евнуха».

«Ой! Не нужно!» Евнух Чжан был чрезвычайно тронут: «Я не хочу беспокоить его Высочество и принцессу этим. Это одна из старых болезней этого слуги. Это не проблема».

Фэн Юй Хэн продвинулась и помогла евнуху Чжан сесть в кресло: «Евнух, нет необходимости быть вежливым со мной. С детства я изучала медицину у моего деда по материнской линии. Хотя я не была в столице в течение последних нескольких лет, мои способности не были потеряны». Когда она заговорила, она протянула руку и нажала на ногу евнуха Чжана.

Увидев, что он не мог этого избежать, евнух Чжан больше не отказывался. Вместо этого его глаза начали слезиться, так как он эмоционально сказал: «У этого слуги определенно хорошая жизнь. В юном возрасте я последовал за Императором и развил глубокое доверие. После этого я последовал за его Высочеством, и его Высочество очень хорошо относилось к этому слуге. Теперь принцесса также относится к этому слуге. Этот слуга пожинает удачу предыдущей жизни!»

Фэн Юй Хэн осмотрела ногу и с улыбкой сказала: «Это потому, что евнух - хороший человек и правильно выполняет свою работу. Вот почему Император и Его Высочество доверяют вам». Она нажала на несколько мест его ног, а затем почувствовала его меридианы. Только тогда она сказала евнуху Чжан: «Ваша болезнь называется ревматизмом. Это болезнь, которая посягает на суставы, кости, мышцы и кровеносные сосуды. Болезнь обычно скрывается и развивается медленно. Болезнь довольно развита. Лечить ее совсем непросто, но я могу помочь вам облегчить боль».

Евнух Чжан не мог понять болезнь, но он слышал, что боль может быть смягчена, поэтому он ответил: «Правда? Это слишком здорово. Принцесса, возможно, не знает, но когда эти ноги начинают болеть, это действительно ужасно. Особенно, когда дни прохладнее, ходить почти невозможно».

Фэн Юй Хэн кивнула. Очевидно, она это поняла. Ревматизм был болезнью, которая затрагивала почти всех пожилых людей.

«Я лично подготовлю лекарство для евнуха, чтобы помочь справиться с этой болезнью. Не волнуйся, евнух». Она встала и подарила евнуху Чжану обнадеживающую улыбку.

Цин Юй увидела, что Фэн Юй Хэн закончила свои дела, поэтому она сказала: «Юная мисс, этот слуга и евнух Чжан уже провели аудит всех журналов».

Евнух Чжан тоже поднялся и потер лицо. Его лицо стало серьезным: «Все журналы были изменены. Этот слуга и девушка Цин Юй переделали все счета. Со всеми тремя магазинами вместе, глава семьи Фэн, Чэнь Ши, растратила двести тысяч таэлей».

Цин Юй добавила: «Это не считая антиквариат из магазина. Стоимость антиквариата слишком велика, поэтому его сложно оценить. Мы только добавили сумму за то, чего не хватало». Как только Цин Юй это произнесла, она передала недавно согласованные журналы Фэн Юй Хэн.

Фэн Юй Хэн не слишком хорошо понимала эти вещи, поэтому она перевернула несколько страниц в случайном порядке, прежде чем закрыть его. «Я тебе доверяю». Она повернулась и вышла из комнаты. Цин Юй и евнух Чжан также следовали за ней.

«Цин Юй, иди пригласить наложницу Мать Ан и наложницу мать Хан в павильон Тонг Шен. Скажите, что мне есть, что обсудить с ними».

«Да». Цин Юй согласилась и быстро ушла.

В это время в резиденции Хан Ши Фэн Фен Дай держала свою сломанную руку и громко ругалась с матерью: «Ты просто мертвый ослиный мозг!»

Хан Ши тряслась от гнева: «Я твоя мать!»

«Мать?» Глаза Фэн Фен Дай почти выпали из глазниц: «Есть ли такая мать, которая действует так, как ты? Что ты мне можешь дать? Ты только и знаешь, как с помощью своей внешности соблазнять отца, но почему ты не думаешь сказать несколько хороших слов обо мне, когда лежишь рядом с отцом в постели?»

«Откуда ты знаешь, что я ничего не говорю о тебе?» Слезы упали с глаз Хан Ши. Она действительно была наложницей, и ее статус рождения действительно не был хорош; однако, какое лицо она имела, если ее собственная дочь так прокляла ее?

«Если ты ему говорила, то почему отец по-прежнему относится ко мне так? Я его дочь! Моя рука была сломана перед ним! Почему он даже не сказал ни слова от моего имени? Почему он даже не пришел ко мне? Я его ребенок или нет? Я ребенок, которого ты украла у кого-то?»

Безответственные слова Фэн Фен Дай испугали Хан Ши, которая тут же прикрыла ее рот рукой: «Что за чушь ты несешь? Ты не хочешь жить? Конечно, ты ребенок твоего отца! Если бы эти слова были произнесены снаружи, тогда ты просто напрашивалась бы на смерть!» Хан Ши также почувствовала некоторую ненависть, «Фен Дай, позволь мне рассказать тебе. В этой усадьбе, выше тебя твоя старшая сестра, Фэн Чен Юй. На том же уровне есть твоя вторая сестра, Фэн Юй Хэн. Ты этого еще не знаешь, но главную мадам уже отправили в женский монастырь. Вполне вероятно, что она никогда не сможет вернуться в поместье. Это результат противостояния Фэн Юй Хэн! Подумай об этом сама».

«Что?» Фэн Фен Дай была очень удивлена. С большой силой она оттащила руку Хан Ши от своего рта: «Ее отправили в женский монастырь? Зачем? У семьи Чэнь мало денег? Неужели у старшей сестры нет будущего в качестве императрицы?»

«Заткни свой рот ради меня!» Хан Ши была в ярости, у нее даже заболела печень. У этой дочери был характер, как у Чэнь Ши, и у ее рта не было фильтра. «И что, если бы у них были деньги? Она не смотрела на тех, кого оскорбляла. Не имеет значения, был ли это девятый принц или императорская наложница Юй во дворце, кого из них она могла позволить себе оскорбить? Даже если это был твой отец, он не мог позволить себе оскорбить их! Не думай, что я не знаю о твоих чувствах к девятому принцу. Пока еще не поздно, закопай эти чувства!

«Я не буду! Мне нравится девятый принц! Я выйду замуж только за него!» Фэн Фен Дай сошла с ума и выкрикнула эти слова.

Но из двери раздался голос: «Четвертая юная мисс, ты выражаешь свои чувства к своему будущему второму зятю?»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 78**

Глава 78 – Пойдем! Мы попросим денег!

Внезапно послышавшийся голос чуть не заставил душу Хан Ши вылететь из ее тела. Лицо Фэн Фен Дай также побледнело от шока.

Они повернули головы и увидели служанку из павильона Тонг Шен, Цин Юй, стоящую в дверном проеме.

«Кажется, эта слуга пришла не в то время. Наложница мать Хан и четвертая молодая мисс были заняты беседой. Эта слуга будет ждать во дворе». У Цин Юй было холодное выражение лица, когда она вышла из комнаты.

«Подождите минуту!» Хан Ши быстро остановила ее: «Это девушка Цин Юй! О, что вы говорите. Раз вы пришли сюда, значит, вам есть что сказать. Как я могу позволить вам ждать. Остановившись на мгновение, она продолжила: «Четвертая молодая мисс повредила руку, так что ее настроение очень плохое. Я надеюсь, что девушка Цин Юй не примет то, что она слышала близко к сердцу!»

Цин Юй заставила себя улыбнуться: «Вторая юная мисс хотела, чтобы этот слуга пригласил наложницу-мать Хан в павильон Тонг Шен. Она также хотела, чтобы я пригласил наложницу мать Ан».

«О!» Хан Ши удивилась: «Вторая юная мисс сказала, что это значит?»

Цин Юй взглянула на Фэн Фен Дай, затем сказала: «Вторая юная мисс когда-то заключила соглашение перед матриархом и мастером. После того, как три магазина, принадлежащие наложнице матери Яо, были надлежащим образом проверены, если бы были какие-либо расхождения, сумма была бы разделена между матриархом и мастером, а также третьей молодой мисс и четвертой молодой мисс. Недавно аудит был завершен, поэтому молодая мисс пригласила двух наложниц».

Услышав, что есть деньги, которые нужно разделить, Фэн Фен Дай оживилась и быстро поспешила к Хан Ши: «Тебе нужно идти быстрее. Быстрее».

Хан Ши повернула голову и посмотрела на нее на мгновение, а затем ответила Цин Юй: «Девочка, иди первая. Я скоро приду».

Цин Юй кивнула: «Тогда этот слуга уйдет первым». После разговора она повернулась и ушла.

После того, как Хан Ши увидела, что Цин Юй отошла подальше, она вернулась к Фэн Фен Дай. Разъяренная, она начала ругать ее: «У твоего рта нет фильтра! Эта Цин Юй - служанка Фэн Юй Хэн. Разве ты не видишь, как она уже укрепила свои позиции здесь всего за несколько дней. Если слова, которые ты только что сказала, услышала бы Фэн Юй Хэн, тебе было несдобровать».

«Хмф». Фен Дай также знала, что было бы плохо, если бы эти слова услышала вторя юная мисс. Она слегка фыркнула и перестала разговаривать. Но, немного подумав, она больше не могла сдерживаться и посоветовала Хан Ши: «Позже, если Фэн Юй Хэн будет делить деньги, тебе нужно позаботиться об одном вопросе. Наложница-мать Ан имеет собственный магазин, поэтому Сян Ронг не нужно будет беспокоиться о приданом. У меня, однако, ничего не будет!» Когда она заговорила, она также впилась взглядом в Хан Ши: «У тебя нет никаких способностей».

Хан Ши была отругана своей же дочерью, с ее недостатками, которые были перечислены, она чувствовала себя подавленной. Это было действительно так, у нее не было способностей. У нее не было возможности позволить себе приданое для Фен Дай.

«Люди семьи Фэн все лежат в своих гнездах». Фен Дай держала руку, которая периодически болела, и пробормотала: «При встрече с властным человеком они сжимаются».

Именно это отсутствие мысли заставило Хан Ши рассердиться: «Он принц! Какое отношение ты хочешь видеть от семьи Фэн?»

Вспоминая девятого принца, Фен Дай обрела второе дыхание: «По какой причине она выходит замуж? Мы все дочери наложниц, так почему она была той, у кого был этот брак? Я помню, что этот брак был устроен для дочери первой жены».

«Так что, если это так?» Хан Ши спешила уйти, но ей пришлось утешить Фен Дай: «Даже если он решил жениться не на Фэн Юй Хэн, этот шанс не выпал бы тебе. Если бы им нужна была дочь первой жены, они взяли бы Фэн Чен Юй!»

«Разве не все просто по очереди становятся дочерью первой жены?» Фен Дай была недовольна и подсознательно сказала: «Поскольку каждый получает свой шанс, рано или поздно наступит день, когда настанет моя очередь! Я не боюсь ждать». Глядя снова на Хан Ши, она сердито сказала: «Раньше ты знала, что имеешь дело с Чэнь Ши. В конце концов, какие выгоды ты получила? Это даже не может сравниться с тем, что проходит сквозь пальцы Фэн Юй Хэн! Ладно, быстро уходи. Помни, что просьба большего количества денег является самой важной».

Фен Дай преследовала Хан Ши. Искажение в характере Фен Дай опечалило ее. Высокомерная и властная, она была похожа на Чэнь Ши. Чэнь Ши, по крайней мере, имела хорошую материнскую семью. А что было у Фен Дай? Она была дочерью наложницы. Может ли семья Фэн поддержать ее?

Хан Ши отправилась в павильон Тонг Шэн в сложном и расстроенном настроении. В то же время у нее были некоторые опасения по поводу того, что Фэн Юй Хэн слышала ее сговор с Чен Юй той ночью.

Когда она, наконец, прибыла в павильон Тонг Шэн, служанка, которая следила за маленькими лунными воротами между поместьем Фэн и павильоном Тонг Шэн, слегка поклонилась и пригласила ее внутрь.

Это был первый раз, когда Хан Ши была здесь, и она не могла сдержать тайком вздох: это место было слишком впечатляющим.

Хотя она знала, что это особняк, увидев его своими глазами, в ней разожглись другие чувства. Неудивительно, что Фен Дай чувствовала себя несчастной. Они были дочерьми наложниц, но была такая большая разница. Кто был бы счастлив?

Когда она добралась до двора, Ан Ши уже прибыла и беседовала с Фэн Юй Хэн. Они говорили и улыбались, их общение казалось очень живым и теплым.

Хан Ши хотела присоединиться, но когда она открыла рот и, прежде чем она смогла выпустить свой всем знакомый смех, теплое выражение Фэн Юй Хэн сразу стало холодным. Оказавшись перед ней, она сказала: «Пришла наложница, мать Хан!»

Хан Ши открыла рот, а затем снова закрыла его. Опустив голову в замешательстве, она поприветствовала: «Приветствую вторую юную мисс».

«Да». Фэн Юй Хэн даже не сказала «Не нужно быть вежливым». Она, естественно, приняла ее приветствие и сказала: «Главная причина приглашения двух наложниц-матерей сегодня заключается в том, что аудит журналов завершен. На протяжении многих лет главная мадам украла целых двести тысяч таэлей. Раньше я говорила, что эти деньги будут предложены бабушке и отцу; кроме того, некоторые будут разделены между моими двумя маленькими сестрами, чтобы укрепить их приданое. Поскольку у каждого есть доля, я приглашаю двух наложниц-матерей поехать к бабушке со мной. Я попрошу помощь бабушки по извлечению вещей, которые принадлежат нам».

Хан Ши, услышав, как она дошла до сути, быстро кивнула: «Хорошо! Хорошо!»

Фэн Юй Хэн напомнила им: «Теперь, когда главная мадам осталась в храме, если этот долг не будет урегулирован должным образом, его будет сложно получить потом. Я надеюсь, что две наложницы-матери помогут что-нибудь придумать».

Она упомянула двух наложницей матерей, но ее взгляд остался неподвижным на Хан Ши, поскольку она наблюдала, как Хан Ши начинает беспокоиться.

«Конечно. Конечно». Быстро переходя к стороне Ан Ши, она сказала: «Сестра Ан, давайте поможем второй юной мисс получить ее деньги».

Фэн Юй Хэн снова поправила ее: «Вы помогаете себе получить деньги». Затем, не дожидаясь, когда Хан Ши заговорит снова, она предложила: «Пойдемте. Если мы пойдем позже, бабушка захочет пообедать».

Таким образом, группа отправилась ко двору Шу Я.

Когда они прибыли, матриарх прислонилась к спинке стула, отдыхая, а молодая служанка массировала ей ногу.

Увидев, как трое прибыли вместе, юная служанка явно колебалась на мгновение. Матриарх почувствовала, как рука начала кротко массировать ее ногу. Она не могла не нахмуриться: «Приложите немного усилий». Качнув ногой, матриарх уронила служанку на землю.

Фэн Юй Хэн внутренне ухмыльнулась и быстро сделала несколько шагов, чтобы сказать: «Бабушкина нога болит?»

Матриарх, услышав голос Фэн Юй Хэн, быстро открыла глаза. Размахивая рукой и отправляя молодую служанку из зала, она улыбнулась и спросила: «Почему А-Хэнг пришла?» Затем, увидев Ан Ши и Хан Ши за ней, она добавила: «Почему вы все собрались вместе?»

Ан Ши и Хан Ши поднялись, чтобы поприветствовать матриарха, а Фэн Юй Хэн пошла вперед и осмотрела ноги матриарха: «Хм, серьезных проблем нет. Бабушка, если вы почувствуете дискомфорт, А-Хэнг подготовит для вас еще какое-нибудь лекарство».

«Ах! Хорошо, хорошо». Матриарх любила слушать, как Фэн Юй Хэн упоминала о медицине. В ее глазах лекарство в руках Фэн Юй Хэн происходило от эксцентрика, и все его лекарства были уникальными. Они не только эффективны, но и просты в использовании. «Добрая внучка, посиди. Вы, двое, тоже не должны стоять, так что сядьте». Ее отношение к Ан Ши и Хан Ши было намного более холодным, поскольку она продолжала задаваться вопросом, почему именно эти трое пришли.

Фэн Юй Хэн не оставляла ее гадать, она взяла на себя инициативу, чтобы объяснить: «Внучка пришла вместе с наложницей-матерью Ан и наложницей-матерью Хан, чтобы поддержать нас».

«Поддержать?» Матриарх была удивлена: «Поддержать для чего?»

Ан Ши проявила инициативу, отвечая: «Теща, это так. Вторая юная мисс уже закончила проверку счетов своих трех магазинов. За эти годы главная мадам украла двести тысяч таэлей».

Хан Ши также влилась в беседу: «Правильно! Теща, двести тысяч таэлей! Это большая сумма. Когда я услышала об этом, я почти испугалась! У главной мадам действительно стальные нервы».

Фэн Юй Хэн продолжала: «Я не знаю, вложила ли мать деньги в поместье?» Она оглядела комнату матриарха и покачала головой: «Не похоже на это. Если бы средства выросли на двести тысяч таэлей, комната бабушки была бы все еще такой потрепанной?»

Она сознательно это сказала. На самом деле комната матриарха была совсем не потрепана. На протяжении многих лет Чэнь Ши и Чен Юй давали ей много вещей, чтобы помочь обустроить комнату. Однако, независимо от того, сколько было отправлено, это не могло сравниться с внутренним двором Чэнь Ши.

Хан Ши снова заговорила: «Именно! Свекровь, вы не ходите часто во двор Цзинь Юй, так что вы, возможно, не заметили. Дворец Цзинь Юй похож на гору, сделанную из золота! Это действительно зал, наполненный золотом и нефритом!»

Когда матриарх услышала, как Ан Ши сказала двести тысяч таэлей, она уже чувствовала себя ошеломленной. Она знала, что Чэнь Ши прибрала к рукам часть заработка, но она не думала, что эта гнусная женщина так много забрала себе. Кроме того, Фэн Юй Хэн и Хан Ши сравнили ее комнату с комнатой Чэнь Ши. Чем больше они сравнивали эти два места, тем больше она чувствовала себя разозленной.

«Смелая женщина!» Матриарх в гневе стиснула зубы: «Какие деньги она вложила в фонды усадьбы? Каждый год мы говорим, что средства усадьбы находятся в плохом положении. Я помню ранее, разве Фен Дай не получала платья из обычных материалов? Если бы она действительно поставила двести тысяч таэлей, как бы у нас не было денег, чтобы сделать платье из парчовой сычуани?»

«Правильно». Вспоминая об этом, Хан Ши чувствовала себя опечаленной: «Свекровь, вы должны помочь поддержать молодое поколение! За эти годы главная мадам довольно сильно издевалась над юными мисс и молодым мастером. Недавно это была чаша лекарства второго молодого мастера ...»

«Достаточно». Матриарх разозлилась, просто подумав об этой миске с лекарством. Вспоминая, что из-за этой чаши лекарства Цзинь Чжэнь стала новой наложницей, она стала еще более разъяренной. «Она во дворе Ру Йи была когда-то одной из ее слуг. Я до сих пор не знаю, вызовет ли она какие-либо штормы или катастрофы».

Фэн Юй Хэн улыбнулась и успокоила матриарха: «Вопросы будущего должны обсуждаться в будущем. По крайней мере, сейчас наложница мать Цзинь Чжэнь все еще довольно спокойна. Кроме того, она должна была терпеть избиения и ругательства во время работы во дворе матери, поэтому ее нельзя сравнивать с матерью».

«Хмф». Матриарх издевалась: «Я не думаю, что она даже осмелится так себя вести». Глядя снова на Фэн Юй Хэн, она взяла инициативу и спросила: «Для этого, А-Хэнг, у тебя есть идеи?»

Фэн Юй Хэн кивнула: «План А-Хэнг уже все знают. Эти деньги А-Хэнг не нужны. Все это будет передано бабушке и отцу. В то же время некоторые из них будут разделены между третьей сестрой и четвертой сестрой в приданое. Но сейчас…»

Ан Ши вернулась туда, где остановилась: теперь главная мадам осталась в храме. К кому мы должны идти за этими деньгами?

Хан Ши сделала обиженный вид и сказала: «Возможно ли, что это конец? Теща, это двести тысяч таэлей! И в них есть ваша доля».

Матриарх задумалась. Повернув голову, она позвала бабушку Чжао: «Иди и приведи Чен Юй».

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 79**

Глава 79 – Твое имя Фэн Чен Юй или Чэнь Чен Юй?

Когда Фэн Чен Юй прибыла, она слышала о ситуации от бабушки Чжао. Хотя она делала все возможное, чтобы замедлить свой темп ходьбы, чтобы выиграть время на обдумывание, она все еще не знала, что делать, когда она добралась до дворца Шу Я.

Она не знала, почему матриарх вызвала ее? Неужели она хотела, чтобы она ушла из двора Цзинь Юй и отдала его Фэн Юй Хэн? Это был худший возможный результат, который Фэн Чен Юй рассмотрела.

«Приветствую старшую юную мисс». Когда Чен Юй вошла, Ан Ши и Хан Ши проявили инициативу и встали. Хан Ши даже не осмелилась взглянуть на Фэн Чен Юй. В такие моменты она чувствовала, что лучше дистанцироваться от Чен Юй. Независимо от того, какая судьба была у этой старшей юной мисс, ей сначала придется выжить в настоящем.

«Две наложницы-матери не должны беспокоиться о приличиях». Чен Юй сохранила свой добрый нрав, поверхностно приветствуя Ан Ши и Хан Ши. Увидев их обоих, она повернулась к матриарху и поклонилась: «Чен Юй приветствует бабушку».

«Быстро вставай». Бабушка Чжао, стоящая рядом с матриархом, помогла Чен Юй встать: «Сядь, прежде чем говорить». Независимо от того, насколько она не любила Чэнь Ши, эта внучка, в глазах матриарха, начала уступать Фэн Юй Хэн. Фэн Юй Хэн в настоящее время очень впечатляет своими способностями, но она не могла оскорбить Фэн Чен Юй, поскольку она была надеждой на будущее семьи Фэн. Сможет ли семья Фэн подняться вновь, зависит полностью от Фэн Чен Юй.

«По какой причине бабушка вызвала Чен Юй сюда, что-то случилось?» Чен Юй сидела рядом с Фэн Юй Хэн и спросила матриарха: «Я слышала от бабушки Чжао некоторые детали, но Чен Юй не понимает. Мать в настоящее время находится в монастыре Пу Ду, молясь о судьбе семьи Фэн. По какой причине бабушка вызвала Чен Юй?»

Ее смысл слов был ясен. Вы уже выбросили мою мать, так что вы не попросите меня вернуть деньги, верно? Я девушка, которая еще не вышла замуж за семью, и откуда я возьму эти деньги?

Очевидно, матриарх не думала об этом. Она могла хорошо относиться к Чен Юй, но она определенно не могла терпеть Чэнь Ши, не говоря уже о прощении семьи Чэнь. По возвращении из Пу Ду, Фэн Цзинь Юань рассказал ей о семье Чэнь. Только тогда она узнала, что действительно произошло той ночью, но об этом уже позаботился один из слуг Фэн Юй Хэн; однако семья Чэнь, нанявшая убийц, совершенно ненавидела матриарха.

«Поскольку Чен Юй уже знает об этом, бабушка будет говорить прямо. Эти деньги не были внесены в фонды усадьбы вашей матерью. Я проверила счета средств усадьбы, и они достаточно показательны. Поскольку она находится в женском монастыре и не может вернуться, Чен Юй, ты свяжешься с семьей Чэнь. Деньги, которые Чэнь Ши присвоила, будут возвращены семьей Чэнь. Общая сумма достигает двухсот тысяч таэлей, которые должны быть доставлены в поместье Фэн в течение трех дней. Не должно быть недостачи».

«Что?» Фэн Чен Юй никогда не думала, что матриарх будет обращаться к семейству Чэнь, чтобы вернуть деньги. Некоторое время она стояла в изумлении, «Слова бабушки искренние?»

Матриарх также стала немного несчастной. Она просто хотела, чтобы семья Чэнь отдала те деньги, которые Чэнь Ши присвоила, так почему же эта внучка отреагировала таким образом?

«Действительно, они искренние». Матриарх успокоилась: «Чен Юй, ты еще молода и не вышла замуж. Ты никогда не беспокоилась об обязанностях домохозяйки, поэтому ты, естественно, не знаешь правил этой области. Куда Чэнь Ши растратила деньги, семья Чэнь должна знать. Теперь они должны вернуть эти деньги семье Фэн. Правильно, у вас есть дяди, которые ничего не сказали».

«Но мать - одна из людей семьи Фэн! Она вышла замуж за семью Фэн, поэтому она одна из членов семьи Фэн. Даже если она сделала что-то неправильно и потратила впустую деньги, она не должна обращаться к семье Чэнь, чтобы вернуть их».

«Разве вы не понимаете слов, которые я говорю?» Матриарх, наконец, стала по-настоящему злой и хлопнула по столу: «Чен Юй, если ты не понимаешь, тогда я скажу прямо. Все деньги, которые были присвоены твоей матерью, были отправлены в семью Чэнь! Семья Чэнь использовала эти деньги для расширения своего бизнеса. Выражая милость влиятельным чиновникам, и они все еще ... » Она хотела сказать, что они все еще нанимают убийц, чтобы убить дочь семьи Фэн. Теперь я хочу, чтобы деньги были возвращены, и что? И что!

Но матриарх этого не сказала. Это не означает, что Фэн Юй Хэн не сказала бы этого. Она просто повернулась к Фэн Чен Юй и слабо сказала: «Они фактически связаны с людьми Цзян Ху, вызывая проблемы в поместье Фэн. Старшая сестра, не протестуйте от имени семьи Чэнь. Просто повторите то, что было сказано, им. Я думаю, что семья Чэнь поймет это».

Со словами, сказанными Фэн Юй Хэн и матриархаом, разумная Ан Ши, естественно, поняла ход их мыслей. Итак, события той ночи были организованы семьей Чэнь! Поистине злой и амбициозной.

«Свекровь». Ан Ши сказала: «Я думаю, что у семьи Чэнь также есть ясные рассуждения. Говоря об этом, посмотрите, как они действовали в столице и вели бизнес с королевской семьей. Если бы у них не было помощи нашей семьи Фэн, я боюсь, что это было бы невозможно. С главной мадам сейчас в монастыре Пу Ду ... » Она повернулась к Фэн Чен Юй: «Самая старшая молодая мисс должна найти того, кто может говорить от имени семьи Чэнь».

Эти слова были явно предназначены, чтобы напомнить Фэн Чен Юй, «подумайте о своей матери и подумайте о богатстве семьи Чэнь».

Фэн Чен Юй была повержена и потеряла дар речи.

Богатая семья Чэнь была поддержкой матери и детей. С деньгами семьи Чэнь, направляющимися в усадьбу семьи Фэн, только тогда у них была надлежащая репутация. Двести тысяч? Не говоря об этих деньгах, семья Чэнь вложила в семью Фэн более двух миллионов таэлей. Но почему она никогда не видела, как семья Фэн говорит о погашении этого долга? Чэнь Ши присвоила всего двести тысяч таэлей. Это была природа семьи Фэн!

Фэн Чен Юй яростно посмотрела на Фэн Юй Хэн. Она знала, что весь этот инцидент был вызван этой младшей сестрой.

«Старшая сестра, что ты на меня так смотришь?» Фэн Юй Хэн улыбнулась: «Ты не слышала слова, которые сказала бабушка, верно? Это худшее возможное преступление. Да Шун уделяет большое внимание сыновней обязанности. Если бы действия старшей сестры стали известны, я опасаюсь, что это негативно повлияло бы на будущее старшей сестры. Старшая сестра должна думать о себе немного больше».

Эти слова еще раз напомнили Фэн Чен Юй.

Это верно. Ей приходилось думать о себе. На мать нельзя было положиться. На брата нельзя было положиться. Она могла полагаться только на отца, а мать ее отца была матриархом. Только побеждая самого важного человека, она сможет сохранить свое мирное будущее.

Сейчас ей нужно только вытерпеть все это. После того, как у нее будет стремительный рост, она будет четко сортировать эти долги один за другим.

Чен Юй яростно посмотрела на Фэн Юй Хэн, затем мягко ответила матриарху: «Внучка понимает. Бабушка, пожалуйста, не волнуйся. Внучка отправит письмо моим дядям и попросит их отправить деньги в поместье как можно скорее».

«Ун». Матриарх с удовлетворением кивнула: «Раз ты так думаешь, тогда поклонение семьи Фэн в храме не пропало даром». Пыл матриарха наконец немного угас. Она действительно беспокоилась, что Чен Юй решительно откажется. Должно быть известно, что эти две сотни тысяч не нужно было добавлять в фонды усадьбы. Фэн Юй Хэн сказала, что они будут разделены между ними.

Матриарх делала некоторые расчеты. У нее была доля, у Фэн Цзинь Юань была доля, у Сян Ронг и Фен Дай была доля. То есть, если бы эти две сотни тысяч были разделены поровну между ними всеми, тогда каждая доля составляла бы пятьдесят тысяч. Она, естественно, была бы слишком смущена, чтобы попросить Сян Ронг и Фен Дай, но Фэн Цзинь Юань был ее сыном. Основываясь на личности Фэн Цзинь Юаня, даже если она ничего не скажет, его доля определенно будет отдана ей. С этими расчетами она могла получить сто тысяч таэлей. Сто тысяч таэлей!

Чем больше матриарх думала об этом, тем счастливее она была, но в этот момент Фэн Юй Хэн сказала: «Вопрос о деньгах был урегулирован. Давайте теперь определим товары, которые были взяты из Чудесного дома сокровищ».

Фэн Чен Юй так сильно стиснула зубы, что они чуть не сломались: «Вторая сестра, семья Чэнь – это не какой-нибудь бездонный колодец сокровищ».

«Хм?» Фэн Юй Хэн было любопытно: «Старшая сестра, твое имя Фэн Чен Юй или Чэнь Чен Юй? Почему, когда мы пытаемся вернуть вещи для семьи Фэн, каждое твое слово принадлежит семье Чэнь? Семья Чэнь украла вещи, принадлежащие семье Фэн. Как член семьи Фэн, даже если у тебя нет такой же обиды, как у нас, это нормально. Но почему ты все еще приходишь и бьешь нас?»

Хан Ши также продолжила: «Правильно, старшая молодая мисс. Вы, в конце концов, член семьи Фэн».

Фэн Юй Хэн продолжала: «Как только мы вернулись в поместье, отец сказал мне, что я дочь усадьбы Фэн. Только когда семья Фэн преуспеет, у меня будет достаточно хорошая репутация, когда я выйду замуж. Может быть, старшая сестра не считает, что это так?»

Они спели ту же мелодию, подавляя Фэн Чен Юй и не позволяя ей говорить.

«Тогда вторая сестра, что именно ты думаешь?» Чен Юй была так зла, что ее печень начала болеть.

«Я ни о чем не думаю». Фэн Юй Хэн поиграла с ногтями и слабо сказала: «Я просто думала, что, когда я встречусь с принцем Юй, я должна сказать ему, что какая-то состоятельная семья в столице глубоко связана с Цзян Ху. Кроме того, есть подсказки, что они наняли убийц, чтобы убить чиновника суда. Надеюсь, его Высочество поможет расследовать это».

«Фэн Юй Хэн!» Чен Юй больше не могла продолжать притворяться. Указывая прямо на Фэн Юй Хэн, она прокляла: «Слушай! Пустые слова без доказательств. Основываясь на том, что ты говоришь, семья Чэнь наняла людей, чтобы убить тебя? Какая у тебя ценность?»

«О!» Фэн Юй Хэн рассмеялась: «Когда я сказала, что семья Чэнь наняла убийцу? Когда я сказала, что убийцы пришли за мной? Старшая сестра, ты призналась сама. Кроме того, я дочь семьи Фэн, так что ты говоришь мне, какая у меня ценность?»

Матриарху стало трудно дышать. Она взяла чашку с чаем и разбила ее о землю. От звука разбитого фарфора все замолкли.

«Чен Юй!» Матриарх была разочарована Фэн Чен Юй до предела. В ее глазах и в ее голове эта старшая внучка всегда была добрым человеком. Она была похожа на Бодхисаттву со своим сострадательным сердцем. Как это было, что на мгновение она увидела тень Чэнь Ши в Чен Юй? Неужели действительно дочь была такой же, как мать? «Ты действительно меня разочаровала».

Матриарх покачала головой, не желая смотреть на Фэн Чен Юй.

Фэн Чен Юй очень обиделась. Указывая на Фэн Юй Хэн, она сказала: «Бабушка, почему ты не говоришь, что вторая сестра ошибается?»

Матриарх увидела, что она все еще не хотела покаяться, вместо этого она указала на кого-то еще и сказала, что они неправы. Она не могла не стать более злой. «Все, что сказала твоя вторая сестра, было правдой! Чен Юй, ты была ослеплена семьей Чэнь? А-Хэнг ничего не сказала. Они просто используют деньги, чтобы действовать безудержно. Я скажу так много сегодня. Чен Юй, сообщи людям семьи Чэнь, что они не должны предполагать, что семья Фэн не знает. То, что они делают снаружи, мне все равно, но если они наставят меч на поместье Фэн, не обвиняйте нас в том, что мы стали беспощадными!»

С этими словами от матриарха Фэн Чен Юй действительно почувствовала дрожь.

Значит, матриарх знала об этом. Это означало, что ее отец тоже знал об этом. Что они действительно знали? Знают ли они, что она была шпионом семьи Чэнь?

Сердце Чен Юй все больше и больше опускалось. Раннее волнение постепенно начало исчезать.

Ан Ши заговорила: «Старшая молодая мисс, ты одна из людей семьи Фэн».

Это верно! Она была членом семьи Фэн! В будущем, независимо от того, что ждет ее, семья Чэнь не сможет оказать ей какую-либо помощь. Ей пришлось бы полагаться на семью Фэн для поддержки.

Высокомерие Чен Юй исчезло, и выражение жестокости медленно отступило от ее лица.

Наконец, сделав большие шаги вперед и встав на колени перед матриархом, она сказала: «Внучка знает, что была неправа. Все было так, как сказала бабушка. Внучка была ослеплена семьей Чэнь. Бабушка, пожалуйста, не волнуйся. Это больше не повторится».

Матриарх кивнула: «Если ты так думаешь, тогда это хорошо».

Фэн Юй Хэн улыбнулась: «Поскольку старшая сестра все обдумала, тогда быстро свяжитесь с семьей Чэнь». Когда она заговорила, она вытащила лист бумаги: «Это список отсутствующих предметов из чудесного дома сокровищ. Если семья Чэнь не сможет вернуть их всех, я сообщу об этом суду как об утраченном товаре. В то время, если какой-либо из предметов будет найден в семье Чэнь или во дворе Чэнь Ши, он будет рассматриваться как украденный предмет».

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 80**

Глава 80 – Твоей дочери не нравится обувь?

Фэн Чен Юй была вынужден принять беспорядок, оставленный Чэнь Ши. Увидев, что у Фэн Юй Хэн нет других просьб, она быстро сообщила матриарху, что она уйдет, чтобы написать письмо.

С ее уходом Хан Ши облегченно вздохнула. Казалось, она сражалась и выиграла войну, и на ее лице появилась радость.

Деньги были восстановлены, а это означало, что у ее Фен Дай будут деньги в приданом в размере пятидесяти тысяч таэлей.

Фен Дай была дочерью наложницы. Когда дочь наложницы вышла замуж за семью, ее материнская семья не придавала большого значения приданому, и у нее самой не было источника дохода. Эти пятьдесят тысяч таэлей были значительно больше, чем то, что дала бы семья Фэн.

Подумав об этом, Хан Ши посмотрела на Фэн Юй Хэн лестным взглядом. Будучи радостной, она пошла вперед и сказала: «Эта наложница благодарит вторую юную мисс за то, что она предоставила приданое четвертой юной мисс».

Фэн Юй Хэн махнула рукой: «Я даю пару ботинок. Это пара уже изношенных ботинок. Наложнице матери Хан не нужно принимать это близко к сердцу».

«Гм?» С этими словами испугалась не только Хан Ши, но и Ан Ши, и матриарх тоже не спешили реагировать. Хан Ши быстро отреагировала и спросила: «О каких ботинках говорит вторая юная мисс?»

Фэн Юй Хэн очень естественно сказала: «Четвертой сестре очень нравятся мои ботинки. Это должна знать наложница-мать Хан. В тот день, когда я вернулась из дворца, четвертая сестра побежала без всякой заботы и подняла платье. Просто, чтобы увидеть мои туфли. Так как это так, будучи сестрой, как я не могла не понять ее. Как говорится, нужно угождать дарами вкусам получателя. Раз четвертой сестре моя обувь нравится до такой степени, Ван Чуан…» Она позвала своего слугу. «После того, как мы вернемся в павильон Тонг Шэн, вытащите все туфли, которые я носила. Очистите их хорошо и отправьте их четвертой молодой мисс».

Ван Чуан ответила: «Этот слуга запомнит это».

Фэн Юй Хэн продолжала: «Деньги - это мирское владение. Четвертая сестра - любимая дочь семьи почетного премьера. Она, естественно, не хотела бы быть покрыта запахом металла. Таким образом, наложница мать Хан, вам не нужно слишком сильно благодарить меня. В будущем, туфли, которые я носила, я запомню, чтобы отправить их четвертой сестре, чтобы она могла играть с ними».

Хан Ши была ошеломлена. Ей нравились ее туфли? Какой человек хотел бы носить чужую старую обувь.

Но как она могла опровергнуть это? Об этом сказала Фэн Юй Хэн. В тот день Фен Дай подняла юбку, потому что ей нравились ее туфли. Если бы она опровергла это сейчас, то это будет значит, что Фен Дай подбежала ради другого.

Хотя все понимали эту логику, и Фен Дай была наказана, она должна была дать понять всем, что это все еще неприемлемо.

Хан Ши была подавлена из-за этой жалобы, о которой она не могла говорить. Думая о том, как она не может получить деньги, и об ужасных вещах, которые позже ей скажет Фен Дай, она стала еще более подавленной.

Фэн Юй Хэн не могла беспокоиться о ней. Действуя злонамеренно сама по себе, она не должна была жить. Когда вы двое действуете, как мать и дочь, почему вы не размышляете о будущем?

Она обернулась и посмотрела на матриарха и Ан Ши. Улыбаясь, она сказала: «Четвертая сестра добровольно отказалась от своей доли приданого, но я не хочу брать ее себе. Думая об этом, отцу не нужна эта небольшая сумма денег, поэтому она будет разделена между бабушкой и третьей сестрой. Возьмите это как знак моей преданности как внучки и как старшей сестры».

Когда она так выразилась, матриарх, естественно, рассмеялась, не закрывая рот, и сказала: «Хорошо! Хорошо! Моя дорогая внучка самая понимающая».

Ан Ши также поняла ход ее мыслей. Фэн Юй Хэн уже дала Сян Ронг пятьдесят тысяч таэлей, поэтому она не могла принять эту сумму, несмотря ни на что. Она сказала: «Считаем, что вторая юная мисс помогает третьей юной мисс с ее сыновними чувствами! Третья юная мисс также предложит теще долю. Дополнительная сумма останется для свекрови!»

Матриарх посмотрела на внучку и невестку и почувствовала, что они обе очень хорошие. Она не могла не похвалить: «Все такие хорошие дочери! Все такие хорошие дети сына!» В то же время она не забыла проявить некоторую милость к Ан ши: «Не волнуйся, когда Сян Ронг выйдет замуж за семью, я не отпущу ее без приданого».

Ан Ши быстро поклонилась и поблагодарила.

Стоя в одиночестве, Хан Ши чувствовала себя смущенной.

С учетом времени, Фэн Юй Хэн подготовилась вернуться в Тонг Шэн павильон. Перед тем, как она стала уходить, она вручила матриарху чистую копию счетов. Она была подготовлена Цин Юй и евнухом Чжан. Они также предназначались для использования в качестве доказательства, если семья Чэнь отказалась признать долги. Таким образом, ее не поймали бы без доказательств.

Когда она вернулась, уже была пора обедать. Она ела поздно днем, поэтому была не очень голодна и только сделала несколько укусов. Затем она приказала Хуан Цюань и Цин Юй: «Принеси с собой журнал ювелирного магазина, вы сейчас отправитесь туда. Цин Юй взгляни на витрину и посмотри, что еще нужно исправить. Если все в порядке, он может быть вновь открыт сегодня. Кроме того, Цин Юй будет отвечать за управление этими тремя магазинами. Приходите раз в день и смотрите. Каждый месяц согласовывайте счета с лавочниками. Таким образом, я не буду бегать туда и обратно».

Цин Юй знала, что Фэн Юй Хэн доверяет ей и сразу же отправилась в путь: «Юная мисс, не волнуйтесь. Этот слуга позаботится об этом правильно».

«Ун». Фэн Юй Хэн кивнула и продолжила: «Завтра евнух Чжан вернется. Цин Юй, вы больше всего общались с ним за последние десять дней, поэтому позаботьтесь о нем для меня. Сегодня я буду готовить лекарство. Помимо поиска лекарств для евнуха Чжана, я также буду готовить некоторые специальные лекарственные травы для зала Ста трав. Позаботьтесь о ювелирном магазине сегодня и позаботьтесь о зале Ста трав завтра. Принесите лекарство, которое я сделаю. Послезавтра Ван Чуан позаботится о вновь открывшемся магазине».

Цин Юй и Хуан Цюань выполнили поручения и не спросили Фэн Юй Хэн, какие специальные лекарственные травы будут подготовлены. Вместо этого они поспешно бросились в ювелирный магазин.

Фэн Юй Хэн попросила Ван Чуан привезти Фен Дай несколько пар ее старых туфель. Затем она повернулась и вошла в комнату медикаментов и начала размышлять о том, какие лекарства будут нужны в зале Ста трав.

Лекарство для евнуха Чжан было легко достать, пластыри для ревматизма помогут ему. Что еще более важно, поскольку она хотела, чтобы зал Ста трав изменился, ей пришлось бы ввести некоторые инновации.

Фэн Юй Хэн вошла в аптеку в своем пространстве и стала бродить вокруг. В конце концов, она остановилась у стойки китайской медицины.

Она не могла беспорядочно раскрывать западную медицину. В ее глазах западная медицина должна была использоваться в чрезвычайных ситуациях, в то время как китайская медицина могла лечить корень болезни. Более того, все должно было быть сделано постепенно. Она не могла сразу показать все свои лучшие изделия. Если бы она это сделала, то улучшение в будущем было бы труднодостижимым.

После предыдущего открытия автоматизированной способности пополнения аптеки Фэн Юй Хэн была внимательна. Теперь у нее было подтверждение, что это так, поэтому ей было легче решиться использовать лекарства.

Когда она убирала аптечку в павильоне Тонг Шэн, Фэн Юй Хэн вытащила большое количество маленьких фарфоровых бутылок и масляной бумаги для упаковки. Теперь она сможет их использовать.

Она разорвала упаковку некоторых распространенных лекарственных средств, отпускаемых по рецепту, и отсортировала их в небольшие фарфоровые бутылки. Каждая бутылка снабжалась запиской с подробными сведениями об эффективности препарата и инструкциями. Она сортировала лекарства и делала записи. Она подготовила около десяти видов общих лекарств, отпускаемых по рецепту, причем было по десять порций каждого типа лекарств. Они будут использоваться для бизнеса зала Ста трав. Она могла предсказать, что эти вещи определенно будут хорошо восприняты. Она ждала возвращения Цин Юй и других, чтобы она могла обучить слуг. В настоящий момент рукописный текст был единственным способом.

Из рецептурных лекарств, которые она приготовила, некоторые были таблетками, некоторые - пилюлями, а некоторые - порошками, которые нужно разбавлять водой. Каждый из них был тем, чего не было в эту эпоху. Фэн Юй Хэн подумала об объяснении, если кто-нибудь спросит о них. Объяснение было бы в том, что они были сделаны на основе инструкций ее учителя, персидского эксцентрика. Затем они были воссозданы ею. Что касается метода производства, это, очевидно, секрет.

Со всеми приготовлениями она вытащила лекарства из своего пространства. В это время Цин Юй и Хуан Цюань вернулись из магазина.

Фэн Юй Хэн привела их в медицинскую комнату и передала бутылки Цин Юй: «Они имеют ту же эффективность, что и традиционные медицинские супы; кроме того, они даже лучше, чем те медицинские супы. Я описала их эффекты и инструкции, а также предупреждения. Принесите их Ван Лину и попросите его разместить их на стойке для продажи. Что касается цены, попросите его основываться на том, сколько женьшеня требует рецепт, а затем увеличьте цену в пять раз».

«А?» Цин Юй была озадачена: «Увеличить в пять раз? Сколько денег это будет стоить? Кто-нибудь сможет купить их?»

«Не волнуйся». У Фэн Юй Хэн был продуманный план: «Разве у зала Ста трав нет лечащего врача? Каждый день выбирайте пациента, которого можно вылечить с одним из лекарств и подарите его ему. Если эти люди выздоровеют после приема лекарства, информация, естественно, распространится. Качественным продуктам не нужно беспокоиться о нехватке клиентов. В этом году есть много людей, которые богаты».

Хуан Цюань кивнула: «Юная мисс права. Кто хочет пить горький медицинский суп, если бы я могла выбрать этот тип лекарства, я бы никогда не захотела пить горькие медицинские супы».

Цин Юн молчала: «Сестра Хуан Цюань действительно богата».

Хуан Цюань подняла бровь: «Упрямая девушка, ты скоро будешь очень богатой». Видя, что Цин Юй смущена, она добавила: «Помогая молодой мисс заботиться о трех магазинах, ты думаешь, что молодая мисс не будет платить тебе более высокую зарплату!»

Цин Юй была поражена: «Но я не думала просить о более высокой зарплате!»

Фэн Юй Хэн также засмеялась: «Ваша забота спросить. Сделала бы я прибавку, это моя забота. Я не скупой человек. Если вы искренне следуете за мной, тогда, когда я буду благословлена, я буду делиться всем этим».

Ее позиция сделала Цин Юй очень благодарной. Хуан Цюань также чувствовала все сильнее и сильнее, что вторая юная мисс семьи Фэн очень хорошо подходила его Высочеству.

На следующий день все в семье Фэн отправили евнуха Чжан во дворец принца Юй. Фэн Цзинь Юань специально приказал слугам подготовить карету.

Евнух Чжан нисколько не стеснялся вежливости Фэн Цзинь Юаня. Вместо этого он принял ее очень естественно.

И Фэн Цзинь Юань не стал спорить. Он, естественно, понимал, что лучше избегать нанесения обиды кому-то вроде евнуха Чжана.

Фэн Юй Хэн дала в общей сложности десять пластырей для ревматизма евнуху Чжану утром. Она также сказала, что если они будут эффективными, она подготовит еще кое-что.

Евнух Чжан не мог понять, как был сделан такой тонкий пластырь, но он был слишком смущен, чтобы спросить. Вместо этого он выразил тысячу благодарностей Фэн Юй Хэн. Он стал еще более доволен этой будущей принцессой. Казалось, что выбор девятого принца был довольно хорошим. Неудивительно, что леди Чжоу так похвалила эту девушку после возвращения.

Наконец, отправив евнуха Чжана, Фэн Цзинь Юань пригласил учителя для Цзи Руи. Согласно вступлению Фэн Цзинь Юаня, этот учитель обучал многих детей из богатых семей. Он был довольно известен в столице.

Фэн Юй Хэн не возлагала больших надежд на тех, кто общался со многими великими семьями. Такой человек обычно был коварной старой лисой. Трудно было точно определить, какими они были на самом деле. К счастью, Цзи Руи нужно было только научиться читать. Ее цель состояла в том, чтобы этот учитель преподавал Цзи Руи правила чтения. Через некоторое время все остальное можно было бы выучить самостоятельно.

Слуги привели учителя в павильон Тонг Шэн. Фэн Юй Хэн приготовилась посетить матриарха, чтобы попросить разрешения покинуть усадьбу с Цин Юй, чтобы посетить зал Ста трав. Но прежде чем она успела заговорить, девушка с улыбкой помахала ей из-за двери.

Матриарх увидела ее и тут же узнала: «О! Разве это не верховная Ву Ян?» Она хотела поклониться ей.

Верховная Ву Ян, увидев это, быстро побежала и остановила матриарха: «Матриарх Фэн, не переусердствуйте. Я пришла сегодня, чтобы найти А-Хэнг. Я воспользуюсь этой возможностью, чтобы попросить разрешения для нее покинуть усадьбу. Мы, сестры, пойдем на прогулку, хорошо?»

«Отлично! Конечно, все в порядке!» Матриарх не смела сказать «нет». Этот человек был настоящим, живым государем. Более того, она искренне желала, чтобы Фэн Юй Хэн пошла гулять с верховной Ву Ян. Таким образом, отношения между семьей Фэн и дворцом Вэнь Сюань будут постепенно восстановлены.

Даже Фэн Цзинь Юань кивнул с улыбкой: «Верховная, хорошо ладящая с А-Хэнг, - наша удача А-Хэнг».

Ву Ян не могла быть обеспокоена, услышав бюрократический тон Фэн Цзинь Юаня. Вытащив Фэн Юй Хэн, она выбежала из поместья Фэн. Ван Чуан поспешно последовала за ними.

Только после того, как они завернули за угол улицы, Ву Ян остановилась. Затем она указала на некоторых людей, которые стояли не слишком далеко: «А-Хэнг, ты видишь! Это сестры, с которыми я хочу тебя познакомить сегодня».

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 81**

Глава 81 – Твое платье даже не стоит моей чашки

Фэн Юй Хэн посмотрела в направлении, в котором указала Ву Ян, и обнаружила, что перед киоском с парными лепешками стоят три девочки. Одна из них была в бледно-желтом платье и, в этот самый момент брала парную булочку из рук торговца магазина. Не волнуясь о внешнем виде, она откусила от булочки перед всеми.

Глядя на это, угол ее рта поднялся. Это были друзья Сюань Тянь Ге. Как и ожидалось, все они очень разные!

Когда Сюань Тянь Ге потянула Фэн Юй Хэн к ним трем, молодая слуга немедленно подбежала и начала жаловаться: «Верховная, вы бежите слишком быстро! Вы исчезли в мгновение ока, так что этот слуга не могла вас догнать!»

«Почему вы не говорите, что вы глупы и медленны?» Сюань Тянь Ге поддразнила эту молодую слугу и потянула Фэн Юй Хэн к трем девушкам, сказав: «Это дочь моей тети Роу, Фэн Юй Хэн. Она будет моей будущей девятой невесткой!»

Фэн Юй Хэн нахмурилась.

«Ух ты!» Девочка, которая ела пропаренную булочку, все еще не успела проглотить кусочек, когда она поспешно сказала: «Ты, Фэн Юй Хэн, которая добилась девятого принца?» Когда она заговорила, она протянула масляную руку: «Привет, мое имя ...» Когда она заговорила, она поняла, что ее рука слишком неприглядная. Быстро потянув ее назад, она вытерла руку о свое платье. «Меня зовут Фэн Тянь Юй. Мой отец также является премьер-министром в суде, и он враг твоего отца».

На лбу Фэн Юй Хэн снова появилась куча черных линий, какие связи были у друзей Сюань Тянь? Она также быстро пожала ей руку: «Вот так оно и есть. Привет, дочь врага».

«О, хо!» Фэн Тянь Юй хихикнула и сказала: «Как интересно! Два премьер-министра, у одного фамилия Фэн, и у другого фамилия Фэн».

Фэн Юй Хэн кивнула: «Я искренне надеюсь, что сильный ветер вашей семьи сможет сдуть феникс моей семьи. Чем дальше он сдувается, тем лучше».

Фэн Тянь Юй моргнула несколько раз: «Если феникс будет сдут, разве вам не нужно будет следовать за ним?»

«Вряд ли». Фэн Юй Хэн подняла уголки ее губ: «Я принцесса принца Юй. То, что происходит с фениксом, не имеет ничего общего со мной».

«Правильно». Другая девушка в розовом платье кивнула, всецело соглашаясь с тем, что сказал Фэн Юй Хэн: «Возможность поделиться счастьем - это судьба. Способность делиться горечью будет зависеть от взаимной привязанности. Кто не знает, как семья Фэн относится к A-Хэнг. Когда у них настанут трудные времена, по какой причине они должны вынуждать А-Хэнг страдать вместе с ними?» Когда она заговорила, она помахала Фэн Юй Хэн: «Меня зовут Жэнь Си Фэн. Я дочь генерала Пин Нань».

Фэн Юй Хэн также улыбнулась и поздоровалась с ней: «Я слышала, как его Высочество упоминал об этом раньше. Его Высочество сказал, что великое слово генерала Жена об искусстве войны действительно изящно. Он часто использовал его во время своей предыдущей экспедиции на северо-запад».

Жэнь Си Фэн хихикнула и махнула рукой: «Его Высочество девятый принц слишком добр. Мой отец - тот, кто хвалит его как молодого героя». Жэнь Си Фэн посмотрела на Фэн Юй Хэн. Независимо от того, как она выглядела, она чувствовала, что она была довольно сердечной: «На самом деле, мы встречались в детстве, но вы этого не помните, и я тоже этого не помню».

Фэн Юй Хэн задумалась: «Люди нашей семьи должны были встречаться в детстве?»

Жэнь Си Фэн кивнула: «Да, конечно. Вчера, когда Тяньхэ приехала ко мне в поместье, она упомянула о тебе, и мой отец рассказал о том, как императорский врач Яо пришел в поместье генерала в качестве гостя. Он принес тебя. В то время тебе было всего восемь месяцев, а мне было всего девять месяцев».

Фэн Юй Хэн хотела сказать, что они действительно были милашками с самого детства! Прежде чем она смогла рассказать эту шутку, Сюань Тянь Ге сказала: «Вы, две болтушки, подождите немного. Пусть Фу Жун представится А-Хэнг!» Когда она заговорила, она подтолкнула слегка робкую девушку, «Фу Жун, говори».

Девушка по имени Фу Жун посмотрела на Фэн Юй Хэн с чрезвычайно застенчивой улыбкой: «Приветствую, юную мисс Фэн. Меня зовут Бай Фу Жун».

Фэн Юй Хэн увидела, что эта девушка не так хорошо выглядела, как другие. Ее одежда была не так хороша, как у других. Служанка на ее стороне была обычной и не могла сравниться со служанками королевской усадьбы, усадьбы премьер-министра и усадьбы генерала. У нее было несколько догадок, причем большинство из них заключалось в том, что отец этой девушки не обладал очень высоким рейтингом. У него не было возможности жить на широкую ногу, и он не мог обеспечить слишком многого для этой девушки.

Но независимо от обстоятельств, поскольку эта девушка общалась с этими девушками, она должна была быть не из обычной семьи.

«Просто зови меня А-Хэнг!» - сказала Фэн Юй Хэн, протягивая руку, чтобы ущипнуть лицо девушки. О, полное лицо девушки было очень круглым и таким притягательным.

«Безумный человек!» Она думала, что эта девушка застенчива, но кто знал, что когда ее ущипнут за щеки, сразу откроется ее истинная личность: «Сюань Тянь Ге, каждый твой друг делает то же самое. Каждый раз, когда я встречаю кого-нибудь из них, все они теребят мои щеки».

«Э-э ...» Фэн Юй Хэн посмотрела на остальных: «Что, ты тоже это сделала?»

Жэнь Си Фэн кивнула: «Если есть что винить, то это твои щеки, они такие пухлые. Скажи мне, кто не захочет их ущипнуть, когда увидит!»

Фэн Тянь Юй также согласилась: «Когда я слегка погладила ее лицо, эта девушка на самом деле укусила меня!».

Фэн Юй Хэн вытерла немного пота. «Конечно же, Сюань Тянь Ге, твои друзья на самом деле одинаковы».

Сюань Тянь Ге так рассмеялась, что ее живот начал болеть. Указывая на Фу Жун, она сказала: «Либо ничего не делай, либо действуй бесстрашно. Ты всегда выглядишь как маленькая белая овечка, но правда в том, что ты большой серый волк. Разве это не утомительно?»

Бай Фу Жун не сочла это утомительным вообще: «Моя мама сказала, что если я не буду вести себя как маленькая белая овечка, я никогда не выйду замуж. Если ты мне не веришь, посмотри на себя. Помимо А-Хэнг, кто из вас хочет выйти замуж?»

Этот анализ был на сто процентов точным. Эти слова заставили всех троих замолчать. Бай Фу Жун сказала Фэн Юй Хэн: «А-Хэнг, не будь такой, как они! Они все волки. Это верно. Моя семья не может сравниться с их семьями. Мой отец просто ювелирный мастер и не имеет никакого звания. Что касается меня, то хорошо, что эти юные мисс не возражают, проводя со мной время».

Фэн Юй Хэн была вполне довольна этой Бай Фу Жун! У нее не было впечатляющего фона, но она все еще могла говорить так свободно. Это был действительно свободный человек.

Девушки слегка ударили ее и сразу решили отправиться в утонченное здание божества на празднование.

Сюань Тянь Ге сказала, что она позаботится обо всем, поэтому Бай Фу Жун отчаянно сказала, что хочет самых дорогих креветок Лонг Цжин.

После того, как девушки прибыли в утонченное здание божества, кроме блюд, которые они заказали, официант принес каждое фирменное блюдо, что немного смутило их.

Сюань Тянь Ге схватила ухо официанта, когда он приносил блюда и спросила: «Что ты хочешь сделать? У этого государя есть деньги, но я не хочу, чтобы ты вымогал их у меня, ладно?»

Но официант сказал: «Верховная, эти блюда были отправлены не для вас. Они были предложены владельцем принцессе. Лавочник сказал, что не так часто сюда приходит принцесса, поэтому лучшее вино и лучшие продукты должны быть доставлены сюда, чтобы принцесса могла ими насладиться».

Только тогда они поняли. Оказалось, что эти блюда были принесены для Фэн Юй Хэн!

Бай Фу Жун сразу стала очень кокетливой. Она посмотрела на свои палочки для еды и указала на Фэн Юй Хэн, сказав: «А-Хэнг, спроси, можем ли мы забрать остатки, если не сможем все съесть? Моя мать действительно любит блюда из Утонченного здания божества, но я обычно не могу себе этого позволить! Быстро спросите. Если все в порядке, тогда вы, ребята, должны есть немного меньше, чтобы я могла принести часть домой».

Фэн Юй Хэн пила воду и чуть не поперхнулась от ее слов. Она беспомощно посмотрела на официанта и спросила: «Ты слышал ее, возьми немного от каждого блюда, и отдай это старшей молодой мисс Бай».

Официант не стал обдумывать это и сразу сказал: «Все понятно!» В мгновение ока он исчез.

Сюань Тянь Ге подперла подбородок одной рукой и потянулась к волосам Фэн Юй Хэн: «А-Хэнг, А-Хэнг, мой девятый брат всегда просит своих братьев и сестер заплатить за блюда. Даже когда седьмой брат приходит сюда, чтобы поесть, он должен заплатить. Это первый раз, когда я увидела, что Утонченное здание божества делает исключение!»

Фэн Юй Хэн взяла ребра ягненка в руки и начала их грызть. Когда она ела, она спросила: «Тогда скажи, когда Сюань Тянь Мин приходит сюда, ему нужно платить?»

Сюань Тянь Ге сказал: «Конечно, нет».

«Ну, это так». Фэн Юй Хэн слегка помахала вокруг ребрами ягненка в руке: «Если он не платит, когда ест здесь, то зачем мне платить? Все средства я получила от него. Даже если бы я заплатила, то это было бы, как если бы он заплатил. Какая разница?»

Сюань Тянь Ге кивнула, выражая свое согласие. Рен Си Фэн и Фэн Тянь Юй тоже посмотрели на нее и показали большие пальцы в знак одобрения. Что касается Бай Фу Жун, она встала: «Я собираюсь посмотреть, какие вкусные блюда заказывают другие столы. Поскольку нет необходимости платить, мы должны есть больше».

Когда она это сказала, она вышла из комнаты. Как только она вышла из комнаты, официант нес блюда. Другая девушка из другой комнаты тоже поспешно выходила.

По каким-то странным совпадениям эти три человека столкнулись друг с другом.

Официант испугался и уронил миску с супом, и случайно выплеснул часть супа на платье девушки из соседней комнаты.

Фэн Юй Хэн посмотрела на белое платье, которое было пропитано маслом.

Говоря об этом, единственной ответственной за эту катастрофу была Бай Фу Жун. Это было потому, что она была озабочена разговорами со своими друзьями позади нее и не смотрела вперед. Что касается девушки из соседней комнаты и официанта, она заблокировала их поле зрения, и они натолкнулись друг на друга.

Бай Фу Жун также признала, что это ее вина, поэтому она быстро извинилась: «Мне очень жаль. Простите. Это моя вина. Мисс, я обязательно заплачу за ваше платье. Сначала проверьте, обожглись ли вы».

Это изначально было очень искренним извинением, но кто знал, что девушка из соседней комнаты даже не потрудилась послушать. Она просто подняла руку и ударила Бай Фу Жун и официанта по лицу.

Бай Фу Жун была ошеломлена ударом, а официант опустился на колени и без конца просил прощения.

В этот момент Фэн Юй Хэн и четверо других встали. Бай Фу Жун была поражена. Не имело значения, кого обвиняют в этой ситуации, но их сторона уже извинилась и признала, что они оплатят за ущерб. Почему другая сторона все еще предпринимала такие действия и накинулась на них?

Фэн Юй Хэн посмотрела на девушку, которая ударила их и почувствовала, что ее спина выглядела немного знакомой. Подойдя ближе, она поняла, что это не незнакомка. Это была Цин Ле из дворца Ан Дин.

«Цин Ле Ги?» Только теперь Бай Фу Жун подняла голову, чтобы рассмотреть девушку и сразу узнала ее.

Цин Ле посмотрела на Бай Фу Жун с лицом полным отвращения: «Почему я должна его принять, дочери ремесленника действительно осмеливаются говорить перед этой королевской дочерью?»

Хотя Бай Фу Жун хорошо ладила с Сюань Тянь Ге и компанией ее друзей, она знала, что ее семья не так хороша, как другие. Когда она выходила, она избегала неприятностей, насколько могла. Сегодня она действительно виновата в том, что она испортила платье другого. Другой человек был королевской дочерью, поэтому ей пришлось бы хорошо заплатить.

В настоящее время ей было все равно, что ее ударили. Она просто опустила голову и продолжала извиняться: «Королевская дочь, Цин Ле, мне очень жаль. Это была моя вина. Я определенно заплачу за ваше платье».

«Ты заплатишь?» Цин Ле презрительно засмеялась: «Ты можешь заплатить за него? Посмотри на потертый вид твоей одежды. Даже зарплаты твоего отца за десять лет не хватит, чтобы оплатить платье этой императорской дочери».

Фактически, Цин Ле говорила правду. Какая зарплата была у ювелироного мастера. Действительно, зарплаты за десять лет не хватит, чтобы оплатить ее платье.

Бай Фу Жун, естественно, понимала это и быстро сказала: «Имперской дочери не нужно беспокоиться. Я могу пойти и занять это сумму. Неважно сколько, я заплачу».

«Это так?» Цин Ле ухмыльнулась и посмотрела на Бай Фу Жун: «Десять тысяч таэлей, теперь ты можешь занять эту сумму».

«Что?» Бай Фу Жун начала злиться от того, что ее начали использовать: «Я осмеливаюсь спросить имперскую дочь, из какого материала это платье? Оно на самом деле стоит десять тысяч таэлей?»

Не дожидаясь ответа Цин Ле, Фэн Юй Хэн подошла сзади и обратилась к официанту: «Иди, пригласи владельца. Скажите ему, что лучшая чаша утонченного здания божества была разбита имперской дочерью Цин Ле. Пусть дворец Ан Дин заплатит за нее тридцать тысяч белым серебром».

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 82**

Глава 82 – А-Хэнг, господствующая!

Императорская дочь Цин Ли внезапно повернула голову и сразу увидела Фэн Юй Хэн, ее охватило недовольство.

«Что это я слышу, это маленькая дочь маленькой наложницы семьи Фэн». Слова Цин Ле были полны презрения: «Одна чаша - тридцать тысяч, маленькая дочь маленькой наложницы, откуда ты взяла эту стоимость?»

Фэн Юй Хэн сложила руки на груди и уставилась на имперскую дочь Цин Ле, сказав: «Так, так, значит, это была имперская дочь. Одно платье - десять тысяч, имперская дочь, откуда ты взяла эту цену?»

«Как ты можешь думать о том, откуда эта имперская дочь взяла эту сумму?» Цин Ле положила руки на бедра, а затем указала на Фэн Юй Хэн, сказав: «Дочь маленькой наложницы, ты увидела эту имперскую дочь, но ты не преклонила колени и не поприветствовала меня. Так ты училась в семье Фэн?»

«О!» Услышав эти слова, Сюань Тянь Ге ввязалась в беседу: «Эта имперская дочь не по крови увидела меня, но почему она не преклонила колени?» 1

Цин Ле наконец увидела Сюань Тянь Ге, которая стояла за Фэн Юй Хэн. Она не могла не нахмуриться. Хотя они были и имперскими дочери, их положение было совершенно разным. Другая сторона была кровной дочерью клана Сюань, в то время как ее собственный отец просто получил королевский титул позже. Кроме того, у него не было никакой власти. Теперь, когда Сюань Тянь Ге упрекнула ее, она действительно смутилась.

После слов Сюань Тянь Ге, Фэн Тянь Юй и Жэнь Си Фэн, которые стояли позади них, также подошли. Фэн Тянь Юй сказала: «А-Хенг может быть дочерью наложницы в семье Фэн, но я дочь первой жены семьи Фэн. Могу я спросить эту имперскую дочь, есть ли что-нибудь, что ты хотела бы сказать усадьбе премьер-министра Фэна?»

Жэнь Си Фэн также высказалась: «Мое поместье генерала Жэнь также хотело бы услышать совет императорской дочери Цин Ле. Или я могла бы попросить отца отправиться во дворец Дин, чтобы лично услышать слова лорда Ан Дин. Бай Фу Жун - наша сестра. Независимо от того, какая у нее семья, мы все ее поддержим. Что касается А-Хэнг, даже если она дочь наложницы в семье Фэн, тебе лучше не забывать, что она является будущей официальной принцессой принца Юй».

Фэн Юй Хэн внезапно улыбнулась. прикрывая рот рукой, она хихикнула, затем повернула голову к сестрам рядом с ней и сказала: «Имперская дочь, важные люди забывают многое. Невозможно все помнить, и это нормально. Сюань Тянь Минь может поджечь Дин-дворец еще раз, чтобы напомнить имперской дочери Цин Ле прошлое. Имперская дочь, не нужно быть вежливой, Сюань Тянь Мину это не кажется необходимым».

То, как она упомянула имя принца Юй, естественно, дало понять всем, кто рядом, что эта пара явно была в любовных отношениях после того, как они были помолвлены. Имперская дочь Цин Ле была настолько сердита, что казалось, как ее печень вот-вот взорвется, но люди перед ней не были теми, кого она могла вот так легко оскорбить. Она не могла выразить свой гнев, но увидела официанта на земле и хотела пнуть его.

Но когда она подняла ногу, она вдруг почувствовала, что что-то ударило ее по колену. Боль прошла по всей ноге. Нога замерла в воздухе.

Она повернула голову и обнаружила, что Фэн Юй Хэн бросила ложку в ее ногу. Она не знала, почему ложка была такой тяжелой. Это было похоже на то, как об ее ногу был разбит камень.

Цин Ле была недовольна. Даже если она не могла поднять ногу, у нее все еще были руки. Сгибая, она подняла официанта с земли за ворот и дважды ударила его по лицу.

Официант плакал от боли, но он не мог позволить себе оскорбить эту имперскую дочь, поэтому он молча плакал от горя.

Имперская дочь Цин Ле почувствовала себя немного лучше, ударив его. Отодвинув официанта, она повернула голову назад и вызывающе посмотрела на Фэн Юй Хэн.

Возможно, было бы лучше, чтобы она не оборачивалась. Когда она повернула голову, она обнаружила, что Фэн Юй Хэн в какой-то момент приблизилась к ней. Копируя то, что она только что сделала, Фэн Юй Хэн схватила ее воротник и подняла руку, прежде чем трижды ударить ее по лицу.

Имперская дочь Цин Ле была глупо избита Фэн Юй Хэн. Даже если бы она умерла, она не думала, что дочь наложницы из усадьбы премьер-министра будет иметь столько мужества, чтобы ударить ее. Ее щеки жужжали от боли, она хотела нанести ответный удар, но услышала, как Фэн Юй Хэн сказала: «Не думай, что я не видела, что случилось, когда вы три столкнулись. Если бы ты не растопырила свою ногу, о которую запнулась Бай Фу Жун, то как мог произойти этот инцидент. Имперская дочь Цин Ле, пытаясь кого-то обвинить, открой глаза и ясно посмотри, кто перед тобой! Я скажу тебе сегодня, я, Фэн Юй Хэн, без пяти минут владелец Утонченного здания божества. Над моими слугами издеваются. Я абсолютно не могу притворяться, что этого не произошло. Эти три пощечины были возвращены тебе. Пусть они улучшат твою память».

Как могла Цин Ле выслушивать это, особенно слова «без пяти минут владелец утонченного божественного здания» сделали ее еще более озлобленной. Передвинув руку еще раз, она вытащила кинжал откуда-то из ее одежд!

Выросшая в усадьбе генерала, Жэнь Си Фэн практиковала боевые искусства с детства, поэтому ее глаза были самыми острыми. Будучи первой, кто это увидел, она поспешно крикнула: «А-Хэнг, будь осторожна».

Фэн Юй Хэн откинулась назад, когда увидела, как Цин Ле вытащила кинжал.

Они просто увидели, что ее талия как-то наклонилась назад под углом 90 градусов. Когда Цин Ле замахнулась кинжалом, она не смогла никого ранить.

Фэн Юй Хэн была бесконечно взбешена. Двигая ногами, она пнула прямо в нижнюю часть живота Цин Ле.

Она могла уклониться от Цин Ле, но Цин Ле определенно не могла уклониться от Фэн Юй Хэн. Этот удар заставил Цин Ле согнуться от боль. Фэн Юй Хэн продолжала бить ее по спине, заставив Цин ле согнуться к полу.

Они все слышали, как Сюань Тянь Ге произнесла: «Поднимись».

Фэн Юй Хэн подняла ногу и распрямила ее.

Цин Ле было и больно, и яростно до такой степени, что ее чуть ли не рвало кровью. Когда она снова подняла голову, она с яростью посмотрела на Фэн Юй Хэн и сказала: «Ты действительно смела!»

Фэн Юй Хэн ответила: «В тебе тоже достаточно мужества. Имперская дочь Цин Ле, я изначально не собиралась сражаться с тобой. Но ты продолжала. Как человек, ты всегда должна принимать все во внимание. Ты должна знать, сможешь ли ты обыграть оппозицию, прежде чем действовать. Ты хотела сравниться семьями. Очень хорошо, с нашей стороны, у нас есть человек, представляющий дворец Вэнь Сюань, человек представляющий усадьбу премьер-министра, один из нас представляет собой поместье генерала Пинг Жэнь, и этот бесполезный фактически представляет собой дворец принца Юй. Я спрашиваю тебя, на каком основании ты действуешь так высокомерно перед нами? Кто из нас может позволить себя обидеть?»

Цин Ле была лишена дара речи, даже двоюродные братья и богатые родственники, которые вышли из своей комнаты, потеряли дар речи. Люди, о которых упоминала Фэн Юй Хэн, действительно были теми, кого нельзя было обидеть.

Что можно сделать, если они не могут позволить себе оскорбить их? Они могли только избегать их. Ее двоюродный брат вышел вперед и приложил руку к Фэн Юй Хэн, сказав: «Извиняюсь». Затем он поддержал Цин Ле и покинул здание. После того, как они были довольно далеко, можно было услышать крик Цин Ле: «Фэн Ю Хэн, жди меня! Рано или поздно ты пожалеешь!»

Фэн Юй Хэн рассмеялась. Она просто закричала вниз: «Владелец магазина, не забывайте, что имперская дочь Цин Ле заплатит за миску. Сделайте ей скидку. Достаточно пяти таэлей!»

Официант вытер слезы и поблагодарил Фэн Юй Хэн. Очистив осколки разбитой чаши, он вернулся вниз.

Сюань Тянь Ге помахала официанту и взяла остатки, которые не были съедены для Бая Фу Жун. Настроение Бай Фу Жун после этого происшествия было омраченным. Скрестив зубы, она заказала еще два блюда, прежде чем почувствовать себя немного лучше.

На другой стороне ресторана, также в отдельной комнате, Сюань Тянь Хуа держал чашку чая, наблюдая за волнением.

С того момента, как Цин Ле использовала ее положение, чтобы шантажировать Бай Фу Жун, затем когда Фэн Юй Хэн восстала против Цин Ле, и как она избивала ее: все события были замечены его глазами. Этот добрый и правильный принц не мог не качать головой и горько улыбаться. Она задавался вопросом, действительно ли они не из одной семьи. Первоначально он думал, что его безрассудный девятый брат не сможет найти женщину, которой суждено было быть с ним, но, в конце концов, он нашел девушку, которая была еще более упрямой и безрассудной.

Это то, что люди называли судьбой, не так ли?

Взгляд Сюань Тянь Хуа продолжал смотреть вдаль с определенным ожиданием. Ему стало немного любопытно следить за второй юной мисс семьи Фэн.

На стороне Фэн Юй Хэн группа вышла из ресторана и разошлась, каждый из них возвращался в свои семьи. Прямо перед расставанием Фэн Юй Хэн остановила Сюань Тянь Ге и спросила: «Кажется, что принцесса Дин Ан будет праздновать свой день рождения через несколько дней?»

Сюань Тянь Ге задумалась и кивнула: «Это должно быть скоро. В это время каждый год происходит праздник».

«Ты идешь?»

«Я не пойду». Сюань Тянь Ге с презрением фыркнула: «Какой у них дворец. Я давно не слышала о том, что они общаются с другими семьями. Я слышу только о том, что они воспитывают позицию лорда Дин Ан. К сожалению, наследника нет. Я определенно не хочу там показываться».

Фэн Юй Хэн была немного озадачена: «Очевидно, трон получен через наследование. У лорда Дин Ан нет сына, но он не думал о каких-либо других методах? Например, если передать трон родственнику по мужской линии, разве это не считается нормальным?»

Сюань Тянь Ге сказала ей: «Кто позволил бы ему это сделать? Раньше лорд Дин Ан хотел усыновить ребенка; однако дядя император сказал, что усыновленные дети не считаются. После этого лорд Дин Ан суетился из-за замены одного из детей принцессы. Это было установлено дядей Императором около десяти лет назад путем анализа крови. Кроме того, он сказал ему, что наследованный трон должен был передан сыну его крови. Если бы он осмелился замаскировать имперскую родословную, тогда лорд Дин Ан был бы снят с занимаемой должности. После этого он стал послушным и перестал думать об этих неортодоксальных методах, послушно ожидая смерти от старости. Теперь у него есть племянник, заботящийся о нем. Я слышала, что у него есть несколько предприятий. Кажется, они для его дочери первой жене, чтобы она могла жить комфортно».

Однако, по мнению Фэн Юй Хэн, она думала, что нынешний Император совершенно ненавидел этого лорда.

«А?» Сюань Тянь Ге с недоумением посмотрел на Фэн Юй Хэн: «Почему ты решила спросить о праздновании дня рождения? Не может быть, что ты хочешь пойти, верно?»

Фэн Юй Хэн сказала ей: «В тот день в храме, это была Цин Ле, которая рассказала об этом моему отцу».

Сюань Тянь Ге задумалась, потом сказала: «Кажется, что усадьба Фэн раньше только символически посылала подарки. Твоя старшая сестра Фэн Чен Юй известна как сокровище семьи Фэн. Они должны почувствовать, что праздничный банкет Дин Ан не будет достаточно высокого ранга, и она должна ждать ее дебюта на дворцовом банкете. Что касается двух младших сестер, я слышала, что они слишком молоды и не подходят для такого случая. В этом году вы вернулись, поэтому я не знаю, какие планы есть у поместья Фэн». Сюань Тянь Ге задумалась, когда сказала ей: «Если семья Фэн отправится в этом году, то я буду сопровождать вас, чтобы вы не стали посмешищем».

Фэн Юй Хэн махнула рукой: «Не нужно. Если я даже не смогу справиться с дворцом Ан Дин, то как я могу сохранить дворцовую компанию принца Юй!»

Сюань Тянь Ге показала ей большие пальцы в знак одобрения: «Доминируешь!»

Доминирующая Фэн Юй Хэн взяла Ван Чуан и властно вернулась в поместье Фэн. Как только она прошла через ворота, она увидела экономку, которая вышла вперед: «Вторая юная мисс, вы наконец вернулись».

Она остановилась на месте: «Что-то случилось?»

Хи Чжун сказала: «Матриарх вызвала третью юную мисс во дворе Шу Я. Теперь они ждут только вторую юную мисс!»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 83**

Глава 83 – Заставь сделать

Когда Фэн Юй Хэн прибыла, Сян Ронг сидела на стуле в главном зале дворца Шу Я. С опущенной головой и сложенными руками она выглядела немного нервной, но в тоже время счастливой.

Матриарх сидела на своем месте, закрыв глаза. Цзинь Чжэнь опустилась на колени у ее ног, массируя их. Пока она массировала ей ноги, матриарх сказала: «Ах, Чэнь Ши действительно знала, как правильно обучить слугу настолько хорошему массажу. Вы тоже, с такими хорошими навыками, почему вы не пришли ко мне раньше».

Цзинь Чжэнь нежно посмотрела на нее и с горечью сказала: «Эта наложница долгое время восхищалась свекровью, но я никогда не осмеливалась выступить. Эта наложница имеет плохую историю и боится испортить репутацию свекрови».

Матриарх также знала, как обращаться с людьми, которых она использовала. Слушая, как Цзинь Чжэнь сказала это, она быстро ответила: «Если мы говорим о происхождении, ты девушка, воспитанная нашим поместьем Фэн, поэтому мы, по крайней мере, знаем твою предысторию. В отличие от Хан Ши, которая пришла из какого-то борделя. Это действительно испортило репутацию поместья Фэн».

Цзинь Чжэнь почувствовала, как ее сердце расцветает от слов матриарха. Поворачивая голову, она увидела, что Фэн Юй Хэн входит и быстро поднялась, чтобы поздороваться с ней: «Отдаю уважение второй юной мисс».

Матриарх, услышав, что Фэн Юй Хэн прибыла, улыбнулся по привычке, прежде чем даже открыл глаза: «А-Хэнг! Ты вернулась?»

Фэн Юй Хэн шагнула вперед с улыбкой: «Да, я заставила бабушку беспокоиться».

«Бабушка беспокоится о тебе. О ком мне еще беспокоиться! Быстро, садись». Матриарх потянула руку Фэн Юй Хэн и заставила ее сесть на мягкую подушку рядом с ней.

«Весело провела время с имперской дочкой Тянь Ге?»

Фэн Юй Хэн кивнула: «Все было хорошо. Мы отправились в утонченное здание божества, чтобы поесть, и я даже встретила других девушек».

«О!» Услышав, что были и другие девочки, матриарх быстро спросила: «Из каких семей девочки?»

Фэн Юй Хэн ответила с улыбкой: «Есть молодая мисс семьи мастеров дворца Бай, Бай Фу Жун. Была также дочь первой жены семьи премьер-министра Фэн Тянь Юй. Затем появилась дочь первой жены усадьбы генерала Жэнь Си, Жэнь Си Фэн.

Матриарх кивнула: «Ун, друзья императорской дочери Тянь Ге действительно впечатляющие. Не говоря уже о дочери первой женой усадьбы генерала Жэнь Си. Хотя этот премьер-министр, лорд Фэн, является противником вашего отца при дворе, их семья действительно находится на одном уровне с нашим поместьем Фэн. Что касается дворцового мастера Бай ...»

Матриарх остановилась на мгновение, а Фэн Юй Хэн ждала оценки Фу Жун матриархом. Она всегда верила, что Бай Фу Жун подружилась с Сюань Тянь Ге не только из-за ее дружелюбного характера. Если бы это был только хороший характер, возможно, у дочери мастера никогда не было бы шанса встретиться с императорской дочерью. Должна быть другая причина, почему они стали так близки.

Разумеется, после долгого молчания у матриарха было некоторое понимание: «Хотя семья Бай - всего лишь семья ремесленника, их уважает Император. Это было особенно заметно, когда покойная императрица была все еще жива, ремесленник Бай был выбран ей лично, чтобы создавать украшения для нее. За эти годы все жены высокопоставленных чиновников заказывают ювелирные украшения у мастера Бай. Естественно, дворец не является исключением. Дочь первой жены семьи Бай, Бай Фу Жун, присутствует каждый год на дворцовых банкетах. Хорошие вещи, которые Император дает императорской дочери Тянь Ге, также даруются и ей. Она действительно стала кем-то вроде удочеренного ребенка. Ее любят гораздо больше, чем эту императорскую дочь Цин Ле».

Фэн Юй Хэн кивнула. Неудивительно, что с детства Бай Фу Жун могла играть с детьми императорской семьи. Естественно, их отношения были хорошими. Думая о нападении Цин Ле сегодня, это должно быть связано с тем, как относится император к Бай Фу Жун.

«А-Хэнг». Матриарх торжественно и искренне сказала: «Будучи в состоянии встретить эту маленькую мисс, ты не должна избегать этой возможности, нужно общаться с ними чаще. Ты также ребенок семьи Фэн. Честь семьи Фэн тесно связана с тобой».

Фэн Юй Хэн слабо улыбнулась, но ничего не сказала.

Увидев, что она не ответила, матриарх обиженно закрыла рот. Вместо этого она позвала Фэн Юй Хэн и Фэн Сян Ронг во внутренний двор Шу Я. «Сейчас кто-то пришел из Дин-Дворца с приглашением. Через три дня принцесса Дин Ан отпразднует свой день рождения. Как обычно, они пригласили нашу усадьбу, чтобы насладиться празднествами».

Фэн Юй Хэн вспомнила слова Сюань Тянь Ге и спросила матриарха: «В прошлые годы люди из семьи Фэн ходили на праздник?»

Матриарх пожала плечами: «Как кто-то мог ответить на приглашение таким образом. Одного символического подарка было достаточно».

Фэн Юй Хэн произнесла звук «О»: «Тогда бабушка хочет, чтобы А-Хэнг и Сян Ронг отправились туда в этом году?»

Матриарх похлопала по ее руке, улыбаясь: «Моя дорогая внучка действительно умна. Первоначально наша семья Фэн не любила такие мероприятия. Этот лорд Дин Ан не связан с имперской родословной. Император тоже не очень любит их. В столице большинство богатых и уважаемых людей не общаются с лордом Дин. Но ты не была в столице. Я подумала, что ты только что вернулась, поэтому вам нужно еще немного пообщаться с мадам и юными мисс столицы. В любом случае, это позволит всем узнать, что вторая юная мисс Фэн-усадьбы вернулась».

Фэн Юй Хэн исправила матриарха: «Не вторая юная мисс, а юная мисс наложницы. Если меня всегда называют второй мисс снаружи, другие будут считать, что я вторая дочь первой жены семьи Фэн. Это было бы неправильно по отношению к старшей сестре».

Матриарх смутилась, прежде чем беспомощно изменила тему: «Кроме того, есть Сян Ронг. Раньше она и Фен Дай были слишком молодыми, поэтому им не приходилось посещать такие мероприятия. Теперь, когда ей исполнилось десять лет, она должна выйти в свет. Изначально Фэн Дай тоже должна была отправиться, но она была ранена». Подняв вопрос о травме Фэн Дай, матриарх подсознательно взглянула на Фэн Юй Хэн и увидела, что она смотрит на нее невинными глазами. Она не могла не почувствовать себя немного смущенной: «Это ... просто возьмите свою младшую сестру, чтобы она могла получить некоторый опыт».

Фэн Юй Хэн не отказалась и кивнула: «Хорошо. А-Хэнг возьмет третью сестру в поездку в Дин-Дворец». Отлично, она хотела посмотреть, как выглядит сейчас место, которое поджег Сюань Тянь Мин.

Видя, что Фэн Юй Хэн согласна, матриарх наконец вздохнула с облегчением. Она была очень обеспокоена тем, что Фэн Юй Хэн скажет ей: «Почему я должна идти в те места, которые не нравятся тебе?» Она действительно бы упала в грязь лицом. Когда пришел человек из Дин-Дворца, они специально упомянули вторую юную мисс семьи Фэн, которая много лет не была в столице и надеялась, что она сможет присутствовать. В любом случае они были королевской семьей. Если дочь первой семьи Фэн не захотела принять их приглашение, это не было бы проблемой. Но если бы они получили отказ даже от дочери наложницы, тогда для них это было бы слишком неприлично.

«Я уже попросила принести вам новую одежду. Сейчас уже осень, поэтому воздух становится прохладнее. В одежде должно быть еще несколько слоев». Матриарх продолжила: «Особенно для А-Хэнг, тебя долго не было. Если в твоем дворе чего-то не хватает, ты должна напомнить об этом бабушке! Теперь, когда эта мерзкая женщина, Чэнь Ши, больше не находится здесь, если ты что-то не получила, возьми это у бабушки. Ты не должна быть слишком скромной с бабушкой».

Фэн Юй Хэн кивнула: «Совершенно оправдано, что бабушка любит внучку. Как А-Хэнг может быть скромной с бабушкой». Когда она сказала это, она взглянула на Сян Ронг: «Не правда ли, третья сестра?»

Сян Ронг долго ничего не говорила, но внезапные слова Фэн Юй Хэн испугали ее. Она не понимала, что говорила Фэн Юй Хэн, но ее вторая сестра задала риторический вопрос, поэтому она просто кивнула в знак согласия.

Матриарх поняла, что имела в виду Фэн Юй Хэн, и тут же дала понять: «Сян Ронг в том числе. Если тебе чего-то не хватает, просто скажи бабушке. Бабушка любит всех вас».

Сян Ронг быстро встала и поклонилась: «Спасибо, бабушка».

Фэн Юй Хэн также встала и также поклонилась, сказав: «А-Хэнг благодарит бабушку за то, что она проявила свою заботу».

Матриарх улыбнулась и заставила их сесть: «Вы обе хорошие девочки, которые не вызывают беспокойства, в отличие от той, кого родила Хан Ши».

Из-за того, что Фэн Фен Дай действовала так нагло перед девятым принцем, матриарх начала относиться к ней, как к бельму на глазу. Она изначально была дочерью наложницы, которая не знала, что нужно следовать правилам. Ее сестры послушно стояли там, но она бросилась вперед, для чего? Ее руку сломали? Это послужит ей уроком.

«Разве старшая молодая мисс не пойдет вместе с сестрами?» Ранее молчавшая Цзинь Чжэнь вмешалась: «Почему теща не пригласила старшую молодую мисс».

Матриарх подумала, что навыки массажа Цзинь Чжэнь были довольно хорошими, поэтому она увидела ее в лучшем свете. Теперь, когда она услышала, как Цзинь Чжэнь упомянула о Чен Юй, она не могла не высказаться: «Двух юных мисс семьи Фэн недостаточно? Мы должны отправить и Чен Юй? Не много ли чести для дворца Дин?»

Цзинь Чжэнь быстро объяснила: «Свекровь ошиблась в значении слов этой наложницы. Эта наложница думала, что главная мадам ранее оскорбила имперскую наложницу Юй, а императорский дворец издал декрет, согласно которому старшая молодая мисс должна оставаться во дворце в течение пяти лет!»

«Ах!» Матриарх подсознательно издала звук испуга. Слова Цзинь Чжэнь напомнили ей об этом вопросе. Чен Юй определенно не могла войти в императорский дворец в течение пяти лет, а за пределами дворца не было много банкетов для посещения. Независимо от того, насколько плохим был Дин-Дворец, все же он был дворцом, и все это звучало лучше, чем усадьба. С этим соображением матриарх сразу же передумала: «Бабушка Чжао, быстро, сообщите служанке пригласить Чен Юй».

Бабушка Чжао быстро ушла, чтобы сообщить слуге. Вскоре после этого Фэн Чен Юй вошла с проворной девушкой.

Прежде чем она могла поприветствовать всех, матриарх поспешно сказала: «Чен Юй, правильно подготовься. Через три дня принцесса Дин Ан отпразднует свой день рождения. Пойдите со своей второй сестрой и третьей сестрой!» Когда она сказала это, она посоветовала бабушке Чжао: «Скажите портным также подготовить новый набор одежды для старшей молодой мисс».

«Подождите». Фэн Чен Юй быстро остановила бабушку Чжао. Озадаченная словами, она спросила матриарха: «Бабушка, принцесса Дин. Празднование ее дня рождения – разве Чен Юй не запрещали посещать это мероприятие последние годы?»

Матриарх вздохнула: «В этом году все по-другому. Отправишься со своими сестрами на этот раз. Относись к празднованию как к выходу в свет и отвлекись немного».

Чен Юй была слегка недовольна: «Зачем мне отвлекаться? Настроение у внучки очень хорошее. Нет никакого повода для несчастья».

Цзинь Чжэнь вмешалась: «Эта наложница приветствует старшую юную мисс. Самая старшая молодая мисс, свекровь говорит, что старшая молодая мисс должна отправиться во дворец, чтобы получить некоторый опыт».

Фэн Чен Юй не любила слышать эти слова еще больше, ее элегантные брови начали сходиться от недовольства. Ее взгляд был полон презрения: «Цзинь Чжэнь, я дочь первой жены семьи Фэн. Наша усадьба Фэн также является престижной усадьбой. По какой причине я должна пойти во дворец псевдо-королевства, чтобы получить опыт?»

Цзинь Чжэнь не заботилась об этом неприятном взгляде. Она даже не заботилась о том, что она назвала ее по имени. Она все еще улыбалась и говорила: «Престиж Фэн-усадьбы, естественно, высок, но мастер нашей семьи не любит слишком много шума, поэтому семья никогда не организовывала банкет. Если старшая юная мисс хочет познакомиться с юными мисс и мадам других усадьб, это будет не слишком просто».

«Правильно». Матриарх продолжила: «Чен Юй! Бабушка знает, что вы чувствуете обиду, но вы не можете войти в императорский дворец в течение пяти лет! Если ты не посетишь банкет в честь дня рождения принцессы Дин Ан, то останется не так много банкетов за пределами дворца. Что касается дворца Вэнь Сюань ... » Когда она это сказала, она взглянула на Фэн Юй Хэн и беспомощно продолжила: «Ваша мать уже оскорбила их принцессу и имперскую дочь до невероятной степени. Даже если бы ты поехала, это было бы трудно увидеть в хорошем свете».

Выражение лица Фэн Чен Юй достигло предела уродства. Яростно впиваясь взглядом в Фэн Юй Хэн, она чувствовала, что все это произошло только из-за нее.

Сначала она хотела отказаться, но, услышав, что Цзинь Чжэнь сказала: «Только сейчас тот, кто отправил приглашение, сказал, что, кажется, там будет седьмой принц».

Глаза Фэн Чен Юй сразу засветились!

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 84**

Глава 84 – Если не искать смерти, то не умрешь

Когда Фэн Чен Юй наконец узнала, что седьмой принц Сюань Тянь Хуа также будет присутствовать на праздновании дня рождения принцессы Дин Ан, она смущенно согласилась также отправиться во дворец.

Ее застенчивое выражение лица не скрылось от глаз Фэн Юй Хэн. Думая о беззаботной внешности Сюань Тянь Хуа, оно не соответствовало Фэн Чен Юй, несмотря ни на что.

Наконец, все договорились. Из-за этого банкета Фэн Юй Хэн вспомнила, что Сюань Тянь Ге упомянула в храме о праздновании середины осени. Она позвала Ван Чуан: «Пойдите взгляните на ткани, подаренные Сюань Тянь Мином. Посмотрите, какая из них подходит для осени, и подготовьте одежду для празднования фестиваля середины осени».

Ван Чуан увидела, что Фэн Юй Хэн, наконец, вспомнила про эти материалы, и вздохнула с облегчением: «Юная мисс, если бы вы все еще не использовали эти материалы, тогда этот слуга должен был бы напомнить вам».

«Почему?» Фэн Юй Хэн была озадачена: «Разве это не очень дорогие ткани? Я действительно не могла заставить себя использовать их».

Ван Чуан сказала ей: «Независимо от того, насколько они дороги, это только для других людей. Под небесами нет ничего, чего хочет его Высочество, но не может получить. Поскольку его Высочество даровало эти приятные вещи вам, он, естественно, надеется, что юная мисс будет их использовать и носить. Юная мисс, не волнуйтесь и просто носите их. После того, как вы используете всю ткань, его Высочество может достать еще».

Фэн Юй Хэн кивнула: «Хорошо, я посмотрела на эти ткани, и они кажутся действительно очень красивыми. Просто выберите ту, которая подходит для осени, и сделайте два набора одежды. О, верно, не забудьте оставить достаточно, чтобы сделать два носовых платка. Я обещала отдать их Сян Ронг и Фен Дай».

Ван Чуан напомнила Фэн Юй Хэн: «Молодая мисс, вы также пообещали, что третья молодая мисс получит пару туфель. Вы сказали, что это будет, когда она выйдет замуж из семьи».

Фэн Юй Хэн не забыла об этом: «Ей всего десять лет. Еще есть много времени, прежде чем она выйдет замуж. Передать их сейчас будет пустой тратой, поскольку ее ноги будут расти, и к тому времени, когда ей исполнится пятнадцать, она больше не сможет их носить. Как насчет этого, выберите ткань, которая соответствует возрасту Сян Ронг и сделайте ей комплект одежды».

Ван Чуан не чувствовала себя огорченной. Так или иначе, у девятого принца был способ получить эти ткани. Если юная мисс хотела отдать их в подарок, то она могла не стесняться и подарить их. В конце концов, она все еще была двенадцатилетним ребенком. В этой репрессивной усадьбе Фэн, было бы неплохо иметь кого-то и на своей стороне.

«Для празднования дня рождения в течение трех дней в Дин-Дворце, хочет ли юная мисс подготовить подарок?» Ван Чуан была очень дотошной.

Фэн Юй Хэн, однако, покачала головой: «Все это будет подготовлено семьей Фэн. Нам не нужно об этом беспокоиться». Немного подумав, она добавила: «Из того, что у меня есть, нет ничего, что я была бы готова отдать посторонним».

Ван Чуан тоже так думала. Императорская дочь Дин Ан. Цин Ли, не была приятным человеком. Основываясь только на том, что она уже знала, что девятый принц был помолвлен со второй юной мисс семьи Фэн, она все же нагло попросила отца сделать ее невестой. Было ясно, насколько наглая эта девушка. Теперь молодая мисс ее семьи не общалась с ней, и это тоже было необходимо.

Рано утром три дня спустя матриарх выбрала новую одежду для отправки на их соответствующие дворы.

Фэн Юй Хэн посмотрела на пять комплектов осенней одежды и с удовлетворением кивнула: «Кажется, матриарх вкладывает и свои деньги. Если бы Чэнь Ши все еще была здесь, кто знает, какая некачественная ткань использовалась бы для этих одежд».

Ван Чуан помогла ей выбрать ее одежду и сказала: «Матриарх уже дожила до такого возраста. Она может сказать, что важно, а что нет. Она не может быть похожа на Чэнь Ши и нести огромные потери в статусе ради экономии».

Они осматривали все предметы, прежде чем выбрать набор голубой одежды. Тонкая ткань из парчи идеально подходит для того, чтобы просто войти в Осень.

Затем она выбрала аксессуары, которые соответствовали бы одежде из ювелирных изделий, подаренных Сюань Тянь Мином. Фэн Юй Хэн позволила Ван Чуан сделать ей подходящую прическу, прежде чем добавить орхидеи. Весь ее образ казался очень чистым и легким в глазах.

Вопрос с макияжем вызвал небольшие проблемы. Фэн Юй Хэн не слишком привыкла к древней косметике. Она всегда чувствовала, что применение косметики сделает ее неестественной, но, посещать банкет без макияжа было нельзя.

Она задумалась и попросила Ван Чуан уйти. Затем она прокралась в свое пространство и вытащила комплект косметики из ящика. Из набора она налила немного праймера, затем немного CC-крема. Только после того, как она закончила наносить пудру и немного румян, она покинула место.

Что касается других косметических продуктов, то Фэн Юй Хэн очень редко использовала их. Кроме того, в ее глазах кожа двенадцатилетнего ребенка выглядела очень хорошо после небольшого ухода. Не нужно было делать каких-либо специальных украшений. Если бы она использовала слишком много макияжа, она потеряла бы свой естественный облик.

Когда Фэн Юй Хэн вышла из комнаты, она позволила Ван Чуан увидеть ее макияж. Она не понимала, что ее молодая мисс использовала, чтобы позаботиться о своем лице. Почему выглядело так, как будто на ней не было макияжа, но она определенно выглядела более изысканной, чем раньше.

Ван Чуан умерила любопытство и не спросила ее об этом. Чем дольше она следовала за Фэн Юй Хэн, тем больше она обнаружила, что было много вещей, которые она не могла понять. Молодая мисс ее семьи всегда могла вытащить странные вещи, особенно лекарства. Медицинские таблетки, которые были отправлены в зал Ста трав, по-видимому, могли быть растворены в горячей воде и имели сладкий вкус. Раньше она никогда не слышала об этом. В любом случае, независимо от того, что это было, вторая юная мисс всегда говорила, что узнала это от персидского эксцентрика. Медленно, Ван Чуан начала приписывать каждое странное событие этому персидскому эксцентрику.

Фэн Юй Хэн закончила приготовления и отправилась с Ван Чуан в дорогу. Как только она добралась до лунных ворот между павильоном Тонг Шэн и поместьем Фэн, она увидела, что Сян Ронг идет в ее сторону.

Семья Фэн дала этому ребенку набор оранжевой осенней одежды. С цветным поясом ее талия стала более заметна.

Увидев, как Фэн Юй Хэн вышла, Сян Ронг была очень довольна. Быстро продвинувшись на пару шагов, она поздоровалась с ней: «Вторая сестра! Сян Ронг собиралась вас искать».

Фэн Юй Хэн улыбнулась и потянула руку Сян Ронг: «Третья сестра, эти одежды очень хорошие».

Сян Ронг была немного смущена, сказав: «Это все из-за второй сестры. Если бы не вторая сестра, говорящая о Сян Ронг перед бабушкой, я боюсь, что бабушка не сделала бы эту одежду для Сян Ронг».

Фэн Юй Хэн похлопала ее по руке и утешила ее: «Все в порядке. Ты будешь с твоей материнской семьей только в течение нескольких лет. Смирись с этим пока. Хорошие дни еще впереди». Когда она заговорила, она спросила Ван Чуан: «Ткань его высочества, которую я сказала использовать, найдется ли портной, который сможет работать с ней?»

Ван Чуан быстро ответила: «Когда юная мисс вернется из Дин-Дворца, персональный портной дворца принца Юй придет, чтобы измерить вас. Этот слуга выбрал обыкновенную парчу. Результат отлично подойдет к сезону. Молодая мисс сможет надеть его немедленно». Когда она сказала это, она посмотрела на Сян Ронг и добавила: «Вторая юная мисс сказала нам, что есть достаточно ткани, чтобы сделать одежду для третей юной мисс, и для носового платка для четвертой юной мисс. Кроме того, этот слуга выбрал изысканный облачный шелк, чтобы сделать одежду для третьей юной мисс на осень. Когда придет портной, мы должны пригласить третью юную мисс в павильон Тонг Шэн, чтобы вас могли измерить».

Сян Ронг почувствовала, как она теряется в своих мыслях. Изысканный облачный шелк? Это одно из пяти национальных сокровищ!

«Вторая сестра». Она была напугана и счастлива: «Вторая сестра говорит, что мне будет дана одежда?»

Фэн Юй Хэн кивнула: «Правильно».

«Нет, нет, нет!» Хотя ей очень понравилась ткань, Сян Ронг все еще чувствовала, что это слишком расточительно, «Сян Ронг знает, насколько дороги пять сокровищ. Вторая сестра, способная оставить достаточно ткани, чтобы сделать Сян Ронг носовой платок, уже достаточно, чтобы Сян Ронг была очень благодарна. В будущем, независимо от того, кто женится на Сян Ронг, с таким предметом, я всегда буду иметь достоинство. Сян Ронг не осмеливается просить такую хорошую одежду. Это огромная трата ткани».

Фэн Юй Хэн вздохнула: «Сян Ронг, ты моя младшая сестра. Хотя мы не исходим из живота той же матери, наложница-мать Ан тайно положила деньги за воротник Цзи Руи, когда мы уехали из поместья три года назад. Старшая сестра приняла эту услугу».

У Сян Ронг были некоторые возражения: «Как может горстка монет сравниться с национальным достоянием. Вторая сестра, Сян Ронг не хочет этого. Оставьте ткань для себя и сделайте еще более красивую одежду. В будущем, когда вы выйдете замуж за принца Юй, вы будете выглядеть еще лучше».

Услышав эти слова, Ван Чуан рассмеялась: «Третья молодая мисс, вы действительно слишком переживаете. Наша вторая молодая мисс до сих пор не вышла замуж, но его Высочество принц Юй все-таки отправил так много всего. Вы все еще беспокоитесь, что вторая молодая мисс потерпит издевательства после замужества? Кроме того, его Высочество принц Юй - девятый принц. Его отец Император и имперская наложница-мать находятся в императорском дворце. Как только вторая молодая мисс выйдет замуж, она станет главной мадам усадьбы. Ей не нужно будет беспокоиться о том, чтобы увидеть выражение ее тестя или свекрови. С ней его Высочество не возьмет ни наложниц, ни горничных, так что вторая молодая мисс - единственная, кто будет говорить в этом дворце».

Слова Ван Чуан были сказаны как для Сян Ронг, так и для Фэн Юй Хэн. Девятый принц был чистым человеком и определенно не любил разводить много девушек.

Сян Ронг была очень умна и сразу поняла намерение Ван Чуан. Улыбаясь, она посмотрела на Фэн Юй Хэн и вздохнула: «Вторая сестра действительно счастлива».

Фэн Юй Хэн также улыбнулась улыбкой, которую нельзя было контролировать. Но ее рот все еще неумолимо говорил: «Даже если бы он взял наложниц, я вышвырнула бы их одну за другой!»

Ван Чуан и Сян Ронг некоторое время смеялись. По настоянию Фэн Юй Хэн Сян Ронг больше не говорила слов отказа. Вместо этого она поспешно сказала Фэн Юй Хэн: «Хотя Сян Ронг очень тихая и не помогает второй сестре дома, если вторая сестра попросит Сян Ронг о чем-то, даже если это ручной труд, Сян Ронг готова сделать это».

Фэн Юй Хэн рассмеялась над ее глупостью. В конце концов, она была дочерью семьи, как ей разрешалось заниматься ручным трудом. Но Фэн Юй Хэн действительно почувствовала, что этот ребенок был очень умным. Если бы была возможность, ей хотелось бы вытащить ее, чтобы показать мир.

Маленькая группа болтала и шла перед тем, как прибыть к воротам в поместье Фэн. Когда они прибыли, Фэн Чен Юй вышла из своего двора.

Во дворе можно было услышать два экипажа. Один из них был обычной каретой, а другой - из красного сандала. Сян Ронг тихо объяснила Фэн Юй Хэн: «Это карета старшей сестры. Раньше, когда мы ездили в храм, отец хотел скрыть ее на время, поэтому она не использовала ее».

Фэн Юй Хэн кивнула. Она слышала, что Чэнь Ши дала Чен Юй и Цзи Хао подготовленные личные кареты, но это был первый раз, когда она увидела их лично. Как и ожидалось, это высококлассное качество не были чем-то, с чем она и Сян Ронг могли бы конкурировать.

Еще раз взглянув на Чен Юй, она была одета в ярко-розовое цветочное платье с подобным цветным марлевым покрытием. Ее ворот был широко расставлен, так что изгибы ее шеи и ключицы были хорошо видны. Ее фигура была красивой, а кожа белоснежной. Китайское платье было очень длинным, и тянулось по земле на три фута. Это сделало походку Фэн Чен Юй еще более изящной. Ее красивые волосы не были сложены в пучок, вместо этого она просто использовала повязку и слегка причесалась, оставив волосы спадать на грудь. С изысканным макияжем она казалась бабочкой, которая была ослепительным зрелищем для всех.

Такого рода человек, как бы ни смотрели на него, казалось, что он был центром банкета, а не одним из приглашенных гостей. Особенно цвет одежды и кареты. Все это действительно выглядело хорошо, но, тем не менее, все еще заставляло людей чувствовать, что это немного противоречило ее возрасту и происхождению. Если бы это была молодая императорская наложница, тогда ей действительно бы аплодировали другие.

Фэн Юй Хэн взглянула на Чен Юй и подумала про себя: «Хорошо послужит для глупости». Фэн Чен Юй взяла все свои амбиции и надела их на свое тело. Какое выражение было бы у принцессы Дин Ан и имперской дочери Цин Ле, когда они увидели бы появление Чен Юй.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 85**

Глава 85 – Я пришла осмотреть дворец, который поджег мой жених

Но появление Чен Юй не оказало никакого влияния на Фэн Юй Хэн. Она просто потащила Сян Ронг в обычный экипаж. Когда она приготовилась сесть в карету, она услышала, как Чен Юй сказала: «Мои две сестры, как насчет того, чтобы составить мне компанию. С обеих сторон есть много места. Слуги могут сидеть в другой карете».

Фэн Юй Хэн подняла бровь. Это означало, что простая карета будет использоваться для слуг?

«Большое спасибо старшей сестре за приглашение, но в этом нет необходимости. Мы обе скромные дочери наложниц. Мы можем поместиться со слугами». Выплюнув эти слова, она отодвинула занавеску и вошла в карету. Сян Ронг также поклонилась Чен Юй и последовала за Фэн Юй Хэн. За ней Ван Чуан вошла со слугой Сян Ронг.

Фэн Чен Юй сжала кулаки и впилась в занавеску в карете, прежде чем обиженно подняться внутрь.

Два экипажа вместе направились во дворец Дин. Это был первый раз, когда Сян Ронг была приглашена на одно из таких событий и немного нервничала. Сидя в карете, она постоянно сжимала свой платок.

Фэн Юй Хэн просто закрыла глаза и немного поспала. На самом деле она думала, что ей пора показать свои дары. Используя лунный шелк, она хотела сделать два набора пижам. Она будет носить один комплект, а другой будет отдан Яо Ши.

Когда она обдумала это, они прибыли в дворец Дин Ан.

Когда они прибыли, большое количество мадам и юных мисс уже были в воротах, беседуя. Увидев, что экипаж семьи Фэн прибыл, они все остановили то, что они делали, и посмотрели на две кареты.

Шторы обеих карет были подняты одновременно. Сян Ронг последовала за Фэн Юй Хэн, будучи застенчивой, она даже не осмелилась поднять голову.

Однако Фэн Юй Хэн ничего не чувствовала. Подняв занавеску, она вышла из кареты с поддержкой слуг, затем повернула голову, чтобы посмотреть на Фэн Чен Юй.

Она видела, что эта старшая сестра не была простой. Во-первых, водитель кареты поставил ступенчатый стул в дверь к карете, а две служанки, Йи Линь и Йи Юэ, поддерживали ее с двух сторон, когда она выходила. Затем Йи Юэ повернулась, чтобы подержать шлейф от ее платья.

Фэн Юй Хэн посмотрела на это высокомерие и вспомнила западные свадьбы 21 века. Она не могла перестать поднимать уголки ее губ. Фэн Чен Юй действительно искала неприятности.

Три юные мисс семьи Фэн впервые посетили банкет Дин-Дворца. Говоря об этом, впервые семья Фэн вывела своих дочерей в общество.

Раньше Фэн Юй Хэн не была в столице, поэтому она, естественно, не могла присутствовать. Сян Ронг и Фен Дай были слишком молоды. Что касается Фэн Чен Юй, она считалась сокровищем семьи Фэн и скрывалась в поместье. Посторонние могли слышать только слухи о том, что у семьи Фэн родилась дочь первой жены, чья элегантность и интеллект появлялись только один раз за поколение; однако они никогда не видели ее реальных способностей.

Теперь, когда трое стояли перед дворцовыми воротами, они сразу же привлекли несколько вздохов.

Конечно, звук был направлен на Фэн Чен Юй.

Фэн Чен Юй была очень красива. Такая красота не была ни соблазнительной, ни легкой, она заставляла всех ценить ее. Это заставило людей, которые смотрели на нее быть неспособными сопротивляться крику от изумления.

В частности, поскольку сегодня у нее был такой скрупулезно подготовленный образ. Дебютировав, Фэн Чен Юй действительно заставила всех восхищаться ее красотой.

Через короткое мгновение кто-то уже не мог терпеть и тихо прошептал: «Это самая старшая молодая мисс семьи Фэн? О, неужели это все еще человек? Как она может быть такой красивой?»

Был и тот, кто сказал: «Видимо, когда родилась дочь этой семьи Фэн, лучи света покрывали небо. Естественно, что она отличается от всех».

«Я слышала, что она была дочерью наложницы, а затем ее мать была повышена. Только тогда она стала дочерью первой жены?»

«Тогда что произошло с предыдущей дочерью первой жены?»

Тема, наконец, обратилась к Фэн Юй Хэн. Те, кто понимал, что произошло в этот период в семье Фэн, указали на Фэн Юй Хэн и тихо прошептали: «Это первая дочь первой жены. К сожалению, дом ее дедушки повстречался с катастрофой. Семья Фэн опасалась, что они будут замешаны, и в течение одной ночи выгнали главную мадам и продвинули мать Фэн Чен Юй на эту позицию».

«Да». Кто-то согласился: «Я также знаю об этом. Семья Яо ранее соседствовала с нашей усадьбой. В том году семья Яо была очень престижной. Теперь там никто не появляется».

«Не было никого, кто бы вошел в усадьбу Яо?»

«Нет. Я слышала, что собственность все еще принадлежит семье Яо, но она не была возвращена Императором».

«Вы пришли, чтобы отпраздновать день рождения моей принцессы. Вместо того чтобы зайти, вы стоите у ворот, извергая какую-то чепуху?» Голос был внезапно остановлен другим голосом. Повернув головы, чтобы посмотреть, они увидели, как из двора вошла имперская дочь Цин Ле.

Слова Цин Ле заставили всех присутствующих прекратить разговор. Один за другим они вошли в ворота усадьбы с улыбками на лицах. Некоторые из более храбрых поворачивались назад, опасаясь, что они пропустят интересное шоу.

Фэн Чен Юй посмотрела на Цин Ле с улыбкой на лице. Она проявила инициативу и сделала несколько шагов, сказав: «Чен Юй приветствует императорскую дочь Цин Ле». Немного поклонившись, она не проигнорировала этикет и не забыла представиться.

«Хмф!» Цин Ле очень неловко и холодно фыркнула. Глядя вверх и вниз, она осмотрела Чен Юй с ног до головы и, наконец, заговорила через некоторое время: «Так это самая старшая молодая мисс усадьбы Фэн. Я думала, что это новая жена семьи, которая хотела приехать в наш Дин-Дворец, чтобы обсудить вознаграждение». Слова, которые она сказала, были очень саркастичными.

Лицо Фэн Чен Юй покраснело от ее слов. В ее сердце она начала чувствовать себя в ярости, но она не могла этого выразить. Она могла только сказать в смущении: «Императорская дочь действительно знает, как пошутить».

Тем не менее, что Цин Ле уже перенесла свое внимание от Чен Юй на Фэн Юй Хэн.

Присутствие врага сделало ее особенно яростной. С тех пор, как они встретились в утонченном здании божества, Фэн Юй Хэн была не просто соперником императорской дочери Цин Ле, она также была человеком, которого нужно презирать за то, что ее ударили по лицу.

Когда их взгляды столкнулись, глаза императорской дочери Цин Ле немедленно загорелись. Фэн Юй Хэн, однако, улыбнулась, получая в ответ только суровый взгляд. Затем она сделала большие шаги вперед и встала перед Цин Ле, сказав, не показывая никакого уважения: «Давно не виделись! Отек на твоей щеке уже спал. Так гораздо лучше».

Цин Ле была настолько разъярена, что корни ее зубов онемели. Обе ее руки давно скрутились в кулаки. Ей особенно хотелось ударить кулаком по лицу Фэн Юй Хэн, но она также чувствовала, что абсолютно не может победить ее.

«Фэн Юй Хэн!» Цин Ле скрежетала зубами: «Просто подождите, вы смеете прийти в мой Дин-Дворец и рассчитывать на хорошее отношение».

«Хорошо». Фэн Юй Хэн пожала плечами: «Если ты хочешь, чтобы я подождала, я подожду». Когда она это сказала, она шагнула к дворцовым воротам. Когда она шла, она сказала: «Дин Дворец, я с нетерпением жду встречи с тобой. Я должна была прийти посмотреть, что стало с дворцом, который поджег мой жених».

Если бы она не упомянула об этом, было бы лучше. Произнеся эти слова, лицо Цин Ле стало еще более уродливым. Взглянув на нее, она хотела подбежать к Фэн Юй Хэн и избить ее изо всех сил, но она услышала, как Чен Юй тихо сказала ей: «Имперская дочь Цин, извините меня. У моей второй сестры такой характер. Люди в семье также недолюбливают ее».

Эти слова сказали Цин Ле, что люди семьи Фэн также не любят Фэн Юй Хэн, поэтому, если у вас есть какие-то планы, семья Фэн не поддержит ее.

Цин Ле, естественно, поняла. Наклонив глаза, чтобы взглянуть на Чен Юй, она кивнула: «Если это так, большое спасибо старшей молодой мисс Фэн, за напоминание».

После этого она последовала по стопам Фэн Юй Хэн и вошла в поместье. Когда осталась только Чен Юй, не было человека, который мог бы позаботиться о ней. Она могла только обидеться.

Сцена в воротах ужасно испугала Сян Ронг. Она подошла вплотную к Фэн Юй Хэн и тихо спросила: «Вторая сестра, похоже, мы оскорбили императорскую дочь Дин-Императора».

Фэн Юй Хэн кивнула: «Правильно! Наша старшая сестра одета как новоиспеченная жена. Как это может быть наряд для того, чтобы отпраздновать чужой день рождения».

Сян Ронг с тревогой спросила: «Тогда что нам делать?» Вторая сестра, похоже, ты совершенно недовольна имперской дочкой, верно?»

«Наверное». Фэн Юй Хэн улыбнулась и сказала ей: «Не волнуйся. Если небо упадет, старшая сестра поддержит его. Мы просто обычные дочери наложниц. Никто не может нам помочь».

Пока один из служителей дворца шел впереди, они все говорили, пока не прибыли в сад дворца Дин.

Здесь собралось много людей. Фрукты и дыни были размещены на столе посреди сада. Размышляя об этом, здесь должно состояться празднование дня рождения.

Фэн Юй Хэн посмотрела на группу мадам и юных мисс. Она видела, как много людей смотрели в ее сторону. Затем некоторые из более смелых продолжали разговор: «Это та, которая была в горах? Она выглядит хорошо и не похожа на деревенского ребенка».

«Конечно, нет. Как бы там ни было, она была дочерью первой жены семьи Лорда Фэн».

Фэн Юй Хэн не собиралась слушать эти пустые слова, поэтому она взяла Сян Ронг на небольшую прогулку. Побродив вокруг, она обнаружила, что подруги, которых она только что встретила, не пришли. Даже Бай Фу Жун, которая была самого низкого положения, не появилась. Думая об этом, все было так, как сказала Сюань Тянь Ге. Они пренебрегали этой усадьбой.

Блуждая снова, она обнаружила очень интересное явление. Люди, которые пришли сегодня, чтобы отпраздновать день рождения, были довольно простыми.

Например, подошла великолепно одетая девушка и поговорила с ней и Сян Ронг: «Я не знаю, к какой семье принадлежат две молодые мисс? Давайте познакомимся. Я дочь Дома Мэй Ан. Меня зовут Ли Синь».

Фэн Юй Хэн долго размышляла, но не могла понять, что это за место Дом Мэй Ан. Сян Ронг ответила вместо нее: «О, вы дочь Мэй Ан. Мне действительно нравятся десерты, сделанные Домом Мэй Ан». Затем она взяла Фэн Юй Хэн и быстро ушла.

Фэн Юй Хэн протянула руку к своему любу: «Это магазин десертов?»

Сян Ронг кивнула: «Он не очень большой, но десерты, которые они делают, очень хороши».

Вскоре после этого подошла еще одна девушка: «Вы двое из тех, кого зовут Фэн, не так ли? Ах, я наконец-то встретила юную мисс великого чиновника! Приветствую, приветствую. Моя семья управляет Восьмым магазином сокровищ. Меня зовут Пин Ан».

Фэн Юй Хэн тихо спросила Сян Ронг: «Что продает Восьмой магазин сокровищ?»

Сян Ронг сказала ей: «Это ресторан, специализирующийся на вегетарианской пище».

Фэн Юй Хэн потеряла дар речи.

Встретив еще нескольких, почти все были дочери или мадам бизнесменов или чиновников четвертого ранга или ниже.

Двое, наконец, пришли в тихое место и остановились. Фэн Юй Хэн не могла не пожаловаться: «Как бы то ни было, это все еще дворец. Почему приглашенные люди такого низкого статуса?» Немного пригладив свою одежду, она добавила: «Я чувствую, что бабушка дала нам слишком хорошую одежду. Она вообще не подходит для этого».

Сян Ронг также чувствовала это: «Вчера наложница мать Цзинь Чжэнь также сказала, что тот, кто пришел с приглашением, упомянул седьмого принца». Когда она упомянула седьмого принца, ее лицо стало немного красным: «Как такое событие может подходить седьмому принцу».

Фэн Юй Хэн подтолкнула Сян Ронг рукой: «Маленькая девочка, ты испытывала чувства любви?»

Лицо Сян Ронг стало еще более красным: «Вторая сестра, что ты говоришь!» Затем она отвернулась и притворилась сердитой.

Фэн Юй Хэн некоторое время посмеялась и увидела, что ранее рассеянная толпа снова приближается к ней. Она смутно услышала, как кто-то сказал: «Где, где она! Дочь премьер-министра Фэн. Хотя она дочь наложницы, она до сих пор дочь чиновника первого ранга! Давайте быстро подойдем ближе».

Был еще кто-то, кто сказал: «Нет. Та, которая одета как на свадьбу, приходится дочерью первой жены. Мы не должны даже надеяться на разговор с ней. Та, которая похожа на ангела, выглядит немного отстраненной».

Таким образом, Фэн Юй Хэн и Фэн Сян Ронг снова были окружены.

Тем не менее, Фэн Юй Хэн на этот раз тема показалась интересной. Услышав слова девочки из Дома Мэй Ан, которая протянула ей руку и покружила вокруг: «Ты видела это. Эта часть сада была полностью отремонтирована. По-видимому, он был гораздо более достойным, чем сейчас, к сожалению, он был подожжен девятым принцем и полностью сгорел!»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 86**

Глава 86 – Фэн Чен Юй наводит шум

Из-за этих слов Фэн Юй Хэн снова осмотрела двор. Оценка, которую она, в конечном счете, поставила: Безвкусно! Слишком безвкусно!

Казалось, что Дворцу Дин Ан также не хватает художественного вкуса. Внешний вид был абсолютно безвкусным, и на него нельзя было долго смотреть. Было бы хорошо, если бы это были просто уродливые цветы и паршивые деревья, но цвета не были скоординированы. Яркий красный и ярко-розовый были собраны вместе. Также было неизвестно, как выглядел этот сад раньше, но они говорили, что он было намного красивее. Пожар, который устроил Сюань Тянь Мин, был слишком обширен.

Упоминая девятого принца, кто-то тут же ревниво посмотрел на Фэн Юй Хэн. Лицо ее выглядело странно, и она сказала: «Вторая молодая мисс Фэн действительно счастлива. В тот день, когда девятый принц отправил подарки в поместье Фэн, все в столице услышали об этом. Я слышала, что девятый принц одарил вторую молодую мисс резиденцией?»

Фэн Юй Хэн кивнула и ничего не сказала.

Другой человек сказал: «Это просто резиденция. Сколько она может стоить. Я слышала, что в дарах в честь обручения были пять сокровищ: лунный шелк, изысканный облачный шелк, небесная марля, парча обыкновенная и дымчатая шелковая марля! Кроме того, это был не просто один сверток, их было много!»

Все девушки одинаковы, все они любили красивые ткани. Услышав упоминание пяти сокровищ, все они посмотрели вдаль, думая о своем.

Фэн Юй Хэн не хотела слишком много говорить с ними об ее обручальных подарках, поэтому она взяла инициативу и заговорила, вернув разговор к предыдущей теме: «Вы сказали, что этот сад был перестроен после пожара. Дворец Дин был сожжен без всякой видимой причины, но они не были несчастны?»

Дочь первой жены предполагаемого чиновника четвертого ранга знала что-то и заговорила: «Конечно, они были несчастны! В том году лорд Дин вошел в императорский дворец и прямо подал жалобу против девятого принца самому Императору».

«Как отреагировал Император?» - спросил любопытный человек.

Дочь чиновника продолжала: «Император сказал лорду Дин Ан, вы даже не можете позаботиться о дворце, но вы посмели прийти к нам и жаловаться?»

«Ха-ха-ха!» Эти слова заставили всех смеяться. Фэн Юй Хэн также засмеялась вместе с ними.

«Это еще не все!» Молодая мисс увидела, что все внимательно слушают ее, поэтому она также чувствовала себя энергичнее: «Из-за этих слов Императора, после возвращения лорда Дин Ан, он приказал многим императорским стражам защитить дворец. По-видимому, их несколько сотен! Тогда Император наказал его за преступление, связанное с владением частной армией».

Пфф!

На этот раз Фэн Юй Хэн начала разрываться от смеха. Наконец она знала, от кого Сюань Тянь Мину и Сюань Тянь Ге достался такой характер. Это казалось наследственным!

Они все болтали и громко смеялись, в то время как в противоположном коридоре Фэн Чен Юй разговаривала лицом к лицу с Цин Ле о чем-то. Фэн Юй Хэн посмотрела и увидела, как Чен Юй обвила свои руки вокруг себя. Ей явно стало холодно.

Размышляя об этом, уже было начало осени. На солнце было все еще тепло, но стоять в тени было действительно холодно. Тем не менее, ради того, чтобы выглядеть красиво, Фэн Чен Юй носила одежду из тонкой ткани, а воротник был широко раскрыт. Кто знал, что Цин Ле будет продолжать говорить бесконечно, казалось бы, без намерения позволить Чен Юй уйти.

Сян Ронг потянула за рукав Фэн Юй Хэн и тихо спросила: «Вторая сестра, все они пришли, чтобы отпраздновать день рождения принцессы Дин Ан. Но почему они говорят о ней за ее спиной?»

Фэн Юй Хэн освободила ее хватку: «Размышляя об этом, они, скорее всего, каждый год приходят сюда и делают тоже самое; в противном случае, посмотрите на служанок дворца, они отчетливо слышали все, но никто не остановил нас, и у них даже не было никакой реакции».

Сян Ронг вздохнула: «Кажется, репутация лорда Дин Ан очень низка. Раньше я часто не выходила. Я действительно не ожидала, что внешний мир и дом ... на самом деле все люди точно такие же».

Фэн Юй Хэн улыбнулась: «Правильно, у каждой семьи есть способ сражаться. Усадьба Фэн никогда не бывает мирной, и этот дворец Дин не намного лучше. Если они хорошо живут, то как они могли бы выносить такую критику».

Она немного отодвинулась и прислонилась к маленькому дереву. Подняв руку, она отодвинула две цветочные ветви сбоку и посмотрела на Фэн Чен Юй и Цин Ле. Она подумала про себя: если эти двое собрались вместе, вероятно, они говорят о чем-то неприятном. Вероятно, это было связано с ней на восемьдесят процентов. В последние несколько дней Фен Чен Юй приходилось сдерживать себя. Она не знала, сможет ли она вылить это все на Цин Ле.

Наконец, обсуждение Цин Ле и Фэн Чен Юй подошло к концу, но несколько раз Фэн Чен Юй хотела уйти, а Цин Ле останавливала ее.

Чен Юй прекрасно понимала ситуацию. Хотя враг врага - друг, было ясно, что у Цин Ле также была большая вражда к ней. Возможно, они могли бы сотрудничать, но не было никаких шансов, что они смогут сосуществовать.

Она повернула голову, не желая смотреть на Цин Ле, вместо этого она осмотрела сад.

Цин Ли увидела блуждающий взгляд Фэн Чен Юй и не могла не спросить: «Что ты ищешь?»

Чен Юй быстро отстранила взгляд и почтительно ответила: «Ничего».

Цветы, расцветшие в начале осени, были очень красочными, особенно те, которые выращивал дворец Дин Ан. Но все они были очень безвкусными, добавив ко всему бесчисленных юных мисс и богатых мадам, которые пришли сегодня, это все действительно заставило глаза болеть.

Уже начинался банкет в честь принцессы Дин Ан. Толпа последовала за слугами на свои места.

Сян Ронг и Фэн Юй Хэн были посажены вместе, а Чен Юй посадили на другую сторону.

Фэн Юй Хэн услышала слова девушки, которую она раньше не видела: «С другой стороны сидят только дочери первых жен». Только тогда она поняла, как укрепилось в этом древнем мире идея различий между ребенком наложницы и ребенком первой жены.

Этот праздничный банкет посетили как мужчины, так и женщины. Женщины сидели в саду, а мужчины сидели на переднем дворе.

После того, как все гости уселись, пришли слуги и принесли больше фруктов и прохладительных напитков на стол. Фэн Юй Хэн нашла это любопытным. На всех остальных столах были фрукты, десерты и чай. Только на ее столе было немного фруктов и десертов, а чая не было вообще. Кроме того, все фрукты были довольно уродливыми и выглядели так, как будто они были специально выбраны из-за странной формы.

Увидев, как Сян Ронг нахмурилась, она улыбнулась и утешила ее: «Не волнуйся, посмотрим, какие грязные трюки Дин-Дворец может выкинуть сегодня».

Как она это сказала, она услышала, как некоторые служанки воскликнули: «Пришла принцесса Дин Ан!»

Следуя этому восклицанию, принцесса, одетая в великолепную одежду, медленно шла с шествием слуг. Ее устойчивый темп ходьбы казался очень наигранным. Такое короткое расстояние она прошла только за время горения половины палочки ладана.

Когда принцесса поднялась на трон, все гости, наконец, поднялись и поклонились престолу, сказав в унисон: «Приветствую принцессу. Желаю, чтобы принцесса праздновала день рождения каждый год».

Принцесса Дин Ан была очень довольна этим великим событием, тем более что сегодня, наконец, присутствовал официальный представитель чиновников первого ранга. Это заставило ее чувствовать себя очень достойно. Она не могла не поднять ее высокомерие и наслаждаться им некоторое время, прежде чем неохотно поднять руку: «Вы все можете сесть».

Фэн Юй Хэн улыбнулась, сесть? Она действительно решилась использовать это слово.

Усевшись, она провела время, чтобы посмотреть на эту достойную принцессу. Взглянув, она чуть не заплакала.

Это была мать императорской дочери Цин Ле? Почему она выглядела старше, чем матриарх семьи Фэн? Мало того, что она выглядела старой, ее лицо было желтым. Она также была тонкой и полностью испортила великолепное платье своим видом. Она абсолютно не могла поддерживать ее высокомерие.

Сян Ронг также почувствовала, что эта принцесса была слишком уродливой. Она не могла не отвести голову, так как она больше не хотела смотреть на нее.

Обе были принцессами, но разница между этой принцессой Дин Ан и принцессой Вэнь Сюань была слишком большой.

Поскольку две сестры наблюдали за этой принцессой, принцесса Дин Ан также обращала внимание на детей семьи Фэн, которые посещали ее в первый раз. Конечно, самой важной была дочь первой жены семьи Фэн.

Но как только глаза принцессы Дин Ан увидели несравненно великолепную фигуру в розовом, ее уродливые брови нахмурились. Не думая вообще, она спросила: «Чья это невеста?»

Некоторые молодые мисс, которые пили воду, не могли проглотить ее и вместо этого выплюнули назад, услышав эти слова.

Невеста! Описание принцессы было очень подходящим и точно таким же, как у императорской дочери Цин Ле.

Фэн Чен Юй знала, что она говорит о ней. Ее выражение лица застыло, сказав: «Эта скромная девушка - Фэн Чен Юй».

Принцесса Дин Ан была поражена, Фэн Чен Юй? Она была дочерью первой жены семьи Фэн?

Глядя осторожно, она не могла не скрытно хвалить ее. Она действительно была слишком красива. Даже для кого-то вроде нее, которая была очень критична к представительницам своего пола, она чувствовала, что эта Фен Чен Юй была слишком красива.

Но, независимо от того, насколько вы прекрасны, ношение такой одежды на моем банкете на день рождения немного неуместно, не так ли?

Выражение лица принцессы Дин Ан также было уродливым: «Это самая старшая молодая мисс семьи Фэн. Старшая молодая мисс Фэн, одетая в эти одежды, вышла так из дома, разве лорд Фэн не остановил тебя?»

Следуя словам принцессы Дин Ан, мадам и молодые мисс тоже начали обсуждать это. Старшая молодая мисс семьи Фэн, одетая вот так, ясно, что о это не давало никакого лица принцессе Дин Ан! Она была прекрасна, а принцесса Дин Ан была уродливой и старой, но это было так. Казалось, что это была преднамеренная попытка унизить принцессу.

Фэн Чен Юй также чувствовала себя обиженной. Она впервые увидела принцессу Дин Ан. Только дьявол знал, что достойная принцесса похожа на бабушку. Кроме того, ее одежды соответствовали лицу семьи Фэн.

«Семья Фэн полностью уважает праздник в честь рождения принцессы. Прямо перед тем, как мы ушли, три сестры должны были великолепно одеться, чтобы проявить уважение к Дин-Дворцу». Чен Юй не была глупа. Она помогла Чэнь Ши посредничать в спорах с юного возраста. Подобный игровой процесс был чем-то, что она могла сделать.

Разумеется, принцессе Дин нравился звук этих слов. Быстро жестикулируя, чтобы Чен Юй села, она подала сигнал слуге на ее стороне, чтобы начать песни и танцы.

Фэн Юй Хэн выбрала два плода, которые были не слишком потрепаны, один съела, а другой передала Сян Ронг. Затем она посмотрела в сторону Чен Юй.

Было несколько мадам и молодых мисс, которые сидели ближе и пытались подружиться с Чен Юй. Они знали, что это была дочь первой жены нынешнего чиновника первого ранга. Охота на нее была необходима.

Так одна девушка подавала ей чай, другая принесла фрукты и еще одна принесла десерты. Были даже те, кто дал ей банкноты и нефритовые украшения. На некоторое время Чен Юй стала самым важным человеком. Можно было видеть, что принцесса Дин Ан становилась все более ревнивой.

Фэн Чен Юй поддерживала безвредную и мирную улыбку по отношению к тем, кто подходил к ней. Естественная и непринужденная, она показала лицо Бодхисаттвы.

Но Фэн Юй Хэн могла видеть нетерпение в ее глазах.

Но, конечно, все они были из домов торговцев или, в лучшем случае, чиновников четвертого и пятого ранга. Было бы странно, если бы Фэн Чен Юй отвергла их. Ради сохранения ее имиджа она не могла это сделать.

Но независимо от того, насколько она была хороша, после того, как женщина, такая же жирная, как Чэнь Ши, что-то сказала, она вдруг встала и закричала, указывая на женщину: «Как ты смеешь! Как кто-то вроде тебя вошел во дворец?»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 87**

Глава 87 – Представляя партнера Фэн Чен Юй

С резким восклицанием Фэн Чен Юй, она снова стала центром внимания.

Принцесса Дин Ан давно знала, что центр внимания был украден у нее Чен Юй. Теперь, когда послышался этот крик, она не могла не огорчиться еще больше.

Сидя рядом с ней, императорская дочь Цин Ле скрестила руки и яростно пробормотала: «Как и ожидалось, семья Фэн полна нерях».

Что касается толстой женщины, которая оскорбила Чен Юй. Держа руки на бедрах, она закричала: «Ты действительно старшая молодая мисс усадьбы Фэн, но мой муж - чиновник третьего ранга. Я вижу, что ты очень красива, поэтому я хотела установить отношения с вами. Мой сын посещает Академию Юнь Лу и всегда находится в топе пятидесяти лучших учеников. В ближайшие годы, кто знает, он может стать признанным учеником после Имперского экзамена. Когда придет время, и вы захотите подружиться с нами, мы уже будем против!»

Лицо Фэн Чен Юй посинело от гнева, она очень хотела сказать, «ты сказала, что твой сын едва может попасть в топ пятьдесят учеников, но все еще упоминаешь признанного ученика? Даже если он станет таковым, мой отец все еще является премьер-министром. Ваша семья никогда не сможет сравняться с нами в этой жизни!»

Но точно так же, как она собиралась произнести эти слова, она увидела фигуру в белом халате позади нее, выходящем из коридора между садом и передним двором. Слова, которые она собиралась сказать, были проглочены ей. Ее выражение лица стало жалким, а глаза намокли: «Такое отец никогда не говорил. Мадам хорошо знает, что Чен Юй все еще просто девочка, которая еще не ушла из дома. Если мадам поднимает такие вопросы, куда я должна поместить свое достоинство?»

Когда Чен Юй надела маску Бодхисаттвы, она начала действовать как плачущая красавица, сразу же захватив симпатию тех, кто сидел рядом с ней.

В ее словах была и правда. Она была старшей дочерью. Если бы кто-то хотел выступать в качестве свахи, то он должен был пойти к отцу, чтобы поговорить об этом. Говорить об этом прямо с девушкой, слишком далеко от правил.

Более того, мадам, которая любила постоять за других, высказалась за Фэн Чен Юй: «Мадам Тиан». Она назвала толстую женщину: «Может ли ваш сын стать лучшим учеником, пока неизвестно, но она дочь нынешнего премьера. Вы, будучи из семьи третьего ранга, хотите подружиться с чиновником первого ранга. Разве это не слишком вопиюще с вашей стороны?»

«Бах!» Толстая женщина разозлилась: «Какое у тебя есть право, у кого-то из дома Тиан, из семьи чиновника четвертого ранга, принижать ранг моей семьи?»

«О!» Женщина, которая любила постоять за других, снова заговорила: «Мадам Тиан, ты, кажется, забыла. Вчера мой муж был повышен Императором до стандартного третьего ранга. Это на шаг выше вашего нижнего третьего ранга!»

Эти слова, наконец, заставили принцессу Дин Ан выйти из себя. С хлопающим звуком она ударила по столу перед ней, из-за чего плоды и дыни разлетелись по земле. Песня и танец были также остановлены гневом принцессы. На мгновение все затихли.

«Для чего именно вы сюда приехали?» Принцесса Дин Ан грозно посмотрела на Фэн Чен Юй: «Самая старшая молодая мисс Фэн, когда вы выйдете из поместья в следующий раз, я рекомендую вам прикрыть свое лицо, чтобы скрыться ото всех». Не дожидаясь, когда Фэн Чен Юй ответит, она обратилась к двум спорящим женщинам и сказала: «Оскорблять ваших мужей можно и дома. Перестаньте щеголять своим престижем в моем Дин-Дворце!»

Видя, как принцесса Дин сердится, жены двух чиновников перестали ругаться. Они встали и признались в своих ошибках: «Принцесса права».

Чен Юй также открыла свои глаза полные слез и тихо произнесла: «Это была вина Чен Юй. Принцесса должна вынести наказание».

Именно в этот момент ясный и изысканный голос сказал: «Это день рождения принцессы Дин Ан, как можно говорить о наказании».

Все следовали за звуком этого голоса и оглядывались. Там они увидели принца в сопровождении двух телохранителей. На нем был длинный белый халат, и волосы были затянуты резинкой с белым кусочком нефрита. На его лице была теплая улыбка. Это заставило всех, кто смотрел на него, успокоиться.

Взгляд полный тоски последовал из глаз Фэн Чен Юй. Принцесса Дин Ан, однако, уже встала и начала вытаскивать из-за престола имперскую дочь Цин Ле.

Но этот человек махнул рукой и сказал принцессе Дин Ан: «Этот принц здесь представляет императорскую семью, чтобы пожелать принцессе Дин Ан счастливого дня рождения. Принцессе не нужно быть скромной».

Имперская дочь Цин Ле также потянула за рукав принцессы Дин Ан, тихо сказав: «Твое положение не ниже его, для чего ты кланяешься?»

Только тогда принцесса Дин успокоилась. Перед новым приходом она сказала: «Большое спасибо вашему Высочеству принцу Чун за удовольствие от вашего присутствия. Оно действительно приносит свет этому скромному Дин-Дворцу».

Пришедший не был незнакомцем. Это был принц Чун, Сюань Тянь Хуа.

Фэн Юй Хэн посмотрела на Сюань Тянь Хуа, затем посмотрела на Фэн Чен Юй. В тот момент она почувствовала, что Фэн Чен Юй, наконец, стала обладать застенчивостью, подходящей четырнадцатилетнему ребенку. Кроме того, это было не похоже на фальшивую застенчивость прошлого.

Она не могла не вздохнуть. Фэн Чен Юй нравился Сюань Тянь Хуа. Она не знала, что почувствует Фэн Цзинь Юань, если узнает об этих чувствах. Миссия Чен Юй заключалась в том, чтобы стать императрицей. У Сюань Тянь Хуа ... есть шанс на трон?

Как бы ни смотрели на него, он не хотел им обладать. Как мог такой утонченный человек ценить имперский трон.

Фэн Юй Хэн пожала плечами, вытащила еще один фрукт и откусила.

В этот момент все мадам и молодые мисс снова встали и поприветствовали Сюань Тянь Хуа.

Она могла только держать фрукт в руке и также встать и говорить со всеми остальными: «Да здравствует его величество принц Чун». Затем она посмотрела боком и, казалось, увидела, что сердца юных девушек оживились с приходом Сюань Тянь Хуа.

Сюань Тянь Хуа уже привык к такому. Без малейшего движения, слегка подняв руку, он мягко сказал: «Вы можете сесть».

Только тогда все сели. Молодые мисс, которые обычно были очень сдержанными, внезапно перестали заботиться о своем достоинстве. Все они бросали кокетливые взгляды на Сюань Тянь Хуа. Кроме того, были некоторые смелые мадам, которые также присоединились к этому.

Фэн Чен Юй посмотрела на этих людей и подавила несколько слов в глубине души, почти крича: «У всех у вас действительно нет никакого достоинства!» Чувствуя себя незамеченной, она сделала несколько шагов вперед, она слегка поклонилась Сюань Тянь Хуа, а затем сказала: «Прошло несколько дней с тех пор, как мы в последний раз встречались. Ваше высочество принц Чун был в полном здравии?»

Как только она произнесла эти слова, со всех сторон на нее посыпались многочисленные ревнивые взгляды.

Такие двусмысленные слова звучали так, как будто они уже были знакомы; кроме того, они встречались не так давно.

Кто в столице не знал, что его Высочество принц Чун был самым нежным из девяти принцев. В сердцах этих мадам и молодых мисс он был небесным божеством. Его можно было наблюдать издалека, но над ним нельзя смеяться. Фэн Чен Юй, какое право ты имеешь, чтобы осквернять это божество?

Пока все мысленно критиковали Фэн Чен Юй, принц Чун, Сюань Тянь Хуа, внимательно посмотрел на девушку, которая говорила с ним. Его взгляд был полон любопытства, поскольку он на самом деле смотрел на нее в течение долгого времени.

Сян Ронг начинала с трудом сдерживать себя. Смутно дергая рукав Фэн Юй Хэн, она с беспокойством сказала: «Седьмой принц не полюбил бы старшую сестру, верно?»

На самом деле это была не только Сян Ронг. Другие мадам и молодые мисс тоже волновались. Хотя седьмой принц был добр ко всем, никто никогда не слышал о том, чтобы он так долго смотрел на одну девушку.

Фэн Юй Хэн посмотрела на Сян Ронг и покачала головой: «Невозможно. Основываясь на моем опыте общения с седьмым принцем, хотя он и выглядит безвредным, ты не должна полагаться только на его облик. Если ты мне не веришь…», она посмотрела на Сюань Тянь Хуа и почесала подбородок: «Послушай».

Разумеется, разглядывание Сюань Тянь Хуа не могло продолжаться вечно. Он спросил Фэн Чен Юй очень озадаченным голосом: «Могу я спросить, кто эта молодая мисс? Этот принц встречал вас раньше?»

Пфф!

Сян Ронг испугалась.

Ее старшая сестра сказала эти расплывчатые слова, полагая, что этот лорд Чун обращает внимание на всех, с кем встречается; однако она и не могла подумать, что он совершенно не знал, кто она.

Другие мадам и молодые мисс вздохнули с облегчением. Глядя снова на Фэн Чен Юй, их взгляды проявили некоторую симпатию.

Фэн Чен Юй почувствовала, что ее достоинство рушится, но она не могла сердиться на Сюань Тянь Хуа. Она могла только решительно сказать: «Я дочь первой жены усадьбы премьер-министра Фэн. Меня зовут Фэн Чен Юй. Ваше Высочество принц Чун приезжал в поместье несколько дней назад, тогда мы и встретились».

Когда она упомянула об этом, все также вспомнили. Это верно! Несколько дней назад этот принц Чун отправился в поместье Фэн, но он сопровождал принца Юй. Кажется, они сопровождали невесту принца Юй.

Сюань Тянь Хуа тоже помнил, поэтому он улыбнулся и кивнул: «Благодаря словам этой молодой мисс, этот принц тоже вспомнил. Неужели старшая молодая мисс Фэн также празднует день рождения принцессы Дин Ан?»

Как только Фэн Чен Юй увидела, что Сюань Тянь Хуа начал общаться с ней, она почувствовала, как ее сердце парит от радости. Она не могла не продвинуться еще на два шага, говоря: «Правильно! Я не знала, что ваше Высочество придет сегодня. Чен Юй должна была проявить уважение к вашему Высочеству».

Сюань Тянь Хуа слабо сказал: «Старшая молодая мисс семьи Фэн слишком вежлива». Затем он некоторое время смотрел вокруг, прежде чем задавать вопрос: «Старшая молодая мисс семьи Фэн здесь одна? Пришла ли сестра этого принца?»

Услышав, как Сюань Тянь Хуа упомянул Фэн Юй Хэн, лицо Чен Юй застыло; Тем не менее, она все же сказала: «Со мной приехали вторая сестра и третья сестра». Не чувствуя примирения по поводу того, что тема перешла к Фэн Юй Хэн, Чен Юй быстро пригласила Сюань Тянь Хуа: «Поскольку ваше высочество пришло, чтобы отпраздновать день рождения принцессы Дин Ан, не хотите ли вы присесть!»

Эти слова сделали принцессу Дин очень довольной, верно! Сегодня она была главным героем. Люди семьи Фэн, идите, встаньте у стены!

Сюань Тянь Хуа также кивнул, сказав Принцессе Дин Ан: «Каждый год для празднования дня рождения принцессы отец Император посылает одного из нас братьев, чтобы отпраздновать день рождения принцессы. В этом году пришел этот принц. Как и раньше, отец император и мать императрица лично подготовили подарок на день рождения. Передавая пожелания моего двора, я желаю принцессе удачи и хорошего здоровья».

Принцесса Дин улыбнулась так ярко, что ее лицо, казалось, расцвело. Изначально ее морщины прятали ее уродливое лицо, но сейчас оно выглядело менее уродливым. Она не возражала и продолжала показывать свои морщины, улыбаясь: «Большое спасибо Императору и Императрице, а также огромное спасибо вашему Высочеству! Ваше Высочество, пожалуйста, сядьте!» Когда она заговорила, она наклонилась в сторону, желая отдать свое основное место Сюань Тянь Хуа.

Сюань Тянь Хуа, однако, не поднялся, вежливо сказав: «Сегодня день рождения принцессы, поэтому она должна сидеть там. Этот принц сидел с другими лордами на переднем дворе и только пришел поздравить принцессу с днем рождения. Я вернусь после глотка чая. Принцесса, пожалуйста, сядьте, этот принц скажет несколько слов своей сестре». После того, как он сказал это, он повернул голову и точно нашел место, где сидела Фэн Юй Хэн. Прогуливаясь, он сказал: «Прямо перед тем, как я ушел, девятый брат сказал мне, чтобы я привез несколько десертов, сделанных имперским шеф-поваром. Когда я ушел, мои слуги отправили их в ваш павильон Тонг Шэн».

Эти слова не только дали понять, что он действительно знаком с Фэн Юй Хэн, он также рассказал всем, что его девятый брат уважал эту незамужнюю девушку. Он даже беспокоился о чем-то вроде того, чтобы принести ей новые десерты из дворца.

Фэн Юй Хэн также ответила с улыбкой: «Большое спасибо седьмому брату». Казалось, их отношения продвинулись еще на один шаг.

Эти мадам и молодые мисс мгновенно перевели взгляды от Фэн Чен Юй к Фэн Юй Хэн. Но, почувствовав некоторое завистливое настроение, они поняли, что эти двое на самом деле имеют родственные отношения. Девятый принц и седьмой принц первоначально были воспитаны императорской наложницей Юй. Чувства братьев и сестер были одинаковыми, поэтому он был, естественно, немного ближе к Фэн Юй Хэн.

Таким образом, ревность, которая только что родилась в их сердцах, быстро была потушена.

Но в это время Фэн Чен Юй нахально покинула свое первоначальное место. Со счастливыми глазами, она направилась к Фэн Юй Хэн.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 88**

Глава 88 – Поиграйте на цитре для слуг

В это время песня и танец возобновились, но глаза людей больше не могли следить за этими чрезвычайно красивыми танцорами. Они все догадывались, о чем именно принц Чун, Сюань Тянь Хуа, говорил со второй молодой мисс семьи Фэн. Расслабленный характер их разговора заставил всех завидовать.

В действительности, Сюань Тянь Хуа фактически спрашивал Фэн Юй Хэн: «Почему на твоем столе нет даже чашки чая?»

Фэн Юй Хэн просто ответила: «Мы многим не нравимся, я думаю». Размышляя об этом, это был только второй раз, когда она встретила Сюань Тянь Хуа, но они, естественно, стали совсем близки. Сюань Тянь Хуа с его врожденным чувством дистанции не показывал этого при из общении. Она называла его седьмым братом очень естественным способом.

Сюань Тянь Хуа подтолкнул чашку чая, которую слуга принес, Фэн Юй Хэн, а затем налил еще одну чашку для Фэн Сян Ронг.

Сян Ронг не думала, что Сюань Тянь Хуа обратит на нее внимание и на мгновение запаниковала. Когда она получила чашку чая, ее руки дрожали.

Фэн Юй Хэн беспомощно держала себя за голову, «Сян Ронг, прояви боевой дух для меня».

Сян Ронг грустно склонила голову. Она также хотела показать боевой дух, но перед лицом Сюань Тянь Хуа она не могла ничего сделать.

Сюань Тянь Хуа, однако, ничего не чувствовал. На его лице все еще была теплая улыбка, и Сян Ронг почувствовала, что ее щеки становятся все более красными.

Фэн Юй Хэн почувствовала, что она сама должна сказать что-то, чтобы сломать эту неловкую атмосферу, поэтому она спросила Сюань Тянь Хуа: «Празднование дня рождения принцессы Дин Ан - это то, что делают принцы по очереди? В этом году настала твоя очередь?»

Сюань Тянь Хуа покачал головой, его голос стал легче: «Здесь нет очереди. Никто не хочет приезжать, но кто-то должен выступать в качестве представителя, поэтому я пришел». Закончив объяснение, он продолжил: «Мингер хотел, чтобы я сказал вам, что этот банкет принцессы Дин Ан не очень интересен. Если вы хотите увидеть нечто более вдохновенное, банкет в середине осени будет лучше».

«Я слышала об этом от Тянь Ге». Она сделала глоток чая и посмотрела боком. Фэн Чен Юй уже подошла.

«Ваше высочество». Чен Юй немного поспешила. Когда она подошла, она все еще слегка задыхалась. Не принимая во внимание атмосферу, она поприветствовала Сюань Тянь Хуа.

Сюань Тянь Хуа кивнул головой, его улыбка, казалось, осталась прежней: «Старшая молодая мисс Фэн».

«Ваше Высочество не нужно быть таким вежливым. Просто зовите меня, Чен Юй». Девушка-слуга принесла ей кресло, Чен Юй села и специально посмотрела на Сюань Тянь Хуа.

Но Сюань Тянь Хуа явно не собирался разговаривать с ней, поэтому он продолжил разговор с Фэн Юй Хэн: «С раннего возраста Тянь Ге была такой же, как Мингер. Они оба духи, которые приносят бедствия. Мы, старшие братья, позаботились о многих ее беспорядках».

Фэн Юй Хэн рассмеялась: «Старшие братья, любящие младших сестер, - так и должно быть. О, верно, на днях я видела седьмого брата в доме утонченного здания божества. Это был тот день, когда я пошла поесть с Тянь Ге, Фу Жун и компанией».

Сюань Тянь Хуа кивнул: «Я тоже видел тебя. Ты смогла поддержать свою семью, ты действительно хороший человек». Он говорил о том, как она разобралась с Цин Ле.

Не дожидаясь, когда Фэн Юй Хэн ответит, Чен Юй вступила без единого чувства сомнения: «Вторая сестра называет ваше Высочество седьмым братом! Тогда я также, естественно, буду называть вас седьмым братом. Седьмой брат не возражает, верно?»

Сюань Тянь Хуа был удивлен и посмотрел на Фэн Чен Юй, неоднозначное отношение показалось в его глазах, он сказал: «А-Хэнг называет меня седьмым братом из-за ее отношения с Мингером. После этого принца есть только два младших брата. Старшая молодая мисс Фэн говорит ... ты и мой восьмой брат ...»

«Нет, нет, нет!» Фэн Чен Юй сразу же опровергла это беспокойство. Конечно, она не стала взволнованной, потому что она вспоминала, что Фэн Цзинь Юань посоветовал ей абсолютно не выражать никакого отношения к какому-либо мужчине, прежде чем семья Фэн сделала свою позицию понятной. Она только задавалась вопросом, как человек, которым она восхищалась, мог представить ее с кем-то другим. Она быстро выразила свои чувства к Сюань Тянь Хуа: «Чен Юй никогда даже не встречала его Высочество восьмого принца. Седьмой брат абсолютно должен доверять Чен Юй».

Однако Сюань Тянь Хуа все еще был озадачен: «Вы хотите, чтобы этот принц доверял вам, но почему вы называете меня седьмым братом? Этот принц уже сказал, что А-Хэнг делает это, потому что она сестра этого принца. Этот принц попросит объяснения у отца Императора после возвращения во дворец».

Лицо Фэн Чен Юй покраснело от разочарования. Она чувствовала, что у его Высочества принца Чун только появилось хорошее отношение к ней; однако его слова, казалось, не оставляли места для ошибок. Даже если бы она решила использовать все свое время и силы, она определенно не могла найти никаких трещин в его словах.

Чен Юй очень смутилась. Вставая, она поклонилась Сюань Тянь Хуа, затем повернулась и ушла.

Кто знал, что, пройдя всего пару шагов, ее остановит Сюань Тянь Хуа. Сгибаясь, он взял небольшую сумку, упавшую на землю, и вручил ее Чен Юй: «Самая старшая молодая мисс Фэн уронила что-то».

Лицо Чен Юй было красным до такой степени, что оно было почти цвета крови. Не дотянувшись до нее, она только очень тихо сказала: «Это подарок для вашего высочества». Затем она слегка подняла юбку и направилась к толпе.

Сюань Тянь Хуа беспомощно покачал головой, вручая маленькую сумку Фэн Юй Хэн: «Когда ты вернешься, отдай это ей обратно. Или отдать ее отцу, и скажи, что этот принц не думает о ней. Если это повториться еще раз, этот принц пригласит лорда-премьер-министра Фэна, чтобы он поговорил со мной лично».

Фэн Юй Хэн кивнула. Взяв сумку в руку, она посмотрела на нее и не могла не ухмыльнуться: «Семья Фэн возлагала на нее большие надежды, так почему они не найдут кого-то, кто научит ее рукоделию». Когда она сказала это, она показала Сян Ронг: «Посмотри на этот шов. Он настолько велик, что можно видеть все, что лежит внутри». Когда она сказала это, она действительно потянула за шов, пытаясь заглянуть внутрь.

Сюань Тянь Хуа рассмеялся: «Ты действительно любопытна».

Сян Ронг, однако, развеяла ее сомнения: «Рукоделие - это то, что изучается с детства. Самая старшая сестра была дочерью наложницы, когда она была маленькой. Даже если она была немного красивее, чем другие дети, семья не возлагала на нее никаких надежд, а тем более не развивала ее навыки».

Фэн Юй Хэн задумалась: «Это правда. В то время были все виды учителей, которые пришли и окружили меня. К сожалению, меня это не интересовало».

Сюань Тянь Хуа был немного осведомлен об этих вещах: «Я боюсь, что все ваши интересы были на стороне вашего материнского дедушки. Если бы божественный доктор Яо оставался в столице еще несколько лет, возможно, вы бы изучили еще больше».

Он слышал о том, как Сюань Тянь Мин встретил Фэн Юй Хэн в горах. Он также был очень удивлен превосходными медицинскими способностями этой молодой девушки. Тем не менее, он никогда не принимал ее слова о встрече с персидским эксцентриком близко к сердцу, он просто считал, что ее медицинские способности были получены от какого-то тайного учения предков.

С их разговорами музыка и танцы также изменились. Десять танцоров, которые были на сцене, явно не были такими же, как раньше. Была ли это одежда или темперамент, все они выглядели немного лучше.

Фэн Юй Хэн видела, как эти танцоры долгое время стояли на сцене, не двигаясь. Подняв бровь, ее интуиция подсказала ей, что вскоре начнется интересная игра.

Сюань Тянь Хуа не собирался оставаться в саду с женщинами. Помахав Фэн Юй Хэн, он спокойно ушел.

Что касается принцессы Дин Ан, ее взгляд ни разу не покинул Сюань Тянь Хуа. Увидев, что он ничего не сказал ей, прежде чем уйти, она почувствовала себя немного печальнее. Глядя на Фэн Юй Хэн, она почувствовала, что дети, которые пришли из семьи Фэн, все больше и больше привлекают внимание.

Она сделала глоток чая и снова посмотрела вниз. Увидев, что многие гости чувствуют, что внезапная остановка в танце была странной. Она сказала: «Что вы думаете о десяти танцорах?»

Услышав, что она задала этот вопрос, кто-то тут же пролепетал: «Эти десять танцоров были выбраны дворцом Дин, верно? Естественно, они не безвкусны».

Кто-то рядом согласился: «Да, конечно! Посмотрите на их маленькие лица. Они действительно прекрасны».

Принцесса Дин Ан была очень довольна такой похвалой. Кивая, она сказала: «Эти танцоры воспитывались в этом дворце с трехлетнего возраста. Обычно им ничего не нужно делать. Они сосредоточены только на изучение танца. Хотя, как говорят танцоры, в их воспитании нет никакой разницы от воспитания молодых мисс».

Люди рядом тоже кивнули. Воспитание танцоров во дворце не было чем-то сильно странным.

В это время две служанки вместе принесли семиструнную цитру и поместили ее на сцену.

Принцесса Дин Ан продолжала: «Но, в конце концов, слуги - просто слуги. Даже если они разбалованы во время воспитания, они не могут быть воспитаны до молодой мисс. Не смотрите, насколько хороши они в танцах. Если мы говорим об игре в цитру, то здесь им недостает навыков, поэтому этот следующий танец ... » Она оглядела собравшихся, наконец, взглянув на Фэн Юй Хэн: «Вторая юная мисс семьи Фэн сыграет песню для танцоров, хорошо?»

Аудитория стала перешотываться.

Вторая юная мисс премьер-министра сыграет в цитру для танца слуг? Хотя эта вторая молодая мисс была дочерью наложницы, слуги вашего дворца не могут сравниться с дочерью наложницы из усадьбы премьер-министра!

У Фэн Юй Хэн не было большой реакции. Она только тихо сказала «о».

Фэн Юй Хэн продолжала сидеть и пить чай. Она посмотрела на принцессу Дин Ан, но ничего не сказала.

Принцесса Дин Ан ждала некоторое время. Увидев, что Фэн Юй Хэн не очень-то отреагировала, она не могла не нахмуриться и рассердиться, спросив: «Вторая молодая мисс Фэн, возможность что-то сделать для танцоров Дин-Дворца, - ваше счастье. Вы лучше знаете, как отличить хорошее от плохого».

Фэн Юй Хэн продолжала игнорировать ее, вместо этого заметив, что Цин Ле и Фэн Чен Юй посмотрели друг на друга и кивнули. Она знала, что эту тупую идею придумали эти две девушки.

Она встала, но не шагнула вперед. Она просто спросила принцессу Дин Ан: «Принцесса хочет сказать, что возможность сыграть песню - это великая честь, даруемая небесами?»

Принцесса Дин Ан кивнула: «Естественно».

Фэн Юй Хэн внезапно поняла: «Хотя я не чувствую, что сыграть в цитру для группы слуг - это великая небесная честь, как сказала принцесса, я думаю, я должна принять эту честь!» Затем она посмотрела на Фэн Чен Юй: «Старшая сестра, ты должна сыграть!»

«Хм?» Фэн Чен Юй была поражена, не понимая смысла ее слов.

Фэн Юй Хэн объяснила ей и всем присутствующим: «Когда я вернулась в столицу, отец часто советовал мне, говоря, что я дочь наложницы семьи. Независимо от того, я дома или снаружи, я не должна соревноваться со старшей сестрой. Все хорошее должно быть дано старшей сестре. Поэтому, большая честь, естественно, будет дана старшей сестре. Поскольку принцесса уверена, что это большая честь, старшая сестра не должна быть скромной. Это указ отца». После того, как она сказала это, она не забывала спросить принцессу Дин Ан: «Принцесса не должна пытаться противостоять намерениям моего отца, верно?»

Принцесса Дин Ан была прикована к углу и не знала, что ей делать. Если бы Фэн Юй Хэн играла, то это была бы ее попытка усложнить намерения для Фэн Цзинь Юань. Хотя она была принцессой, лорд Дин Ан не имел денег, никакой власти и не любил Императора. С другой стороны, премьер-министр Фэн имел власть в его руке в качестве премьер-министра!

Думая об этом, она не могла не взглянуть на имперскую дочь Цин Ле.

Цин Ле не заботилась об этом. Вставая, она сказала Фэн Юй Хэн: «Разрешение играть повышает твою репутацию. Фэн Юй Хэн, не отказывайся от этой возможности, когда она дается!»

Эти слова прозвучали очень некрасиво. Даже Сян Ронг не могла продолжать слушать. Желая высказаться за Фэн Юй Хэн, она открыла рот; однако была остановлена. Фэн Юй Хэн затем сказала: «Я уже сказала это раньше, мой отец уже сказал мне, будь то дома или снаружи, приоритет должен всегда отдаваться дочери первой жены семьи Фэн, которая также является моей старшей сестрой. Поскольку императорская дочь Цин Ле настаивает на том, что игра в цитру повышает репутацию, я могу спокойно отдохнуть. Оставить это для старшей сестры, это правильное решение». Она с презрением посмотрела на Цин Ле: «Имперская дочь Цин Ле, похоже, не имеет права спорить с предложением премьер-министра страны. Принцесса, что вы скажете?»

TN: семиструнная цитра - это просто гупин. https://en.wikipedia.org/wiki/Guqin

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 89**

Глава 89 – Тайно встречаясь с мужчиной

Что могла сказать принцесса Дин Ан? Как сказала Фэн Юй Хэн, Цин Ле не имела права спорить с Фэн Цзинь Юань. Поскольку Фэн Юй Хэн упомянула Фэн Цзинь Юань, она не могла сопротивляться.

Ей пришлось изменить свое намерение: «Тогда старшая молодая мисс семьи Фэн сыграет песню!»

Фэн Чен Юй ненавидела, что она не может быстро уйти. Она была дочерью первой жены семьи Фэн, почему ей нужно было страдать от этого унижения?

Но она не верила, что это унижение произошло из-за Дин-Дворца. Все это исходило от Фэн Юй Хэн.

Яростно впиваясь взглядом в Фэн Юй Хэн, Чен Юй встала и пошла к семиструнной цитре с лицом, полным горя. Послышалась мелодия. Она много лет практиковалась в ожидании великолепного случая сыграть в цитру. Вместо этого она играла здесь для группы танцоров и кучи мадам и молодых мисс, которые были намного ниже ее по статусу.

Фэн Юй Хэн не заботилась о ее обидах. Злые планы, которые она придумала, должны быть развеяны ей же.

Способности игры на цитре Фэн Чен Юй были хорошими, очень хорошими. На протяжении многих лет семья Фэн не смогла развить таланты Фэн Чен Юй; однако цитра была другим делом, и она фактически начала практиковать игру на ней.

Она была дочерью первой жены семьи первого ранга. Обычно эти мадам и молодые мисс с трудом могли бы даже увидеть ее лично, а тем более лично услышать, как она играет на цитре.

Она надеялась, что ее способности игры на цитре будут оценены по достоинству. Звуки песни Чен Юй были наполнены грустью и ненавистью.

Фэн Юй Хэн, унижение, которое ты заставила меня испытать сегодня, я обязательно отплачу тебе много раз.

В это время молодая девушка-служанка понесла напитки в сторону Фэн Юй Хэн, желая разместить их на столе. Но она поскользнулась и пролила чай прямо на Сян Ронг.

Сян Ронг мгновенно вскочила от неожиданности и быстро похлопала по водным бусинам на ее одежде; однако, она была слишком медленной, и чай просочился через ее одежду.

«Этот слуга совершил ошибку. Молодая мисс, пожалуйста, простите этого слугу!» Молодая слуга тоже была довольно проворной. Она тут же опустилась на колени и попросила прощения. Эти поклонения и мольбы заставили Сян Ронг чувствовать себя не в своей тарелке.

«Все в порядке, вставай». Сян Ронг беспомощно позволила слуге встать. Еще раз взглянув на мокрую одежду, она не знала, что ей делать.

Фэн Юй Хэн посмотрела на коленопреклоненного слугу. Ее интуиция подсказывала, что это не случайность. Фэн Чен Юй и Цин Ле поняли, что первый план провалился и перешли ко второму. Она была обеспокоена тем, что этот второй план был применен к Сян Ронг.

Разумеется, слуга встала и сказала: «Молодая мисс, эту одежду больше нельзя носить. Сейчас дни холоднее. Эта мокрая одежда заставит вас простудиться. Не пойдет ли юная мисс со мной, чтобы сменить одежду?»

Сян Ронг немного смутилась и посмотрела на Фэн Юй Хэн. Увидев, что Фэн Юй Хэн кивнула ей, она последовала за слугой.

Фэн Юй Хэн продолжала сидеть за столом, есть фрукты и наблюдать за выступлением. Когда она взглянула на императорскую дочь Цин Ле краем глаза, она обнаружила, что она тоже смотрит на нее. Она выглядела так, как будто она смотрела пьесу, абсолютно уверенна в том, что Фэн Юй Хэн попадется на этот трюк.

Она, естественно, не знала, какой план Цин Ле придумала; однако ей было немного любопытно. Ей действительно хотелось увидеть, насколько хорошо эта имперская дочь наносит вред другим.

Вскоре после этого появилась еще одна слуга, остановившаяся у Фэн Юй Хэн. Приветствуя ее, она тихо сказала: «Вы вторая молодая мисс семьи Фэн, верно? Юная мисс, которая пошла переодеться, позвала вас помочь ей».

Фэн Юй Хэн подумала: «Игра с огнем началась».

«Очень хорошо». Она встала и повернула голову, чтобы взглянуть на имперскую дочь Цин Ле, слегка улыбаясь. Она повернулась к Ван Чуан и тихо сказала: «Подождите меня здесь. Я пойду одна». Затем она последовала за слугой в том же направлении, что и Сян Ронг.

Они подошли к ряду боковых комнат за садом. Слуга, которая вела ее, не повернула головы и не сказала ни слова. Когда они дошли до третьей комнаты, они остановились. Обернувшись, она сказала Фэн Юй Хэн: «Молодая мисс здесь. Вторая юная мисс, пожалуйста, проходите».

Фэн Юй Хэн посмотрела на нее, а затем вдруг улыбнулась: «Моя третья сестра с самого детства была страшной недотрогой. Должно быть, она не привыкла к тому, что о ней заботились неизвестные служанки, поэтому она позвала меня».

Увидев, что она говорит свободно, слуга не могла не ответить, поэтому она тоже улыбнулась и сказала: «Правильно. Вторая молодая мисс Фэн и третья молодая мисс очень близки. Третья молодая мисс Фэн сказала, что о ней часто заботится вторая молодая мисс, поэтому лучше, что бы вторая молодая мисс помогла с чем-то вроде смены одежды».

Фэн Юй Хэн кивнула и открыла дверь. Когда она открыла дверь, она сказала: «Но я покинула столицу, когда была еще маленькой. С тех пор, как я вернулась в поместье, я могла видеть только, как третья сестра показывает свое уважение страшим по утрам и вечерам. Когда она меня видит, она всегда робка и скромна. Я действительно не знаю, где она нашла мужество, чтобы попросить меня помочь ей переодеться».

После того как она сказала это, она вошла в комнату, не заботясь о том, чтобы лицо слуги стало еще более белым. Она только задумалась, что будет дальше.

Слуга, которая привела ее, не последовала за Фэн Юй Хэн в комнату. Вместо этого она закрыла дверь снаружи.

Фэн Юй Хэн только выпустила звук «хм?». Когда она повернула голову, она увидела, что дверь была заперта.

Она улыбнулась. Так вот какой был план.

«Почему вы заперли дверь?» Желая влиться в эту игру, она обернулась и ударила в дверь: «Быстро откройте дверь!»

К сожалению, как может быть кто-нибудь снаружи. Эта слуга давно убежала.

Фэн Юй Хэн снова обернулась и сжала губы в улыбке. Оглядевшись в комнате, ее взгляд остановился на маленькой комнате за экраном.

Из-за этого экрана едва можно было увидеть пар. Она слегка шагнула вперед по коридору к этой маленькой комнате. Подойдя ближе, она увидела мужчину, полностью обнаженного, сидящего в ванне с паровой крышкой с закрытыми глазами. Его одежда была брошена на землю, а его носки и обувь были разбросаны по всему полу.

Фэн Юй Хэн вспомнила, что она только что поговорила со слугой и стучала в закрытую дверь, но этот человек все еще сидел с закрытыми глазами. Отмечая его постоянное дыхание и то, как он неуклонно стучал пальцами, он, похоже, не был под воздействием наркотиков.

Значит, этот парень уже знал об этой игре и ждал, когда она приблизится.

Она ухмыльнулась и преднамеренно издала шум за пределами экрана.

Разумеется, выражение лица человека в ванной слегка изменилось, немного нервничая и немного надеясь.

Она остановилась и не шевельнулась, осторожно спрятавшись за экраном. Затем она попыталась рассчитать, насколько далеко он был, используя шаги в качестве измерения.

Незадолго после этого можно было услышать некоторые поспешные шаги снаружи. Уши Фэн Юй Хэн были острыми, она знала, что на улице была большая группа людей.

Думая об этом, это должна быть баламутка вместе с группой людей, которые были заинтересованы в шумной сцене.

Очень быстро звук шагов послышался у двери. Как только замок был открыт, тут же прозвучал голос Цин Ле: «Что ты сказала, сюда пришла вторая молодая мисс Фэн? Для тайной встречи с мужчиной? Черт! За что она принимает мой дворец Дин? Она действительно осмеливается сделать такую грязную вещь!»

Как только Цин Ле произнесла эти слова, она ворвалась в комнату. Человек в ванной немного запаниковал! История, которая была организована заранее, была неполной. Эта девушка до сих пор не дошла до него, но почему имперская дочь Цин Ле уже была здесь?

В спешке он думал только о завершении своей миссии. Вспоминая, что он слышал некоторые звуки за экраном раньше, он подумал, что девушка должна стоять прямо там, поэтому он просто встал из ванной и потянулся за Фэн Юй Хэн.

Но когда он протянул руку, то обнаружил, что ничего не схватил. Он ясно видел чью-то фигуру, когда открыл глаза, но почему-то его руки были пустыми.

Мужчина подумал, что это было странно, но в это время шаги Цин Ле послышались еще ближе. Когда она подошла, она сказала: «Разве ты не говорила, что она встретилась с мужчиной? Где она?»

Затем слуга ответила: «Неужели имперская дочь хочет зайти внутрь, чтобы увидеть?»

Цин Ле подняла голос, который позволял всем слышать, что она кричала: «Внутри? Разве это не спальня? Вторая молодая мисс Фэн, встречавшаяся с мужчиной, действительно отправилась прямо к кровати?»

Увидев, что Цин Ле собиралась войти, у мужчины не было выбора. Он мог только усесться обратно в ванну.

Когда он сел, Цин Ле уже подошла к нему. Но где была Фэн Юй Хэн. Она не могла не нахмуриться и тихо спросила мужчину: «Где она?»

Мужчина покачал головой: «Этот слуга не знает. Я не видел никого до прибытия императорской дочери. Может быть, вы пришли рано?»

Цин Ле обернулась и спросила слугу: «Она действительно пришла сюда или нет?»

Слуга быстро ответила: «Да, она пришла. Этот слуга лично видела, как вторая молодая мисс Фэн вошла. Я даже заперла дверь снаружи».

Цин Ле с тревогой сказала: «Быстро осмотрите комнату».

Молодая слуга кивнула и бросилась к внешним комнатам.

Цин Ле обернулась и приготовилась сказать еще несколько слов мужчине, но когда она обернулась, ее внезапно и беспощадно толкнули.

В этот момент ее не только толкнули, кто-то обнажил ее спину, потянув за одежду. Затем ее волосы потянули, как и ее воротник.

Цин Ле почувствовала, как будто в тот момент она была запугана призраком. Ее наряд был растрепан, а волосы взъерошены. Хуже всего, казалось, что ее ворот был сильно раскрыт, открывая большую область снежно-белой кожи.

Затем эта призрачная рука толкнула с еще большей силой. В сочетании с ее неустойчивостью она упала прямо в ванну.

Со звуком «плюх» императорская дочь Цин Ле полностью упала в ванну. Она оказалась прямо на коленях голого мужчины.

Двое были очень шокированы, они оглядывались назад, но обнаружили, что в комнате никого кроме них не было.

Слуга, которая искала во внешних комнатах Фэн Юй Хэн, услышала звуки и побежала. Когда она побежала, она спросила: «Императорская дочь, что случилось?»

Но в этот момент группа людей вошла в комнату. С принцессой Дин Ан во главе за ней последовали Фэн Чен Юй и множество других гостей в комнату. Можно было услышать, как Фэн Чен Юй говорила: «Вторая сестра не сделала бы такого, принцесса, пожалуйста, поверьте мне».

Принцесса Дин Ан холодно фыркнула: «Я доверяю только своим глазам! Вторая юная мисс семьи Фэн не была со всеми, когда играла песня. Что она делала в этой части здания?»

Когда она это сказала, все прошли через зал и направились во внутреннюю комнату. Там они увидели молодую слугу, стоящую рядом с экраном, обеими руками закрыв глаза. Она испугалась чего-то, из-за чего стала совсем бледной.

Принцесса Дин Ан крикнула: «Наглый слуга, что ты делаешь здесь?»

Фэн Чен Юй почувствовала себя немного радостной в своем сердце. Эта слуга действовала точно так, как они планировали. Ей следовало увидеть Фэн Юй Хэн в ванной с мужчиной.

Она быстро продолжила: «Что ты увидела?»

Слуга испугалась, когда ее голос дрогнул, но ничего не могла сказать. Указывая на область за экраном, ее лицо показало ужас.

Принцесса Дин Ан была нетерпеливой и прошла вперед, чтобы увидеть. За ней, Чен Юй и другие гости тоже пошли посмотреть.

В мгновение, все были очень потрясены от увиденного.

Они увидели императорскую дочь Цин Ле с мокрыми волосами, прилипшими к ее лицу. У нее не было части одежды, а сама она отмокала в ванной с обнаженным мужчиной. Этот внешний вид, это действие и это выражение, они действительно ... заставили бы любого человека подумать о не самых приличных вещах.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 90**

Глава 90 – Женись или умри

«Что ...» Принцесса Дин Ан была полностью ошеломлена!

Разве она не сказала ей, чтобы она ловила Фэн Юй Хэн, которая тайно встречалась с мужчиной? Почему, когда она пришла, это оказалась ее дочь?

Когда толпа разошлась, Ван Чуан увидела, что человек внутри была не Фэн Юй Хэн, она не могла не вздохнуть с облегчением. Когда Фэн Юй Хэн ушла, она не позволила ей следовать, поэтому она действительно волновалась, что что-то случилось. Когда принц Юй искал бы виноватых, она была бы казнена!

«Мать принцесса!» Лицо Цин Ли было полно горя. Желая встать, но чувствуя, что ее вид был чрезвычайно неприличным, она могла только отрегулировать свое положение, оставаясь в воде.

Окружающие женщины переглядывались один за другим и не могли не вдохнуть глубоко. Эта имперская дочь Цин Ле действительно была слишком смелой.

«Быстро вставай!» Принцесса Дин Ан чуть не взорвалась от гнева. Одним движением она подтолкнула стоящую рядом с ней слугу: «Быстро вытащи императорскую дочь и дай ей сухую одежду».

Но кто носил с собой сухую одежду? Все служанки были беспомощны.

Цин Ле закричала: «Меня кто-то толкнул! Кто-то толкнул меня!»

Но кто ей поверит? Когда они вошли в эту комнату, кроме слуги, которая стояла около экрана, здесь больше никого не было.

После того, как Цин Ле закричала, она тоже, казалось, поняла этот момент. Она быстро перевела свой ожесточенный взгляд на служанку: «Это она!» Она протянула руку и указала: «Это она толкнула меня в воду!»

Молодая слуга испугалась. Как она могла подумать, что Цин Ле обернется и возложит на нее вину. Она быстро постаралась оправдаться: «Это не так! Имперская дочь, эта не эта слуга толкнула вас! Никто не толкал вас!»

Окружающие женщины не были идиотами. Как бы ни была не квалифицирована слуга, могла ли она толкнуть Цин Ле, которая всегда была властной, высокомерной и немного разбиралась в боевых искусствах, в воду? Не было ли это глупостью!

Но Цин Ле хотела найти козла отпущения. Они могли только следить за этой блестящей драмой.

Принцесса Дин Ан также знала, что Цин Ле обвиняет кого-то другого, поэтому она быстро согласилась с игрой: «Охранники! Уберите эту слугу! Избейте ее до смерти!»

«Ва!» Слуга тут же начала плакать: «Эта слуга была оклеветана! Эта слуга была оклеветана! По приказу императорской дочери эта слуга обыскала комнаты в поисках второй молодой мисс Фэн, затем эта слуга услышала звук из этой комнаты. Придя, эта слуга увидела, что имперская дочь уже была в воде! Это не связано с этой слугой! Эта слуга была оклеветана!»

«Быстро уведите ее!» Принцесса Дин Ан была разозлена до безумия. Взглянув на Цин Ле, она тяжело дышала.

Фэн Чен Юй также сочла происходящее странным. Она посмотрела влево и вправо, с тревогой оглядывая толпу.

Молодая мисс, стоящая рядом и заметившая это, не могла не спросить: «Молодая мисс Фэн, кого ты ищешь?»

Чен Юй небрежно сказала: «Куда ушла моя вторая сестра?»

Как только она это сказала, она услышала голос снаружи: «Старшая сестра, я здесь, с Сян Ронг».

Все повернули головы и увидели, что Фэн Юй Хэн сопровождала Фэн Сян Ронг, которая только что переоделась. За ней был слуга из дворца и слуга Фэн Сян Ронг.

Ван Чуан быстро пошла вперед: «Третья молодая мисс переоделась?»

Фэн Юй Хэн кивнула: «Да». Когда она это сказала, она оглянулась на слугу дворца Дин: «Слуги Дин-Дворца были по-настоящему небрежны, разливая целую чашку чая по всему телу моей третьей сестры. К счастью, усадьба подготовила новый набор одежды. Благодаря этому третья сестра не чувствовала себя слишком смущенной». Она снова посмотрела на принцессу Дин Ан, сказав: «Большое спасибо принцессе за приготовление одежды. Она отлично подходит моей третьей сестре».

Эти слова поставили принцессу Дин Ан врасплох. Не зная, как продолжить, она была в ярости и смущена.

В это время Чен Юй заговорила, спросив у дворцового слуги Фэн Юй Хэн: «Где ты была сейчас?»

Слуга сжалась и ответила: «Просто в комнате по соседству».

Затем Чен Юй спросила: «Вторая молодая мисс семьи Фэн тоже была там?»

Слуга кивнула: «Вторая юная мисс помогла третьей юной мисс переодеться».

«Какой ответ ждала старшая сестра?» Фэн Юй Хэн посмотрела на Чен Юй, «Одежда Сян Ронга стала грязной. Я пошла помочь ей. В то время старшая сестра играла на цитре, поэтому было неудобно звать тебя».

Упомянув цитру, лицо Чен Юй стало немного темнее. Ее взгляд был полон нескрываемой ненависти.

В этот момент слуга принесла халат и, наконец, вытащила из ванны императорскую дочь Цин Ле.

Как только Цин Ле вышла из ванной, она вздрогнула от холода; однако она не забыла и про Фэн Юй Хэн. Указывая на нее, она начала плевать оскорблениями: «Ты, бесстыдная шлюха! Должно быть, ты меня толкнула! Ты должна была быть в этой комнате!»

Фэн Юй Хэн была очень озадачена: «Я все время была в соседней комнате, помогая третьей сестре переодеваться. Почему императорская дочь винит меня в этом?» Когда она сказала это, она спросила слугу позади нее: «Вы когда-нибудь видели, как я покидала эту комнату и приходила сюда?»

Слуга покачала головой: «Вторая молодая мисс Фэн никогда не покидала комнату после того, как зашла».

Цин Ле была настолько в ярости, что чуть не упала в обморок: «Чья ты слуга? Кому ты помогаешь своими словами?»

Слуга так испугалась, что она упала на землю и встала на колени: «Имперская дочь, этот слуга ничего не знает! Сестра Цин Ле только сказала этому слуге преднамеренно пролить чай на детское платье третьей мисс Фэн. Затем привести третью молодую мисс сюда, чтобы переодеться. Ничего больше не было сказано этому слуге!»

Как только эти слова послышались, все выпустили продолжительный звук «о».

«Такая бесстыдная ложь!» Принцесса Дин Ан впилась взглядом в этого слугу: «Выведите ее и избейте до смерти!»

Слуга испугалась. Не понимая, почему ее нужно избить до смерти, она бесконечно ковыляла и умоляла о пощаде.

К сожалению, в такие времена, кто бы простил ее. Принцесса Дин Ан нашла другого козла отпущения, чтобы защитить Цин Ле.

Но можно ли так легко справиться с этой ситуацией?

«Что делать с имперской дочерью Цин Ле?» Фэн Юй Хэн посмотрела на Цин Ле, слегка произнося эти слова: «Имперская дочь встречается с кем-то в частном порядке. Теперь, когда это увидели многие пары глаз, замалчивать это не так просто, верно?»

Кто-то, кто не любил Цин Ле, вставлял слова: «Обычно, когда такое происходит, я боюсь, что имперская дочь может выйти замуж только за этого человека».

Фэн Юй Хэн покачала головой: «Естественно, есть еще один путь».

Другой человек сказал: «Но другой путь - тупик».

«Закрой рот!» Цин Ле чуть не сошла с ума от этого. Повернув голову, она указала на человека в ванной и сказала: «Почему ты все еще здесь?» Крича еще громче: «Охранники! Выведите этого преступника отсюда от этой имперской дочери и отрежьте голову! Отрежьте ему голову!»

«Это день рождения принцессы Дин Ан. Кто это говорит такие кровожадные слова?» Голос раздался из-за пределов комнаты. Это был не очень громкий голос, но он все еще доносился до ушей всех присутствующих.

Все повернули головы и увидели седьмого принца Сюань Тянь Хуа, пришедшего с группой гостей мужского пола. Рядом с седьмым принцем стоял человек, которому было пятьдесят лет. Этот человек был лордом Дин Ан.

Увидев мужчин, в голове Цин Ле сразу раздался один звук: «Все кончено!»

Лорд Дин сердито посмотрел в комнату. Сделав несколько шагов вперед, он дважды ударил Цин Ле по лицу. Когда он был молод, он был генералом и обладал большой силой. Эти две пощечины не только отбросили Цин Ле на пол, но из уголка ее рта даже потекла кровь.

Цин Ле посмотрела на него глазами полными печали: «Господин, отец, я была обижена».

«Репутация этого лорда полностью потеряна!» Лорд Дин сердито отбросил экран. Человек в ванной почти утонул.

«Охранники!» Лорд Дин Ан отдал приказ, и сразу подошли два охранника. Он указал на мужчину в ванной, сказав: «Возьмите его, привяжите снаружи, и пусть его разорвут пять лошадей!»

«Господин, помилуйте!» Человек испугался до безумия: «Господин! Это не связано со мной! Все было устроено имперской дочкой. Этот слуга не знает, почему императорская дочь внезапно упала! Мой господин! Этот слуга уже много лет служит этому дворцу. Молю моего Господина проявить милосердие к жизни этого слуги!»

«Лорд Дин Ан». Сюань Тянь Хуа заговорил. Несколькими словами он снова привлек внимание всех присутствующих к себе: «Независимо от того, живет ли этот человек или умирает, жизнь императорской дочери Цин Ле тяжела. Приносите себя в жертву ради счастья вашего ребенка. В один день можно наблюдать два радостных события для Дин-Дворца». Когда он сказал это, он посмотрел на принцессу Дин Ан: «Принцесса, пожалуйста, не волнуйтесь. Этот принц объяснит все отцу императору. Кроме того, я приглашу отца императора лично узаконить брак. Принцесса и Господин, просто подождите свадебного банкета императорской дочери!»

Закончив говорить, он щелкнул пальцами и ушел со своими слугами.

Лорд Дин Ан не мог призвать Сюань Тянь Хуа остановиться, но Цин Ле схватилась за его одежды и плакала: «Господин, отец! Дочь не хочет выходить замуж за него! Этой дочери нравится его Высочество принц Юй. Господин, пожалуйста, помоги мне выполнить это!»

Фэн Юй Хэн рассмеялась от гнева: «Имперская дочь Цин Ле, эти слова показывают, что у моей семьи Фэн нет никакого достоинства. Вы уже сделали это с другим человеком. Это видели сотни глаз. Даже его Высочество принц Чун лично видел это. Вы на самом деле все еще рассчитываете на принца Юй? Могу я спросить, императорская дочь, ты хочешь соперничать со мной в должности официальной принцессы Юй, или ты хочешь быть наложницей?»

В этот момент Цин Ле замялась и подсознательно ответила: «Эта императорская принцесса, естественно, хочет быть официальной принцессой!»

Фэн Юй Хэн сердито посмотрела прямо на лорда Дин Ан, ее тон стал резким: «Разве Господин это не слышал? Я пойду прямо сейчас, чтобы вернуть его Высочество принца Чун. Пусть он изменит свое послание к Императору. Он скажет ему, императорская дочь Цин Ле небрежно купается с другими мужчинами, но она все еще жаждет принца Юй. Император, пожалуйста, поддержи ее, в желании стать официальной принцессой Юй. В то же время принц Юй лично отправится в усадьбу моей семьи Фэн, чтобы отменить помолвку?»

Цин Ле содрогалась рядом с одеждами лорда Дин Ан, горько умоляя: «Лорд Отец, быстро пообещай ей!»

Лорд Дин яростно поднял ногу и отбросил Цин Ле.

Принцесса Дин быстро продвинулась вперед и в страхе отвела Цин Ле подальше. В то же время она начала спорить с лордом: «Над твоей собственной дочерью издевались, но ты все равно ударил ее? Это так ты проявляешь свою отцовскую любовь?»

Как мог лорд Дин Ан справиться с их необоснованными аргументами. Глядя на Фэн Юй Хэн, он с тревогой сказал: «Молодая мисс семьи Фэн, этого абсолютно не должно быть! Этот лорд сказал Цин Ле, что ее слова были неправильными. Молодая мисс семьи Фэн, пожалуйста, не принимайте это близко к сердцу и не принимайте это за правду».

«Почему она не должна принимать это за правду?» - воскликнула Цин Ле, сказав: «Я просто хочу выйти замуж за принца Юй. С детства мне нравился только принц Юй. Господин, отец, почему ты не позволил мне выйти за него замуж?»

С бессмысленностью Цин Ле, мадам и молодые мисс уже не могли слушать ее слова. Каждый из них высказался за Фэн Юй Хэн над этой несправедливостью: «Хотя вы - имперская дочь, вы не можете быть настолько необоснованными. Кроме того, принц Юй и вторая молодая мисс Фэн уже помолвлены. Даже если бы это было не так, теперь, когда вы это сделали, как вы могли быть достойны его Высочества принца Юй».

«Это верно. Дин Дворец слишком запугивает людей».

Фэн Юй Хэн посмотрела холодно. Глядя на лорда Дин Ан, она холодно фыркнула: «Я слышала о божественных боевых способностях лорда Дин Ан, но я никогда не думала, что наша первая встреча будет такой. А-Хэнг не достойна такого. Получив милость его Высочества принца Юй, я спровоцировала ненависть имперской дочери Цин Ле. Господин, я обязательно скажу отцу об этом после возвращения в усадьбу. Я также отправлю кого-нибудь, чтобы сообщить его Высочеству принцу Юй. Хотя моя семья Фэн не является королевской семьей, над ней тоже нельзя издеваться и унижать ее. Был также вопрос принцессы Дин Ан, заставляющей нас, сестер, играть в цитру для слуг. Я все еще помню это!»

Выговорив это, она схватила Сян Ронг за руку и сказала двум служанкам: «Мы возвращаемся в поместье!»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 91**

Глава 91 – Выбор семьи Фэн

Фэн Юй Хэн почувствовала, что, поскольку вся семья лорда Дин Ан была настолько бесстыдной, тогда не было необходимости в их пощаде. Она не беспокоилась о том, что имя Фэн Цзинь Юаня было поднято в этом деле. Это было, в конце концов, уже не личным делом. Это дворец Дин Ан провоцировал семью Фэн. Фэн Цзинь Юань был благородным премьер-министром. Были ли причины игнорировать это?

С ее отъездом, банкет в честь дня рождения принцессы Дин Ан подошел к очень некрасивому завершению. Никто не мог продолжать слушать музыку или смотреть танцы. Каждый человек подошел к принцессе Дин Ан, отдал честь и попрощался с ними. Была женщина, которая была особенно нескромной и сказала с улыбкой: «Сегодняшний визит был действительно удачным. Мало того, что я слышала, как старшая молодая мисс Фэн играет на цитре, но я также попала на этот удачный момент для императорской дочери Цин Ле».

Был тот, кто сразу же согласился: «Когда будет свадебный банкет императорской дочери, принцесса, лучше не забудьте пригласить нас на свадьбу».

Принцесса Дин сердито крикнула: «Уходите! Все, убирайтесь!»

Ее проклятия не имели значения, поскольку люди, которые молчали, уже были недовольны. Они все поняли: «Раз ты хочешь, чтобы мы ушли, мы уйдем! Но когда вы пригласите нас в будущем, мы не придем! Посмотрим, сколько людей дворец Дин Ан сможет пригласить на банкет на следующий год. В конце концов, вы не сможете даже заставить лавочника привести сюда свою жену и дочь! Хммм!»

После этого фырканья все быстро разошлись. Гости мужчины также попрощались с лордом Дин. В мгновение ока единственными, кто остался в этом большом зале были семья лорда Дин Ан и некоторые слуги.

Лорд Дин Ан посмотрел на грязную комнату и почувствовал, что в его глазах потемнело. В этой темноте он чувствовал, что ситуация становится все более безнадежной.

Он посмотрел на свою жену и дочь, особенно на этот растрепанный вид Цин Ле. Если бы его ногу не держали, то он пнул бы ее.

Принцесса Дин Ан была ошарашена. Увидев, что лорд Дин Ан был действительно в ярости, она даже не осмелилась заплакать.

«Мерзкое существо!» Лорд Дин Ан указал прямо на Цин Ле: «Ты - мерзкое существо, которое пришло еще что-то требовать!»

Усадьба Фэн.

В главном зале дворца Шу Я Фэн Чен Юй лежала на коленях матриарха, громко плача. Фэн Цзинь Юань сидел рядом с ней и не мог не вздохнуть.

Фэн Юй Хэн и Сян Ронг сидели напротив него. Сян Ронг немного испугалась, опустив голову и не осмеливаясь взглянуть на отца.

«Бабушка и отец должны поддержать Чен Юй!» - воскликнула Чен Юй, рассказывая об унижении, которое она испытала во Дворце Дин. «Чен Юй горько практиковала игру на цитре в течение многих лет, но для чего? Отец также сказал, что умение Цзинь Чен Юй не должно быть легко раскрыто. Его нужно сохранить в тайне .... Но сегодня, в Дин Дворце, вторая сестра заставила меня сыграть для группы танцоров. Отец, Чен Юй чувствует себя невероятно обиженной!»

Чен Юй никогда не плакала в такой душераздирающей манере. Складывалось впечатление, что она не могла продолжать так жить. Задыхаясь от слез, казалось, что в любой момент у нее начнутся спазмы.

Матриарх жалела ее и постоянно терла ее спину; однако крики Чен Юй становились все более громкими.

Фэн Цзинь Юань ударил по поверхности стола, глядя на Фэн Юй Хэн: «Что именно ты хотела сделать?»

Фэн Юй Хэн нахмурилась. Совершенно смущенная, она спросила своего отца: «Отец, что ты имеешь в виду под этими словами?»

Фэн Цзинь Юань абсолютно не выдержал ее невинной внешности и яростно сказал: «С тех пор, как ты вернулась, эта усадьба не испытывала спокойствия ни на один день. Отец спрашивает тебя, что именно ты хотела сделать? Если ты хочешь отомстить за то, что тебя выгнали из поместья три года назад, тогда направь гнев на своего отца. Почему ты причиняешь беспокойство своей старшей сестре?»

Чен Юй придумала оправдание: «Вторая сестра, раньше, ты была дочерью первой жены. Я любила тебя и уважала тебя. Даже, несмотря на то, что ты покинула столицу, это не имело никакого отношения ко мне. Почему ты хочешь навредить мне?»

Фэн Юй Хэн посмотрела на папу и сестру, которые были в полной гармонии. Она поставила чашку чая и посмотрела прямо на Фэн Цзинь Юаня, ничего не говоря. Как только Фэн Цзинь Юань собирался задать другой вопрос, чувствуя себя неуютно из-за его взгляда, она слабо раскрыла рот и сказала: «Хотя это очень смешно, я должна снова напомнить отцу. У А-Хэнг не такой вспыльчивый характер из-за того, что вы действовали так, как хотели три года назад. Если вы все еще не можете отличить правильное и неправильное три года спустя, тогда вы должны предоставить мне разумное объяснение». Она повернула голову и посмотрела на Фен Чен Юй: «Могу я спросить старшую сестру, что ты имеешь в виду? Заставила тебя играть на цитре? Я также спрашиваю тебя, не сказал ли отец, что дочь наложницы не должна красть центр внимания от дочери первой жены?»

Чен Юй не ответила. Вместо нее ответила матриарх: «Это действительно было сказано, но как игру на цитре для группы танцоров можно считать центром внимания?»

Фэн Юй Хэн кивнула: «Бабушка права. А-Хэнг также считала, что это так и спорила по этому поводу с принцессой Дин Ан. Любой, кто присутствовал, может подтвердить это. Но эта принцесса Дин Ан настояла на том, что танцоры ее дворца были не простыми людьми. Их воспитывали так же, как и молодых мисс. Она также сказала, что возможность для дочери семьи Фэн сыграть на цитре для танцоров ее дворца дается небесами один раз. А-Хэнг была отправлена в отдаленное место в девять лет и действительно не знала, что подобные перемены произошли в столице. Принцесса Дин Ан говорила так решительно, что я не могла не поверить ей».

Фэн Цзинь Юань собрался с мыслями и спросил Чен Юй: «Разве принцесса Дин сказала что-то похожее на то, что описала А-Хэнг?»

Чен Юй была поражена и беспомощно кивнула головой. Она могла только признать это. Это было то, что слышали многие десятки мадам и молодых мисс. Если бы Фэн Цзинь Юань начал бы расспрашивать других, он мог бы узнать правду.

«Хмф!» Матриарх рассердилась: «Тривиальный дворец действительно осмеливается заявлять такие вещи?»

Фэн Юй Хэн продолжала: «Не только это. Размышляя об этом, бабушка и отец не слышали, что произошло дальше. Эта императорская дочь Цин Ле тайно встретилась с мужчиной в заднем зале и была обнаружена. Когда все вошли, одежда императорской дочери Цин Ле не покрывала ее тело, поскольку она была в ванной с мужчиной. Мужчина был без одежды, но императорская дочь Цин Ле сказала, что это была А-Хэнг, которая тайно встречалась с этим мужчиной. Она сказала, что поймала меня».

«Что?» На этот раз Фэн Цзинь Юань также был разозлен: «Они относятся к моей усадьбе Фэн как к какой-то мебели, которую можно использовать просто для шоу?»

«Есть еще!» Фэн Юй Хэн с удовольствием рассказывала эту историю: «Это событие было не только увидено женщинами, но и всеми гостями мужского пола. Прямо перед тем, как его Высочество седьмой принц ушел, он сказал, что он проинформирует Императора о заключении брака между имперской дочерью Цин Ле и этим человеком; однако императорская дочь Цин Ле просила лорда Дин Ан, чтобы он поговорил с Императором. Она не хотела выходить замуж за этого мужчину, она хотела выйти замуж за принца Юй и стать его официальной принцессой».

«Какое сильное заявление!» Матриарх дрожала от гнева: «Официальная принцесса Юй - это А-Хэнг нашей семьи. Как он мог бы выбрать эту странную имперскую дочь!»

«Я думаю, что смысл слов Дин-дворца заключается в том, чтобы дворец принца Юй отменил помолвку с семьей Фэн!» Фэн Юй Хэн вздохнула и очень беспомощно сказала: «В конце концов, это дворец. Возвращаясь к тому году, разве они не просили также императора устроить брак с его Высочеством девятым принцем, когда А-Хэнг уже была с ним помолвлена».

Слова Фэн Юй Хэн успешно перенесли гнев с нее на Дворец Дин.

Фэн Чен Юй увидела, что ее отец и бабушка отошли от обвинения Фэн Юй Хэн до осуждения Дин-Дворца. Она не могла не сказать: «Отец».

Фэн Юй Хэн не ждала, когда ее отец заговорит, и быстро спросила: «Отец, как лорд без власти осмелился запугать дочь премьер-министра? Поместив дочь семьи Фэн на тот же уровень, что и слуг их дворца. Куда же дворец Дин Ан помещает премьер-министра нынешнего суда? Отец, пожалуйста, поддержите нас, двух сестер!»

Фэн Цзинь Юань кивнул и утешил Чен Юй: «Не волнуйся. Отец запомнит этот долг. Этот дворец Дин, моя семья Фэн отказывается от сосуществования с ними!»

Чен Юй хотела сказать, что я не хотела, чтобы ты ненавидел Дворец Дин, я хотела, чтобы ты ненавидел Фэн Юй Хэн! Но эти слова нельзя было так просто сказать. Поскольку ее отец уже определил, что виноват Дин Ан, если она продолжит обвинять Фэн Юй Хэн, могло сложиться бы впечатление, что она не любила своих сестер. Она всегда хорошо вела себя перед отцом. Она могла только опустить голову и жалобно выпустила звук «да». В то время как Фэн Цзинь Юань не обращал на них внимания, она яростно впивалась взглядом в Фэн Юй Хэн.

Матриарх почувствовала, что настроение Чен Юй было немного странным. Глядя вниз, она увидела яростный взгляд и не могла не почувствовать, как ее сердце дрожит.

Фэн Юй Хэн не была добродетельной, это было известно всем. Более того, Фэн Юй Хэн даже не пыталась притворяться. Кто бы ни сделал ее несчастной или кто бы ни стал ее врагом, она, как правило, сообщала об этом сразу же и, определенно, не стала бы с этим шутить.

Но Чен Юй всегда поддерживала лицо Бодхисаттвы перед другими. Раньше она чувствовала, что у этой внучки был лучший темперамент и лучшая личность. Только такой человек мог быть матерью всех под небесами. В последнее время, однако, она обнаружила, что эта Фэн Чен Юй была не таким приятным человеком, как она думала. Вместо этого она, казалось, скрывала такой же жестокий темперамент, как у Фэн Юй Хэн.

Матриарх почувствовала панику. Дело не в том, что она боялась, что Чен Юй умеет интриговать. Если бы она была сосредоточена на том, чтобы стать матерью всех под небесами, как она могла это сделать, будучи слишком честной. Она боялась, что у Чен Юй не было планов, что она будет зловещей и черствой, как Чэнь Ши. Если бы она действительно была такой, возможно, она не была бы надеждой семьи Фэн и вместо этого стала бедствием семьи Фэн!

Сегодняшние события заставили Фэн Цзинь Юаня вернуться в Сосновый двор с тяжелыми мыслями. Слова Фэн Юй Хэн напомнили ему: как бесправный лорд мог так относиться к семье Фэн? Размышляя об этом опять и опять, разве это не потому, что семья Фэн не имела надежной защиты, на которую можно было положиться. Хотя Фэн Юй Хэн и принц Юй были помолвлены, все хорошее, что принц Юй давал, было предоставлено Фэн Юй Хэн. Были люди, которые точно знали, что принц Юй не любил семью Фэн. Не говорите о том, что семья Фэн в порядке, даже если что-то случится в будущем, если он не ударит их, пока они находятся внизу, это уже было бы очень хорошо. Они абсолютно не могли надеяться на какую-либо помощь.

Он чувствовал, что пришло время принять решение по некоторым вопросам.

«Слуга». Фэн Цзинь Юань крикнул низким голосом, и слуга тут же открыл дверь: «Подготовьте карету».

Слуга был поражен. Сейчас почти полночь. Он все еще хотел выйти посреди ночи? Но он не посмел спросить. Соблюдая приказ, он пошел готовить повозку.

После того, как слуга ушел, можно было услышать, как Фэн Цзинь Юань говорил: «Скрытые охранники».

Тень человека сразу же появилась посреди кабинета.

«Раньше я попросил вас следить за третьим принцем. Вы обнаружили какие-то движения?»

Скрытый охранник кивнул: «Третий принц отправился на встречу с премьер-министром Фэн пять дней назад, но лорд Фэн не встречался с ним. Через два дня лорд Фэн отправился ко второму принцу. Кроме того, третий принц уже имел намерение тайно подготовить армию и лошадей. Он уже призвал многих солдат из внешних провинций. Основываясь на достоверной информации, он уже разместил около тридцати тысяч». 1

Фэн Цзинь Юань кивнул: «Очень хорошо. Он мужественный мужчина».

«Мой господин, вы едете во дворец третьего принца Сян?»

Фэн Цзинь Юань кивнул: «Пришло время совершить поездку. Моя семья Фэн, несмотря ни на что, не может избежать этой битвы со многими врагами. Если я не установлю свою позицию, возможно ... будет уже слишком поздно!»

Скрытый охранник больше ничего не сказал и исчез в воздухе.

Фэн Цзинь Юань покинул усадьбу и тайно вошел во дворец третьего принца Сян.

1: Другой премьер-министр Фэн. Отец Фэн Тянь У.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 92**

Глава 92 – Посмотрим, что судьба припасла

Внутри Небесного Зала Император держал в руке бумагу, спрашивая стоящего на коленях руководителя астрономического совета: «Много дней назад вы сказали, что звезда Феникса прибыла. Что с этой звезды сейчас?»

Наблюдатель торжественно ответил: «Звезда Феникса вошла в столицу и стала ярче, неуклонно продвигаясь по ее курсу. Если через десять лет не будет движения, она ... займет главное место».

Слова тянулись к завершению. Чтобы новая звезда феникса заняла основное место, предыдущая звезда должна была сначала покинуть это место. Что касается этой новой звезды императора Феникса, то это был бы не великий император Тянь У. Это будет кто-то другой.

То, что новый император взойдет на престол, означает, что старый Император ... скончается.

Император Тянь У кивнул: «Рождение, старение, болезнь и смерть являются частью человеческого цикла жизни. Просто мы хотим прожить несколько лишних лет. Каким бы ни был результат, я должен проложить ровный путь для этого ребенка ... Вы можете идти».

«Хорошо». Советник поклонился и ушел.

Император Тянь У сжал листок бумаги в руке и прошептал про себя: «Мингер, я действительно не знаю, подходит ли эта девушка, или нет. Если семья Фэн сможет нанести ей вред, возможно, она перестанет быть важна».

С внезапным движением Император махнул рукой, указывая, чтобы все ушли. Только после того, как он остался единственным в Небесном Зале, в середине зала неожиданно появилась тень человека.

«Ваше Величество». Человек опустился на колени и сказал: «Премьер-министр Фэн вошел в дворец Сян».

Император Тянь У нахмурился от гнева: «Идиот не мог различить хорошее от плохого! Одного Мингера было недостаточно, он действительно хочет, чтобы его старшая дочь поднялась на позицию императрицы? Хммм! Мы должны взглянуть. Давайте посмотрим, насколько хороши перспективы третьего ребенка, которого он выбрал!»

Со взмахом руки, скрытый охранник исчез.

«Охранники!» Император Тянь У встал: «Сопроводите нас к Зимнему дворцу луны!»

Это был тридцать шестой раз в этом году, когда император Тянь У отправился в Зимний лунный дворец, но он четко помнил каждый раз. Каждый раз, когда он возвращался, он делал отметку на колонне в своей спальне во дворце Чжао Хэ.

Император Тянь У сел на трон. Подняв голову рукой, он спросил великого евнуха Чжан Юань: «Скажи нам, на этот раз встретится ли с нами императрица Юй?»

Чжан Юань вытер лоб от холодного пота, отвечая: «Император, посмотрим, что судьба приготовила».

Па!

Император Тянь У ударил Чжан Юаня по голове: «Ты действительно становишься все более и более смелым! Разве вы не можете быть более счастливы для нас?»

Чжан Юань очень обиделся: «Как этот слуга не мог надеяться на ваше величество! Этот слуга искренне желает, чтобы Зимний Лунный Дворец каждый день открывал свои ворота для вашего Величества, но имперская наложница Юй знакома с вами. Сколько раз вы виделись с ней за все это время?»

«Что, если этот раз другой?»

«Вот почему этот слуга сказал, что мы должны положиться на судьбу!» Со словами Чжан Юань использовал свои пальцы, чтобы подсчитать: «Вы уже сделали семь отметин. Это будет восьмой знак, и уже начало осени. Думая об этом, уже почти полный ... »

Па!

Он снова ударил его.

Чжан Юань держал голову, говоря: «Ваше Величество, если вы будете избивать этого глупого слугу, то не будет более компетентных людей, чтобы служить вам».

«Тогда мы вызовем Чжан Гуан назад!»

«Ах, ваше величество! Если вы вызовите эту слугу, тогда некому будет служить Его Высочеству девятому принцу».

Тянь У хмыкнул и впился взглядом в Чжан Юаня: «Тогда вам надо будет задержаться. Когда Мы будем стары и больше не сможем ходить в суд, мы увидим, что вы тогда скажете».

Чжан Юань был очень умен и дал понять: «В любом случае, независимо от того, где ваше величество, этот слуга последует».

Тянь У был уговорен редкой улыбкой этого слуги; однако, когда трон приблизился к Дворцу Зимней Луны, его выражение лица снова потемнело.

«Что, если мы не пойдем», - начал колебаться Тянь У.

Чжан Юань уже привык к тому, что Тянь У все время волнуется, поэтому он даже не потребовал остановить трон и просто посоветовал ему: «Попробуйте. Что, если она позволит нам».

Тянь У кивнул: «Тогда давайте попробуем».

Но реальность доказала, что нет. Ворота Дворца Зимней Луны оставались закрытыми сегодня, как это было в течение многих лет. Не имеет значения, сколько раз Чжан Юань спрашивал, все императорские слуги отвечали одинаково: «Императорская наложница Юй сказала, что не встречается с Императором».

Больше ничего Чжан Юань не мог сделать. Он мог только отступить: «Ваше Величество, колонна в нашем дворце Чжао Хэ будет отмечена еще одной чертой».

Тем не менее, Тянь У не был обескуражен. Приказав слугам, которые несли трон: «Идите на запад! Идите к смотровой лунной площадке».

Слуги несли трон в направлении смотровой лунной площадки. С этой стороны была небольшая дверь. Тянь У вспомнил, что было несколько раз, когда эта дверь осталась неохраняемой. Если бы он двинулся немного осторожнее и не предупредил скрытых охранников дворца Луны, он мог войти.

У маленькой двери он слез с трона и приказал своим слугам отступить. Он подошел к двери один. Конечно, никто не охранял эту дверь. Тянь У в настоящее время праздновал про себя и был готов открыть дверь и войти. Тем не менее, фигура в белой одежде внезапно выплыла изнутри.

Он отступил на несколько шагов, его выражение лица потемнело.

«Хммм! Вы знаете, кого вы остановили?»

Фигура в белом остановилась. Это была холодная женщина с мечом в руке. Она посмотрела на императора Тянь У с бесстрастным лицом.

«Ваше Величество».

«Поскольку вы знаете, что мы Император, вы все еще осмеливаетесь остановить нас?»

«Неужели Император просит простить эту ошибку. Этот слуга подчиняется только императорской наложнице Юй. Если ваше величество настаивает на том, чтобы пройти внутрь, это можно сделать только путем убийства этого слуги».

Тянь У был расстроен.

Дело не в том, что он не мог пробиться. Он доверял, что его собственные скрытые охранники были намного сильнее девочек зимнего дворца Луны, но он также знал, что как только он пробьется туда, он опасался, что имперская наложница Юй не просто не встретит его. Он мог терпеть это состояние невозможности встретиться со своим самым любимым человеком, но у него не было возможности терпеть ненависть.

«Все в порядке». Он махнул рукой и сел на трон, истощенный: «Скажите имперской наложнице Юй, чтобы она заботилась о себе. Если наступит день, когда она передумает и захочет увидеть Нас, даже если мы уже находимся в могиле, мы определенно поднимемся еще раз для нее». После этого, когда-то великий император Тянь У, похоже, мгновенно постарел на десять лет, годы внезапно догнали его тело и его возраст.

«Ваше Величество». Увидев, как Тянь У уходил, скрытая женщина-охранник в белом сказала: «Имперская наложница хотела, чтобы этот слуга сказал вам кое-что».

«О?» Дух Тиан У сразу же оправился, его тело наклонилось вперед, и он с тревогой спросил: «Что она хотела сказать нам?»

Женщина в белом ответила: «Императорская наложница сказала, что его Высочество девятый принц имеет хорошее зрение, но она может только помочь в этой степени».

Тянь У замер на мгновение, затем глупо сказал: «Значит, это было не для нас». Чувство одиночества наполнило его сердце. Подняв руку, трон был поднят и повернут. «Вернитесь назад и скажите своей императорской наложнице, пока она счастлива, Мы сделаем все, что она захочет. Мингер, Мы будем защищать ее вместе с этой девушкой».

Когда он закончил говорить, трон понесли вперед. Через некоторое время они покинули территорию дворца Луны.

Чжан Юань не говорил на пути назад. Он знал, что императору нужно было время тишины. Такая тишина закончится только на утреннем суде на следующий день, когда он, наконец, сможет вернуться к нормальной жизни.

Через час, во дворце Синь Лань.

Самая высокопоставленная императорская наложница Бу Бай Пин в настоящее время приправила специи в кадильницу благовоний. Рядом с ней был евнух, который сообщил: «Император снова отправился в Зимний лунный дворец. Имперская наложница Юй все еще не встречалась с ним».

Бу Бай Пин пожала плечами и улыбнулась: «Этот наш император действительно любит виноград, который он не может съесть. Имперская наложница Юй точно оценила его характер. На протяжении многих лет она все еще отказывается встретиться с ним».

Евнух также сказал: «Император ждал этого много лет, слуга думает, что у императорской наложницы Юй не осталось много времени».

«Хмф!» Бу Бай Пин внезапно фыркнула, положив всю коробку специй в кадильницу. Через мгновение аромат заполнил воздух и заставил каждого почувствовать головокружение.

Молодой слуга дворца быстро пошел, чтобы убрать кадильницу. Бу Бай Пин неторопливо вернулась в свою спальню и села перед своей кроватью. «У нее иссякнут хорошие дни? Прошло около семи лет, но Император все еще так предан ей. Этот имперский гарем стал почти холодным гаремом. Прошло семь лет с тех пор, как я в последний раз видела имперскую наложницу Юй. В течение семи лет она не ступила в имперский гарем. Разве он не женится снова после смерти императорской наложницы Юй!»

Фэн Юй Хэн рано утром встала и переоделась в новый набор плотной одежды. Надев пару мягких тканевых туфель, она начала бегать вокруг павильона Тонг Шэн.

Ван Чуан последовала за ней. Во время бега она спросила из любопытства: «Неужели молодая мисс не могла спать?» Она посмотрела на небо, когда спросила: «Солнце только стало всходить».

Фэн Юй Хэн сказала ей: «Я всегда буду вставать на рассвете, чтобы пробежать пять кругов вокруг павильона Тонг Шэн. Затем я сделаю несколько силовых упражнений. Я хочу быстро натренировать мышцы этого тела».

Ван Чуан посмотрела на этот большой павильон Тонг Шэн, затем вздохнула, пять кругов! Вторая юная мисс собиралась умереть с такой скоростью. Однако, подумав об этом, намерение было хорошим. Тренировка тела была неплохой. Вторая молодая мисс уже знала немного боевых искусств. Если бы она могла улучшить свою внутреннюю силу, у нее был бы больший контроль в ситуации жизни или смерти.

Таким образом, она больше не пыталась отговорить ее и только сказала Фэн Юй Хэн: «Тогда этот слуга будет сопровождать юную мисс на тренировках».

Фэн Юй Хэн не отказалась. Обучение было всегда хорошим. Когда она побежала, она также вспомнила о Цзи Руи и не могла не спросить Ван Чуан: «Когда Хуан Цюань выйдет с Цзи Руи?»

Ван Чуан ответила: «Они проснулись за час до тебя».

«Э-э ...» Она была немного обеспокоена: «Смог ли Цзи Руи проснуться?»

«Второй молодой мастер берет на себя инициативу по пробуждению Хуан Цюань каждый день. Тот, кто не может проснуться, это Хуан Цюань ... »

Хорошо, Фэн Юй Хэн чувствовала некую гордость по отношению к Цзи Руи.

«О каких силовых упражнениях говорила молодая мисс?» Ван Чуан не понимала терминов, о которых говорила Фэн Юй Хэн.

Фэн Юй Хэн прямо не ответила на этот вопрос. Вместо этого, после того, как она пробежала один круг, она вытащила два мешка с песком из неизвестного места и привязала их к ногам. Так, следующие четыре круга были преодолены с прикрепленными мешками с песком.

После того как пять кругов были завершены, она вытащила две странные веревки из неизвестного места. Привязывая их к дереву, она натягивала их, чередуя руки.

После этого она взяла большой камень и начала поднимать его одной рукой. Она подняла его двести раз, чередуя руки.

От прыжков, приседаний, отжиманий ...

После ряда странных упражнений Ван Чуан, наконец, поняла, как тренируется молодая мисс ее семьи.

После полного двухчасового периода1 или двух часов в современных условиях Фэн Юй Хэн завершила утреннюю подготовку. В то же время она сказала Ван Чуан: «То же самое будет сделано по ночам. Каждый день будет таким же. Кроме того, на завтрак я буду есть только вареное яйцо. На обед и ужин должна быть говядина, не жирная. Вы понимаете?»

Ван Чуан вытерла пот и кивнула: «Этот слуга проинформирует кухню». Она повернулась, готовясь уйти, увидев, как Фэн Сян Ронг подошла к слуге: «Хм, третья молодая мисс».

1: Термин здесь 时辰, который использовался в прошлом. Как поясняется в тексте, это было два часа.

TN: Звезда феникса, вероятно, связана с местом императрицы. Если он снова будет упомянут, я сохраню его как звезду феникса ради преемственности.

TN2: Император использует Мы, потому что он Император.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 93**

Глава 93 – Посаженное семя определяет фрукт

Фэн Юй Хэн также заметила Сян Ронг, но еще уловила запах чего-то ароматного.

Ее взгляд был немедленно обращен к контейнеру с едой, который несла слуга: «Что такое вкусное ты принесла?»

Ван Чуан напомнила ей: «Вы только что сказали, что будете есть только вареное яйцо».

«Это было про завтрак. Я никогда ничего не говорила о закусках». Фэн Юй Хэн придумала оправдание для себя: «Сян Ронг, может быть, эта наложница-мать снова сделала десерт?» Наложница-мать Ан умела делать хорошие десерты. Мало того, что ей нравилось их есть, Яо Ши и Цзи Руи также любили их.

Увидев, что ей они нравятся, Сян Ронг была очень довольна. Принимая контейнер с едой, она посмотрела на Фэй Юй Хэн: «Здесь есть пирожные из бобовой муки, выпечка из гибискуса и пирожные с османтусом. Есть также арахисовый песок, который любит Цзи Руи».

Фэн Юй Хэн была очень довольна: «Мать-наложница Ан великолепна». Она действительно хотела немедленно положить пирожное из бобовой муки в рот, но, увидев, что Ван Чуан посмотрела на нее с видом надзирателя, она подумала, и отодвинула вытянутую руку. «Ван Чуан, отнеси их моей маме и Цзи Руи. Не забудьте оставить мне немного пирожных из бобовой муки» Затем она протянула руку и схватила Сян Ронг: «Сестра спрашивает тебя, что ты делаешь, когда тебе скучно во дворе».

Сян Ронг немного подумала: «Просто немного рукодельничаю. Недавно я помогала матери-наложнице сшить носовые платки».

«Ты можешь рано встать?»

Сян Ронг не понимала, что она имела в виду: «Как рано?»

«На рассвете».

«Зачем так рано вставать?» Сян Ронг не понимала: «Что-то случилось со второй сестрой?»

Фэн Юй Хэн покачала головой: «Нет ничего плохого. Просто упражнения. Если ты можешь проснуться, тогда приходи. Мы можем тренироваться вместе. Старшая сестра научит тебя боевым искусствам, если хочешь?»

Услышав эти слова, Сян Ронг стала счастлива и неоднократно кивала головой: «Да, да! У меня есть большие надежды стать очень могущественной, для меня достаточно быть более физически активной».

Фэн Юй Хэн дала ей понять: «Это определенно возможно. Тогда мы сделаем так, начиная завтра, прямо на рассвете, ты придешь в павильон Тонг Шэн и будешь бегать со старшей сестрой».

Именно так она оказалась партнером. Даже после того, как Ван Чуан вернулась после доставки десертов, две сестры все еще обсуждали свои планы на следующий день.

Ван Чуан слушала эту пару и посчитала это забавным. Юная мисс их семьи все еще была ребенком. Детям всегда нужно было найти партнера.

Однако она не знала, что Фэн Юй Хэн только частично хотела найти партнера. Что еще более важно, она хотела дать Сян Ронг больше возможностей наладить свою жизнь. У нее не было надежды на то, что Сян Ронг действительно изучит любые боевые искусства, но быть сильнее, чем другие женщины, уже не плохо.

В этом поместье Фэн было не так много людей, с которыми Фэн Юй Хэн была близка. Первоначально она не чувствовала себя особенно близкой к этой маленькой сестре, но каждый раз, когда она видела ее, воспоминания о собственном владельце тела неудержимо поднимались. Воспоминания об их детстве вспыхивали в ее сознании неоднократно. Сян Ронг была очень симпатичной и круглой, как маленькая булочка. Она могла видеть, как позади нее поплыла небольшая булочка, желая говорить, но, не осмеливаясь, запутавшись в своих словах.

Возвращаясь назад, первоначальный владелец тела любил эту маленькую сестру, но, будучи ребенком, она не знала, как это выразить. Кроме того, дочь семьи Фэн первой жены и дочери наложницы придерживалась разных правил. Это создало дистанцию между двумя детьми, которые должны были играть вместе.

Сегодня Сян Ронг была в порядке. На самом деле она осталась поесть с ними.

Фэн Юй Хэн сказала Сян Ронг, что яйца могут пополнить вещь, называемую белком в теле, которая была хороша для тела. Это было особенно важно для людей, которые тренировали свои мышцы.

Сян Ронг не понимала этого слишком хорошо, но с юного возраста она знала, что вторая сестра всегда была права. Таким образом, независимо от того, что Фэн Юй Хэн ела, она тоже ела. После еды она не забывала спросить Фэн Юй Хэн: «А как насчет обеда? Что я должна есть на обед?»

Фэн Юй Хэн очень уверенно сказала ей: «Нежирную говядину».

Сян Ронг слегка вздохнула: «На самом деле, наложница-мать Ан и я были в порядке. У наложницы-мамы есть магазин из ее приданого, и хотя она не зарабатывала очень много денег, каждый месяц был некоторый излишек. Раньше, когда мать была в поместье, деньги, необходимые для еды, одежды и других вещей, были почти полностью вычтены. Отец и бабушка не могли вспомнить об этом. Наложница-мать израсходовала свои собственные деньги, чтобы слуги выходили и покупали еду, и она сама готовила на маленькой кухне двора. Если бы это было не так, я боюсь, что никогда не смогла бы есть что-то вроде говядины».

Фэн Юй Хэн спросила ее: «Тогда как насчет Фен Дай? У Хан Ши, похоже, нет приданого». После того, как она задала этот вопрос, она пришла к своему собственному выводу: «Казалось, что Фен Дай не испытывала никаких трудностей. Фэн Цзинь Юань обожал Хань Ши, поэтому он не стал бы их обижать».

Сян Ронг кивнула: «Правильно. Отец прекрасно относится к ним». Она не удивилась, что Фэн Юй Хэн назвала своего отца его именем. Ан Ши сказывала ей давно, независимо от того, что делала вторая сестра, ее нужно было только слушать и смотреть. Перед другими людьми она абсолютно не должна говорить об этом. «Но теперь их отношение ухудшилось». Сян Ронг вспоминала: «С тех пор, как Цзинь Чжэнь стала наложницей, отец, похоже, не ходил во двор наложницы-матери. Я слышала, что после того, как Фен Дай была ранена, отец даже не пошел к ней, поэтому Фен Дай устроила огромную истерику».

Фэн Юй Хэн слышала об этом от Ван Чуан. Личность Фен Дай была полностью похожа на Чэнь Ши, но она была моложе. Только небеса знали бы, не превзойдет ли она ее после взросления.

Две сестры поболтали какое-то время после завтрака, пока не пришла слуга с бабушкой и слугой.

Фэн Юй Хэн обнаружила, что она их не узнала, но увидела, что Ван Чуан поприветствовала их. Она сразу поняла, что они на восемьдесят процентов могут быть людьми из дворца принца Юй.

Разумеется, Ван Чуан лично привела их в комнату. Двое сразу опустились на колени и поприветствовали Фэн Юй Хэн, сказав: «Этот слуга благословляет принцессу».

Называя ее принцессой, они были без сомнения людьми из дворца принца Юй.

Ван Чуан быстро представила их: «Юная мисс, это посвященный портной усадьбы, который пришел, чтобы измерить юную мисс и третью молодую мисс».

Сян Ронг не думала, что портной будет так быстро. Одежда из рафинированного облачного шелка, она действительно волновалась, что не могла бы ее носить. Оставить ее для выходов в общество было бы лучше.

Портной очень быстро снял мерки двух молодых мисс. Ван Чуан также достала два свертка ткани, чтобы их забрать.

Сян Ронг почувствовала большую радость в своем сердце, но не смогла ее освободить. Она очень поспешно попрощалась с Фэн Юй Хэн, сказав, что ей нужно пойти сказать наложнице матери Ан, чтобы она чувствовала себя счастливой.

Фэн Юй Хэн не остановила ее. В конце концов, она была десятилетним ребенком, поэтому у нее были такие чувства.

После того, как Сян Ронг ушла, она что-то вспомнила. Опустив голову, она посмотрела на свои туфли. Этим утром она чувствовала себя не очень комфортно в этой обуви. Она просто приказала слуге принести ей новую пару ботинок. Положив новую пару, она передала старую пару Ван Чуан: «Принеси ее Фен Дай и скажи, что я даю ей это».

Ван Чуан закрыла рот и некоторое время улыбалась, говоря: «Обувь молодой мисс, подаренная в прошлый раз, наложница-мать Хан, даже не осмелилась взглянуть на четвертую молодую мисс. Ей нужно бояться, чтобы четвертая молодая мисс не устроила еще одну истерику».

«Кого волнует». Фэн Юй Хэн пожала плечами и улыбнулась: «На этот раз лично доставьте их Фен Дай и скажите ей, что ее приданное было выменяно на них. Скажи ей, чтобы она может играть с ними, у старшей сестры еще много».

«Этот слуга понимает». Ван Чуан подняла ботинки и вышла из комнаты.

Фэн Юй Хэн могла почти предсказать, какая реакция была бы у Фен Дай, увидев эти ботинки, но это не имело к ней никакого отношения. Семена, которые посажены, определяют плоды, которые собирают. Та Фэн Фен Дай уже была довольно зла в таком молодом возрасте. Неужели она действительно воспринимала ее как человека, которого легко запугать?

В ту ночь Бан Цзоу вернулся из неизвестного места и вручил Фэн Юй Хэн сумку с пирожными, сказав ей: «Эти несколько дней его Высочество был в военных казармах в Фэн-Тай. Они были куплены по пути, когда он вернулся».

Фэн Юй Хэн с трудом улавливала движения Бан Цзоу и держалась за лоб: «Бан Цзоу, сколько мест вы посещаете каждый день? Если я встречусь с какой-то опасностью, вы все равно можете прийти и уйти, как вам будет угодно?»

Бан Цзоу ответил очень естественно: «Мастер в поместье. Иногда Бан Цзоу переходит к стороне принца. Когда хозяин покинет усадьбу, Бан Цзоу не покинет вас».

Фэн Юй Хэн кивнула, это было очень хорошо.

«Евнух Чжан хотел, чтобы этот слуга передал сообщение. Он сказал, что лечение в последний раз было очень эффективным. Он преклоняет колени в благодарность за милость принцессы».

Этот вопрос сделал Фэн Юй Хэн очень счастливой. Подумав про себя какое-то время, она сказала: «Я приготовлю еще какое-нибудь лекарство позже, и вы можете принести его евнуху Чжан».

«Хорошо. Мастер, позвольте спросить вас, что вы имеете в виду под приготовлением?» Бан Цзоу не мог сопротивляться желанию спросить ее. Но в мгновение ока он вернулся в свое укрытие.

Фэн Юй Хэн открыла пакет выпечки и взяла булочку с неизвестным наполнением. Ее губы наполнились сладким вкусом, как и ее сердце.

Эта сладость сохранялась до рассвета на следующий день, когда она бежала с Сян Ронг. Она подарила ее переполняющую улыбку, которая заставила Сян Ронг улыбнуться ей. Эта улыбка также помогла ей забыть чувство усталости от интенсивных упражнений. Хотя бывали времена, когда они почти не могли продолжать, в конце концов, им удалось завершить свои пять кругов вокруг павильона Тонг Шэн.

После завтрака две сестры отправились с Яо ши и Цзи Руи во внутренний двор Шу Я, чтобы выразить свое уважение матриарху. Они прибыли рано. Матриарх только что закончила уборку, и у бабушки Чжао была улыбка на ее лице: «Вторая молодая мисс - самая преданная».

Фэн Юй Хэн улыбнулась и ответила: «Как это может быть. Третья сестра прибыла со мной».

Матриарх быстро взяла беседу на себя: «В последнее время дни стали холодными. Холодно ночью?»

Она покачала головой: «Спасибо бабушке за ее заботу. Не холодно. Что касается талии бабушки, дни стали холодными, поэтому вы должны уделять ей больше внимания». Когда она это сказала, она вытащила из рукава еще несколько медицинских пластырей. «А-Хэнг принесла еще немного. Когда придет время, бабушка, примените их».

Увидев медицинские пластыри, матриарх была счастлива. К ней быстро подошла бабушка Чжао, которая их должным образом приняла, и всецело похвалила ее: «Наша А-Хэнг действительно самая дорогая».

Когда она заговорила, со двора вошла Хан Ши, Ан Ши и Цзинь Чжэнь. Гораздо дальше позади них была Фэн Чен Юй.

Матриарх увидела, что все пришли, и быстро поправила ее спину. Ей нравилось чувствовать, что многие люди стоят на коленях и приветствуют ее. Ей нравилось тщетное чувство кивнуть головой и сказать «Ты можешь подняться» еще больше. Если бы это было видно всем из ее детства, то насмешки, которые она перенесла в детстве, действительно были бы компенсированы. Подумав об этом, она решила, что она попросит Фэн Цзинь Юаня о такой возможности. Найдите причину вернуться в старый дом и попросите этих людей увидеть, в какой ситуации была семья Фэн.

Когда она обдумала это, все уже вошли в комнату. Фэн Юй Хэн увидела, что Хан Ши опустила голову, так как ее глаза были налиты кровью. Казалось, что она чего-то избегает. Принимая это близко к сердцу, она внимательно посмотрела на нее некоторое время, прежде чем заметить, что левая сторона лица Хан Ши распухла. Мало того, что ее лицо опухло, казалось, что ее прическа отличается от обычной. Там была прядь волос, покрывавшая половину ее лба. Кровавая отметина едва могла быть замечена под этим волосом.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 94**

Глава 94 – Плата за долги

Фэн Юй Хэн почувствовала, что она слишком жаловала людей в поместье Фэн в последнее время. Прошло много дней с тех пор, как она в последний раз вызывала у них головные боли. В ее сердце вспыхнуло пламя, она подождала, когда группа женщин сядет, прежде чем сказать: «Почему лицо наложницы матери Хан опухло? Кажется, на вашем лбу кровь. Вы с кем-то подрались?»

Нос Хан Ши почти искривился от гнева.

Делать что-то бесклассовое, как драться с кем-то, только Чэнь Ши могла это сделать. Независимо от того, насколько она была плоха, она знала, что нужно сохранить репутацию Фен Дай и ее личную. Но это лицо ... она сделала все возможное, чтобы не быть замеченным, но она все еще не могла избежать обнаружения глазами Фэн Юй Хэн.

Она беспомощно объяснила: «Нет, я не дралась. Это из-за моей небрежности ночью, я обо что-то ударилась».

«О». Фэн Юй Хэн задумалась: «Но что насчет того, что вся половина вашего лица раздулась от чего-то. Наложница мать Хан действительно уникальна».

Матриарх чувствовала, что Фэн Юй Хэн говорила странным голосом, но не слишком много думала об этом. Она просто посмотрела на Хан Ши и сказала: «Сколько вам лет, что вы все еще можете врезаться во что-то ночью. Семья Фэн не предоставила вам слугу, чтобы позаботиться о вас ночью?»

Хан Ши быстро встала и ответила матриарху: «Это все вина небрежности наложницы. Свекровь слишком обеспокоена этим».

Матриарх закатила глаза. Как она могла потратить какую-либо энергию, чтобы думать о наложнице.

Хан Ши увидела, что матриарх больше не говорит, поэтому она быстро села в кресло, ее голова опустилась еще ниже.

В это время Фэн Чен Юй встала и взяла коробку из рук прислуги, отдав ее матриарху: «Бабушка, деньги, которые нужны были второй мисс, внучка взяла их у ее дяди по материнской линии. Здесь двести тысяч таэлей в банкнотах. Я приглашаю бабушку посмотреть».

Услышав эти слова, глаза матриарха загорелись. Деньги прибыли. Большинство из них принадлежало ей!

Быстро попросив бабушку Чжао передать коробку, она открыла ее и подсчитала. Здесь было ровно двести тысяч таэлей, все до копейки.

Матриарх кивнула: «Ан, Чен Юй, ты очень хорошо справилась. Ты должна помнить, что ты, по сути, дочь семьи Фэн. Независимо от того, насколько богатым является семья Чэнь, они все еще просто купеческая семья. Ваша будущая судьба контролируется семьей Фэн, поэтому все, что вы делаете, должно помещать семью Фэн в первую очередь».

Чен Юй поклонилась: «Внучка запомнит это».

Фэн Юй Хэн подняла угол рта и сказала: «Бабушка права. Это деньги семьи Фэн. Это была не А-Хэнг, которая хотел этого от семьи Чэнь».

Матриарх решила показать акт доброты и отдала коробку с банкнотами Фэн Юй Хэнг и сказала: «А-Хэнг, в конце концов, это деньги, которые были заработаны в твоих магазинах, поэтому ты должна распределить их!»

Фэн Юй Хэн аккуратно подтолкнула руку бабушки Чжао, сказав: «Из этих двухсот тысяч пятьдесят тысяч будет отдано третьей сестре, чтобы помочь ей с приданым. Остальная сумма будет отдана бабушке. Конечно, часть отца будет передана бабушке. А-Хэнг не понадобится распределять их».

Матриарх была очень довольна распределением богатства Фэн Юй Хэн. Словно ребенок она держала коробку и очень неохотно передавала пятьдесят тысяч банкнот, чтобы бабушка Чжао отдала их Ан Ши.

Ан Ши быстро отодвинулась к матриарху и поблагодарила ее за ее благодать. В то же время она также поблагодарила Фэн Юй Хэн.

Когда Хан Ши увидела это со стороны, ее глаза побледнели от зависти. Она не могла не скрытно обвинить Фэн Фен Дай в ее сердце. Если бы не ее бессмысленные крики в тот день, к ней бы тоже были направлены банкноты из этой коробки! Теперь деньги ушли, и вместо этого у нее была пара старых туфель. Фен Дай даже набросилась на нее. Она чувствовала, что справедливости не существует.

«Вторая сестра». После того, как вопрос с банкнотами был урегулирован, Чен Юй снова обратилась к Фэн Юй Хэн: «Антиквариат, который вы хотели, семья Чэнь вернется в Чудесный дом сокровищ сегодня. Когда предметы будут возвращены, вторая сестра может сходить и все проверить».

Фэн Юй Хэн снова поправила ее: «Я не хотела антиквариат. Это антиквариат, украденный матерью». Она особенно подчеркнула слово украдено, заставив глаза Чен Юй вспыхнуть. «Старшая сестра, не волнуйся. Я отправлю некоторых людей, которые знакомы с этой отраслью, чтобы все проверить». Когда она это сказала, она повернула голову к Ван Чуан и сказала: «Организуйте поездку во дворец принца Юй, а его Высочество пошлет человека, который знает антиквариат в Чудесный дом сокровищ».

Ван Чуан кивнула и приняла этот приказ.

Услышав эти слова, Фэн Чен Юй нахмурилась.

Матриарх увидела, что деньги уже были разделены и изменила тему. Она начала разговаривать с Яо Ши о том, о чем она жаждала поговорить: «О, Цянь Роу!» Она назвала Яо Ши по ее имени: «Я хочу поговорить с тобой».

Яо Ши посмотрела на нее и хотела ответить в привычной манере: «О чем, мать?» Но когда слова должны были быть сказаны, она вспомнила, что она больше не была главной женой семьи. У нее больше не было права называть ее мать. Теперь она была наложницей, поэтому она сделала так, как это сделали Ан Ши и Хан Ши, и назвала ее свекровь. Таким образом, с поворотом ее слов, она ответила без эмоций: «Какие инструкции есть у свекрови».

Матриарх почувствовала, что она немного холодна, что сделало ее немного несчастной, но она не могла ей противоречить в такое время. Она могла только сделать два глубоких вдоха и следить за своим настроением, прежде чем сказать: «Цзы Хао уже несколько дней оправляется от травм дома. Пришло время вернуться в Сяо Чжоу».

Яо ши кивнула: «О».

Хм? Матриарх была поражена. Она не думала, что у Яо ши будет такая реакция. По ее мнению, Яо Ши была тем, с кем всегда было легко разговаривать; кроме того, она была тем, кто выполнял приказы семьи Фэн. Пока семья Фэн нуждалась, она без каких-либо упоминаний из семьи мобилизует связи семьи Яо, чтобы помочь семье Фэн. Но сейчас…

У нее не было другого выбора. Она могла говорить только прямо: «Как вы думаете, вы могли бы поговорить с принцессой Вэнь Сюань, чтобы позволить Цзы Хао вернуться к учебе в Академии Юнь Лу?»

Яо Ши несколько раз моргнула: «Тогда мой муж должен отправиться во дворец Вэнь Сюань! Я не знаю, что имеет в виду свекровь, сказав это этой наложнице?»

Матриарх сердито закатила глаза и просто сказала прямо: «Я имею ввиду, что вы и принцесса Вэнь Сюань близки. Академия Юнь Лу принадлежит к семье Юй. Если вы можете поговорить с принцессой Вэнь Сюань об этом, то зачем беспокоиться Цзинь Юаня с поездкой в их дворец?»

Яо Ши покачала головой: «По этому вопросу эта наложница действительно ничего не может сделать. Свекровь может не знать, но принцесса Вэнь Сюань и эта наложница действительно близки, но поскольку она и эта наложница близки, она размышляла над внезапным понижением наложницы усадьбы Фэн и дальнейшим изгнанием в горы на северо-западе с детьми этой наложницы. Раньше на дороге к Пу Ду Храму эта наложница всячески пыталась использовать все возможности, прежде чем успокоить ее гнев».

Матриарх больше не понимала: «Поскольку ее гнев умиротворен, почему вы не можете помочь?»

Яо ши ответила на самом деле: «Принцесса Вэнь Сюань ничего не может поделать о том, что случилось со мной. Даже если бы она хотела заниматься этим вопросом, у нее не было такой возможности. Без всякой видимой причины она была оскорблена непосредственно главной мадам, и даже самая любимая имперская дочь Императора Тянь Ге была оскорблена. Свекровь, как вы хотите, чтобы эта наложница попросила о помощи? В тот день, если бы не эта наложница не остановила ее, принцесса Вэнь Сюань вернулась в столицу и сообщила об этом прямо в императорский дворец».

Услышав эти слова, матриарх почувствовала себя ошеломленной. Она даже не осмелилась вспомнить события того дня. Какие слова использовала Чэнь Ши! Не нужно говорить о том, что другая сторона - принцесса, даже нормальный гражданин не потерпит такого. Эта катастрофа была совершена Чэнь Ши. Теперь, когда Яо Ши объяснила ее вклад, как она могла просить Яо Ши о помощи?

«Значит, нет абсолютно никакого пути?» - пробормотала матриарх.

Яо Ши обнаружила, что слова, которые она слышала, были смехотворными и не могли не сказать: «Эта наложница ничего не может сделать. Если у свекрови есть идея, я приглашаю вас рассказать нам».

Веки матриарха дрогнули. Почему она почувствовала, что после этих трех лет не только изменилась Фэн Юй Хэн, даже Яо Ши изменилась? Теперь этот рот Яо ши был почти таким же, как у Фэн Юй Хэн. Несколькими словами она сделал всех безмолвными.

Она не знала, но чувства семьи Фэн были холодны и далеки. Под влиянием Фэн Юй Хэн Яо ши уже изменилась.

С этими словами больше ничего нельзя было сказать. Все внезапно замолчали.

Матриарх посмотрела на этих людей, но чем больше она смотрела на них, тем больше она чувствовала панику. Она постоянно размышляла о том, что должен сделать ее Цзы Хао! Это был ее единственный сын первой жены!

Но в это время Фэн Юй Хэн снова решила продолжить: «Раньше отец сказал, что он будет искать известного врача для лечения болезни старшего брата. Мне интересно, нашел ли он кого-то или нет».

Только этими немногими словами матриарх снова была отброшена на грань краха. Полностью неспособная продолжать терпеть, она просто махнула рукой: «Вы можете все вернуться».

Все встали и ушли. Когда они собирались уйти, Цзинь Чжэнь почему-то внезапно остановилась и вдруг приложила руку к груди, ее лицо побледнело.

Хан Ши была рядом с ней и небрежно спросила: «Что с тобой случилось?»

Ан Ши также сказала: «У нее очень бледное лицо? Неужели она не отдохнула?»

Хан Ши фыркнула: «Как могло случиться так, что она не отдыхала. Дорогой муж сопровождает ее каждую ночь. Как я вижу, те, кто не может хорошо отдохнуть, должны быть нашими сестрами».

Когда Хан ши вставила подобное, состояние Цзинь Чжэнь, казалось, немного улучшилось. Она быстро сказала: «Я обеспокоила двух наложницей матерей. Я в порядке. Это потому, что я спала слишком мало прошлой ночью».

Она хотела найти оправдание, но как только Хан Ши услышала это, он приобрел другое значение: «Но, конечно, муж каждый день ходит туда. Если бы вы легли рано спать, то было бы странно!»

Матриарх действительно не могла привыкнуть к встрече с Хан Ши, когда она ударила по столу: «Как ты могла появиться с таким лицом, ты должна вернуться в свой внутренний двор и позаботиться об этом, так почему ты все еще ноешь? Вы не знаете, что вы делали? Только из-за темперамента Ан Ши, она все еще не спорит с вами; в противном случае, как она могла позволить вам оставаться высокомерным в усадьбе!»

Матриарх рассердилась, поэтому Хан Ши не могла ничего сказать. Она угрюмо вышла из дворца Шу Я.

Фэн Юй Хэн взглянула на Цзинь Чжэнь. Под спокойным выражением она увидела скрытую нервозность и страх. Казалось, она сделала какой-то вывод.

Поскольку три магазина были вновь открыты, Цин Юй была занята весь день. Фэн Юй Хэн вернулась в павильон Тонг Шэн с остальными. Цзи Руи отправился прямо на свой двор, чтобы научиться читать с учителем. У Яо Ши было несколько проблем, и она спросила Фэн Юй Хэн: «Были ли те вещи, которые я сказал сегодня, слишком суровыми? Раньше я бы так не сказала, но с тех пор, как мы вернулись в столицу, я не знаю, что произошло, но я не могу успокоить этот темперамент».

Фэн Юй Хэн сказала ей: «Потому что усадьба Фэн - это, безусловно, не мирное место. Мы будем стремиться к мирным дням, поэтому им не нужно будет помогать нам. Мать, то, что ты сказала сегодня, было очень хорошим. Некоторые из этих людей совершенно бесстыдны, поэтому, почему мы должны дать им какое-либо достоинство?»

Яо ши продолжала: «Я на самом деле не направила эти слова к свекрови. Я только думала о том, что Фэн Цзы Хао взбирается в твою комнату посреди ночи. Но твой отец не говорил за тебя. Это семейство даже не узнает, когда произошел такой проступок!»

Фэн Юй Хэн улыбнулась. Независимо от того, почему Яо Ши сделала это, ее способность так отвечать уже значительно улучшилась. Люди должны были встретиться с невзгодами, прежде чем можно было бы увидеть улучшения.

Она отправила Яо Ши обратно в свой двор, а затем посоветовала слуге позаботиться о ней. Прямо перед тем, как она ушла, она взглянула на теперь послушную бабушку Сан, а затем вернулась на свой собственный двор.

Ван Чуан предложила ей: «Как насчет того, чтобы взять другого слугу. Цин Юй почти не справляется с работой с тремя магазинами. В настоящее время этот слуга отправится в сторону его Высочества, чтобы найти эксперта по антиквариату. Юная мисс не может остаться без слуги, который бы позаботился о вас».

Фэн Юй Хэн задумалась, потом сказала: «Не спешите. Я справлюсь».

Ван Чуан ничего не сказала. Она просто прибралась и приготовилась уйти. Обернувшись, она увидела, как Цзинь Чжэнь поспешно подошла во главе со слугой.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 95**

Глава 95 – Лучше бы у тебя не было никаких странных намерений по отношению ко мне

Фэн Юй Хэн ожидала приход Цзинь Чжэнь. Кроме того, она не удивилась, когда Цзинь Чжэнь оставила свою служанку снаружи, закрыв дверь в главный зал позади нее. Затем Цзинь Чжэнь опустилась на колени.

Фэн Юй Хэн махнула рукой, чтобы Ван Чуан ушла. Когда Ван Чуан закрыла за собой дверь, она обратила свое внимание на Цзинь Чжэнь.

«Что ты делаешь? Вставай». Она только сказала, чтобы она встала, но совсем не чувствовала себя благосклонной.

Цзинь Чжэнь очень сильно испугалась и немного поползла вперед, схватив ногу Фэн Юй Хэн: «Я прошу вторую молодую мисс спасти меня. Я знаю, что вторая юная мисс определенно способна на это, поэтому я прошу вторую молодую мисс спасти мою жизнь!»

Фэн Юй Хэн нахмурилась и взяла ее руку, чтобы почувствовать пульс через запястье Цзинь Чжэнь. При этом она подтвердила свое предположение.

«Около двух месяцев. Это явно не мой отец».

Цзинь Чжэнь очень стыдилась, но перед Фэн Юй Хэн не было ничего, что она могла бы скрыть. Она могла только кивнуть и признать это: «Вторая молодая мисс явно знает все. Цзинь Чжэнь не пытается скрыть это от второй юной мисс. Этот ребенок действительно не от хозяина, поэтому он не должен рождаться».

«Почему?» Фэн Юй Хэн посмотрела на Цзинь Чжэнь, ее лицо показало некоторую путаницу: «Разве ты не пришла ко мне за тем, чтобы дать моему отцу ложное впечатление, что этот ребенок является его?»

Цзинь Чжэнь покачала головой: «Нет, не за этим. Это невозможно было бы скрыть. В конечном итоге ребенок вырастет. Если ребенок вырастет и будет выглядеть как я, тогда все будет хорошо, но если он станет похожим на этого человека ... Даже если семья Фэн не станет ничего подозревать, этот человек определенно будет. Я слишком хорошо знаю этого человека. В то время он определенно начнет шантажировать меня. Проводя каждый день на краю обрыва, прячась здесь и там, возможно, было бы лучше не рожать его». Когда она это сказала, она подняла голову и искренне попросила Фэн Юй Хэн: «Вторая юная мисс хорошо знает медицину. Я прошу вторую молодую мисс дать мне рецепт, чтобы избавиться от этого ребенка».

«Почему бы просто не найти врача снаружи. Я не буду делать такого рода мерзость». Хотя ей не нравилась Цзинь Чжэнь, и она обнаружила, что личные отношения между ней и Ли Чжу были совершенно постыдны, она считала, что убийство ребенка будет самой злой вещью на свете.

«Врачам снаружи нельзя доверять!» Цзинь Чжэнь упорствовала: «Такого рода вещи нельзя выдавать снаружи, поэтому я пришла ко второй молодой мисс».

«Что, если я скажу отцу?» Она посмотрела на Цзинь Чжэнь со смешанными чувствами в глазах: «Ты настолько уверена, что я тебе помогу?»

Цзинь Чжэнь погрузилась в панический транс, а затем сказала: «Нет, но лучше, чтобы вторая юная мисс выдала этого слугу, чем, если бы это был кто-то другой. С тех пор, как хозяин принял меня, эта слуга решила стоять на стороне второй юной мисс. Этот слуга знает, что вторая молодая мисс контролирует небо и землю. Этот слуга будет полностью в вашем расположении».

Фэн Юй Хэн естественно знала мысли Цзинь Чжэнь. Она действительно хотела, чтобы кто-то мог повлиять на Фэн Цзинь Юаня, но этот ребенок ... «Вернитесь назад. Я еще об этом подумаю».

Не согласившись и не отвергнув ее предложение, она отправила Цзинь Чжэнь обратно во внутренний двор Руй. Это была, в конце концов, жизнь. Она была Фэн Юй Хэн, и она не была поспешной.

Ван Чуан вернулась днем и сказала Фэн Юй Хэн, что все в Чудесном доме сокровищ было проверено. Проблем не было, но .... «Когда эта слуга прибыла в Чудесный дом сокровищ, семья Чэнь несла коробки, но также забирала ящики. Они сказали, что ящики, которые они вытащили, были теми, которые они привезли ошибочно ранее».

Фэн Юй Хэн рассмеялась, эта семья Чэнь была действительно интересной. Даже когда они достигли этого момента, они все еще пытались смешивать контрафактные товары, чтобы обмануть ее. Подумав об этом, должно быть, после того, как она сказала, что пригласит кого-то из дворца принца Юй, чтобы осмотреть товар, Чен Юй бросилась сообщать им!

Как бы то ни было, вопросы с магазинами были решены. В конце концов, она могла успокоиться.

Ван Чуан отправилась на кухню, чтобы поесть. Как только она вернулась, она увидела, что слуга, охранявший внутренний двор Лю, поспешно подошел. Подойдя к Фэн Юй Хэн, она сказала: «Вторая молодая мисс, слуга из Соснового двора, пришел и сказал, что хозяин позвал тебя».

Фэн Юй Хэн не понимала, что на самом деле произошло, но она все еще готова перебраться в Сосновый двор с Ван Чуан.

В это время в Сосновом дворе Фэн Цзинь Юань в настоящее время принимал посетителя.

Этот посетитель был ни кто иной, как лорд Дин Ан.

Лорд Дин Ан сидел прямо на стуле посетителя с нетронутой чашкой чая на столе рядом с ним. Вместо этого он указал на два сундука посреди комнаты и искренне сказал: «Это маленький подарок, который я надеюсь, что Лорд Фэн любезно примет».

Фэн Цзинь Юань махнул рукой: «Мой господин, в чем смысл этого?»

Лорд Дин Ан был немного смущен: «В тот день в моей усадьбе принцесса отпраздновала свой день рождения. Три юных мисс из поместья Фэн оказали честь этому лорду своим присутствием. Однако дочь моей семьи была гнилой с юного возраста и не понимает тяжести вещей. Она обидела вторую юную мисс семьи Фэн. Этот Господин пришел ... ах! Пришел попросить прощения».

Фэн Цзинь Юань, однако, покачал головой и сказал: «Этот чиновник слышал, что принцесса Дин Ан заставила мою дочь моей первой жены играть для группы ваших танцоров усадьбы. Было также сказано, что возможность для моей дочери семьи Фэн играть на цитре для группы танцоров была дарована небесами?»

Лорд Дин Ан был поражен. Он знал только, что сказала ему Цин Ле. Однако она не рассказала ему о том, как дочь семьи Фэн играла на цитре. Теперь, когда Фэн Цзинь Юань спросил его, он был действительно смущен.

«Как это могло быть. Молодая мисс семьи Фэн - благородное наследие. Как они могли позволить молодой мисс семьи Фэн играть на цитре для них? Это действительно нелепо!»

Фэн Цзинь Юань кивнул: «Это действительно довольно нелепо. Мой лорд, этот чиновник получил приглашение дворца и любезно разрешил моим трем дочерям присутствовать на дне рождения вместе, но одной из них намочили платье водой, одна была вынуждена играть на цитре для группы танцоров, а другая была практически опозорена имперской дочерью Цин Ле. У моего господина какая-то вражда с моим поместьем Фэн?» Фэн Цзинь Юань говорил и встал: «Если есть что-то, что моя семья Фэна сделала не так, я надеюсь, что мой господин даст понять. Этот чиновник немедленно извинится. Однако дочери моей семьи все еще девочки, которые еще не замужем, поэтому я надеюсь, что мой господин, принцесса и имперская дочь оставят им какое-то достоинство».

Когда он сказал это, лорд Дин Ан почувствовал, что больше не может показывать свое лицо. Он не мог не проклинать Цин Ле и принцессу в своем сердце. Однако ему все же пришлось иметь дело с Фэн Цзинь Юанем, когда он быстро встал и ответил: «Что говорит лорд Фэн. Мой Дин Дворец всегда был в хороших отношениях с семьей Фэн. Откуда будет вражда! Ах! Это все потому, что женщины в семье не знают, как хорошо говорить о плохом. Этот господин определенно накажет их, когда вернется. Я надеюсь, что лорд Фэн поймет». Когда он сказал это, он обхватил себя руками и поклонился Фэн Цзинь Юаню.

Фэн Цзинь Юань также понял, когда остановиться. В конце концов, они принесли дары и говорили смиренно, поэтому он не мог поверить в себя.

Таким образом, он также слегка пошутил, сказав: «Вопросы между женщинами уже в прошлом. Как мог этот чиновник поспорить с моим господином?»

Лорд Дин, наконец, вздохнул с облегчением и сел в кресло. Подняв чашку чая, он сделал глоток.

Но после извинения лорд Дин Ан, похоже, не собирался уходить. Фэн Цзинь Юань некоторое время сопровождал его и видел, что что-то неладно, и не мог не спросить: «Может быть, у моего господина есть другое дело?»

Лорд Дин Ан рассмеялся в замешательстве и сказал: «Не скрывать это от лорда Фэн, но этот господин действительно пришел сегодня, чтобы сделать запрос».

«Да? Этот чиновник не знает, чем может помочь моему господину?»

Лорд Дин Ан сделал еще один большой глоток чая и некоторое время размышлял, потом сказал: «Это связано с результатом беспорядка моей дочери. Лорд Фэн, возможно, не знал, но в тот день его Высочество седьмой принц также присутствовал. После того, как он наткнулся на этот поступок, он фактически сказал ... он фактически сказал, что он отчитается перед Императором, и Император санкционирует брак Цин Ле. Ах! Этот человек - только один из стражей усадьбы. Как может Цин Ле выйти за него замуж?»

«Тогда смысл слов моего господина ...» Лицо Фэн Цзинь Юань стало холодным. Он уже давно отправил кого-то для расследования событий того дня. Цин Ле явно хотела подставить Фэн Юй Хэн. Имперская дочь вашей усадьбы не может выйти за него замуж, но моя дочь семьи Фэн может? Думая так, его гнев медленно подкрался: «Мы с вами оба знаем характер его высочества седьмого принца. Он может казаться спокойным, но нет ни одной вещи, которую можно легко обсудить с его Высочеством седьмым принцем. Я боюсь, что по этому поводу этот чиновник действительно бессилен».

Как мог лорд Дин Ан позволить ему закончить разговор. Он быстро добавил: «У вас есть вторая юная мисс, которая может обсудить это с его Высочеством седьмым принцем! Этот лорд слышал, что вторая молодая мисс и его Высочество седьмой принц действительно близки, и она даже называет его седьмым братом».

Фэн Цзинь Юань нахмурился, чувствуя все больше и больше, что этот лорд Дин Ан был слишком бесстыден. «Мой господин, имперская дочь и этот охранник интересуются друг другом. Почему мой лорд не помогает им достичь своих целей, вместо этого хочет разделить ласковую пару?»

Лорд Дин Ан похлопал себя по бедрам: «Как они нравятся друг другу!»

«Тогда что это?» Фэн Цзинь Юань с любопытством уставился на лорда Дин: «Если они не заинтересованы друг в друге, как это могло произойти?»

Лорд Дин Ан был лишен дара речи и долгое время молчал, перед тем, как ответить: «Дочь не очень понимает. Это все потому, что моя дочь ничего не понимает. Надеюсь, что лорд Фэн сможет его понять. Если это можно сделать, тогда этот господин, безусловно, выражает большую благодарность».

Фэн Цзинь Юань определенно не думал о благодарности лорда Дин Ан. Это был совершенно бессильный господин. Император даже лишил его права присутствовать на суде, и какую огромную благодарность он мог предоставить. «Я боюсь, что этот вопрос нужно будет обсудить с моей второй дочерью».

Как только он сказал эти слова, вошел слуга и поклонился, сказав: «Мастер, вторая молодая мисс прибыла».

Лорд Дин Ан был нетерпелив и поспешно сказал: «Быстро!» Затем он сразу почувствовал вспышку гнева Фэн Цзинь Юаня и застенчиво замолчал.

«Приведите вторую молодую мисс», - медленно сказал Фэн Цзинь Юань.

Слуга немедленно ушел, и вскоре после этого Фэн Юй Хэн вошла с Ван Чуан.

Как только она вошла в комнату, она увидела лорда Дин Ан, сидящего на стуле. Затем она также увидела два деревянных сундука посреди комнаты и поняла.

«Дочь приветствует отца и приветствует моего лорда». Ее лицо не показало видимого выражения, так как она любезно отдала ему свое почтение.

Фэн Цзинь Юань уже привык к манерам Фэн Юй Хэн. Лорд Дин Ан также испытал отношение Фэн Юй Хэн на банкете на день рождения. На данный момент ни у кого не было никаких аргументов. Лорд Дин: «Нет необходимости, чтобы вторая молодая мисс была настолько вежливой».

Фэн Юй Хэн просто сказала: «Мой господин слишком добр». Однако она даже не взглянула на лорда Дин Ан: «Я не знаю, почему отец позвал А-Хэнг. В чем дело?»

Фэн Цзинь Юань кивнул: «У нас есть какое-то дело. Это лорд Дин Ан, у которого есть вопрос, чтобы обсудить с тобой».

«О?» Фэн Юй Хэн была озадачена: «Я младшая дочь наложницы. Как мог мой господин говорить со мной. Отец, не высмеивай А-Хэнг. Если нет вопросов, тогда А-Хэнг вернется». После этого она повернулась и приготовилась уйти.

Лорд Дин Ан бросился вперед и схватил Фэн Юй Хэн.

Глаза Фэн Юй Хэн загорелись. Она отчаянно зажала ему руку и стряхнула с себя лорда Дин Ан, который много лет боролся во множестве сражений.

«Милорд, пожалуйста, проявляйте чувство собственного достоинства!» Она холодно сказала, ее взгляд стал еще более оживленным.

Лорд Дин Ан был потрясен ею. Он абсолютно не ожидал, что вторая юная мисс семьи Фэн будет способна к боевым искусствам. Он не мог не взглянуть на Фэн Юй Хэн немного дольше.

Фэн Юй Хэн еще больше нахмурилась: «Мой господин, что означает этот взгляд, направленный на эту скромную девушку? Возраст этой скромной девушки еще меньше императорской дочери Цинь Ле. Лучше, чтобы у моего господина не было никаких странных намерений».

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 96**

Глава 96 – Мой Господин, что-то случилось с вашим домом

Что касается грубости лорда Дин Ан, то Фэн Цзинь Юань был очень недоволен. Стоя, он напомнил ему: «Мой господин должен быть осторожен».

Лорд Дин быстро сделал несколько шагов назад и посмотрел на Фэн Юй Хэн, сказав: «Сможет ли вторая юная мисс, пожалуйста, остаться немного. У этого господина действительно есть что предложить. Вторая молодая мисс, пожалуйста, подайте руку помощи».

«Что может сделать дочь ничтожной наложницы, как я, чтобы помочь моему господину?»

«Это ...» Лорд Дин Ан был немного смущен. То, что сказал Цин Ле, было действительно ужасно. Не говоря уже, что Фэн Юй Хэн также была жертвой. Получить ее помощь для Цин Ле, даже сам лорд Дин Ан почувствовал, что это немного сложно оправдать. Но это все равно его дочь. Как бы он ни сердился, ему все равно пришлось найти выход. «Если бы вторая юная мисс Фэн, пожалуйста, сказала несколько хороших слов своему Высочеству принцу Чун и попросила не сообщать его Высочеству императору дело того дня». Лорд Дин Ан почувствовал, что все его достоинство должно было разрешено Цин Ле.

Тем не менее, Фэн Юй Хэн сразу спросила: «В тот день? Какой день? Какие вопросы?»

Лорд Дин Ан был немного подавлен: «Дело со дня празднования дня рождения принцессы ... в задней части дворца».

«О, дело императорской дочери Цин Ле, попавшей в ванну с мужчиной, которого видели все».

Услышав слова Фэн Юй Хэн, лорд Дин почти упал в обморок от гнева. Он подумал про себя, если ты уже знала про это, была ли необходимость говорить об этом так подробно?

«А-Хэнг действительно не понимает, как думает мой лорд». Выражение лица Фэн Юй Хэн остыло. Обратившись к Фэн Цзинь Юаню, она сказала: «Размышляя об этом, отец расследовал случившееся в тот день. В то время императорская дочь Цин Ле сказала перед всеми, что не хочет выходить замуж за мужчину в ванной. Она хотела выйти замуж за жениха его дочери, который был его Высочеством принцем Юй. Сегодня лорд Дин Ан лично пришел в поместье и хочет, чтобы дочь умоляла его Высочество седьмого принца. Может быть, он хочет заставить его дочь отказаться от должности принцессы Юй?»

«Нет, нет!» Лорд Дин Ан не дождался, когда Фэн Цзинь Юань заговорит. Он быстро обозначил свою позицию: «Вторая молодая мисс, пожалуйста, не волнуйся. Этот господин будет строго контролировать Цин Ле. Мы определенно не будем ориентироваться на вторую молодую мисс и брак принца Юй».

«Это так?» Фэн Юй Хэн в замешательстве посмотрела на лорда Дин Ан: «Мой господин, вы уверены, что можете взять на себя ответственность за императорскую дочь Цин Ле? Тогда почему мой господин опустился на колени перед Императором, по настоянию императорской дочери Цин Ле, и потребовал, чтобы брак был санкционирован несколько лет назад? Эта скромная девушка знает, что вы - господин. Наши маленькие ворота и небольшая усадьба, естественно, не могут сравниться с дворцом, поэтому мой отец пережил это. Теперь императорская дочь Цин Ле все еще громко кричит о желании выйти замуж за принца Юй. Отец», - сказала она Фэн Цзинь Юаню: «Ты премьер-министр суда! Почему мы должны терпеть такие оскорбления?»

Она передала издевательства, которые она перенесла на Фэн Цзинь Юаня. Фэн Цзинь Юань также чувствовал, что Дин Дворец был слишком лживым. Он не мог не расспрашивать лорда Дин Ан: «Мой господин, почему именно вы должны усложнять жизнь моей семье Фэн?»

Лорду Дин Ан было трудно защитить себя. Гнев, который он терпел и репрессировал внутри, медленно начал подниматься, так как он сердито указал на Фэн Цзинь Юаня: «Вам лучше быть в состоянии отличить то, что хорошо, а что плохо! В конце концов, я Лорд Дин. У вас, как у премьер-министра, есть более низкий рейтинг, чем у меня. Какое право вы помыкать своим рейтингом перед этим лордом?»

Фэн Цзинь Юань рассмеялся: «Мой господин, этот министр понял неправильно, мой господин пришел к нам; кроме того, мой господин не должен забывать, это мое поместье Фэн! Тот, кто помыкает - это вы!»

«Ты ...» Лорд Дин Ан впал в ярость: «Хорошо! Отлично! Фэн Цзинь Юань, вы не должны слишком много радоваться. Этот лорд оказал вам честь своим приходом. Не думайте, что этот господин не посмеет пойти к Императору и сообщить ему!»

«Тогда я приглашу моего господина сделать это! Думая об этом, его Высочество седьмой принц уже рассказал о счастливых событиях имперской дочери Цин Ле императору. Император должен также ждать, чтобы вы дали разрешение на брак императорской дочери Цин Ле».

Фэн Юй Хэн также улыбнулась: «Из-за чего мой господин рассердился. Праздник приближается к вашему дому. Вы должны быть счастливы».

Лорд Дин Ан впал в ярость по поводу комментариев отца и дочери, но прежде чем он смог снова говорить, слуга позвал снаружи, сказав: «Мастер! Пришел охранник из дворца Дин Ан».

«Хм?» Лорд Дин Ан застыл и небрежно спросил: «В чем дело?»

Слуга распахнул дверь и вошел охранник из Дин Ан. Охранник не смотрел на Фэн Цзинь Юаня, его лицо было полно тревоги, он посмотрел на лорда Дин Ан и сказал: «Мастер, все плохо. Вы должны вернуться во дворец, чтобы посмотреть! Наш дворец снова подожжен девятым принцем!»

«Что?» Лорд Дин Ан был очень шокирован. Фэн Цзинь Юань также был шокирован. Однако Фэн Юй Хэн не могла терпеть и начала смеяться. Лорд Дин Ан был в ярости. Взглянув на Фэн Юй Хэн, он сказал: «Над чем ты смеешься?»

Фэн Юй Хэн показала свои невинные глаза и ответила: «Мой господин, я смеюсь в своем собственном доме. Почему вы злитесь?»

Фэн Цзинь Юань не хотел, чтобы эти двое продолжали спорить и просто отдал приказ: «Такая большая проблема возникла во дворце. Как мой господин все еще успевает спорить с моей дочерью? Ей все еще всего двенадцать лет! Вы уже довольно взрослый человек, и вы спорите с двенадцатилетней девочкой. Разве вы не думаете, что это слишком неприглядно».

Лорд Дин, наконец, отреагировал и щелкнул языком, прежде чем поспешно ушел.

Слуга соснового двора последовал за ним и отправил его из поместья. Наконец, в кабинете остались только отец и дочь.

Фэн Цзинь Юань посмотрел на свою вторую дочь и не мог не спросить: «Его Высочество принц Юй поджигает Дин Дворец, ты знала об этом заранее?»

Фэн Юй Хэн послушно покачала головой: «Я действительно не знала».

Фэн Цзинь Юань беспомощно и горько рассмеялся: «Размышляя об этом, его Высочество заступается за вас».

«Он также выступает за семью Фэн». Фэн Юй Хэн посмотрела на Фэн Цзинь Юаня и сказала: «День банкета в честь дня рождения, Дин Дворец не только обидел А-Хэнг. Старшая сестра и третья сестра были обижены. Говоря о старшей сестре, такая красивая техника игры на цитре фактически использовалась для группы слуг. Что касается третьей сестры, хотя она дочь наложницы, она была невиновна, но слуга разлила чай по всему ее платью. Как к этому можно относиться?»

Фэн Цзинь Юань кивнул: «Отец знает. Вы все разозлились. Сегодня отец не дал лорду Дин Ан никакого почтения. Вы должны понять, что таким образом отец будет находиться под большим давлением».

Фэн Юй Хэн высоко оценила этот момент. Сегодня отношение Фэн Цзинь Юаня полностью удовлетворило ее. Она улыбнулась ему: «Отец, не волнуйся. Если лорд Дин Ан действительно причинит беспокойство перед Императором, А-Хэнг непременно попросит его Высочества принца Юй помочь семье. Но, думая об этом, лорд Дин Ан не должен спорить с нами. Кто знает, как сильно горел их дом».

Фэн Цзинь Юань вздохнул: «У девятого принца был такой характер с тех пор, как он был молод. Мне хотелось бы поступить иначе. Вы должны помнить, не сердитесь на него. Этот человек подвержен колебаниям настроения, поэтому, кто знает, вдруг ли он изменит свое отношение к тому, к кому хорошо относится».

«Большое спасибо, отец. Дочь запомнила все это». Эти слова Фэн Юй Хэн звучали очень искренне. С тех пор, как он вернулся из дворца, Фэн Цзинь Юань начал действовать немного больше, как отец. «О, правильно». Она вдруг что-то вспомнила и протянула руку в рукав, достала кошелек и передала его Фэн Цзинь Юаню: «Это со дня банкета. Старшая сестра подарила это своему принцу Чун. В этот момент его Высочество принц Чун не хотел этого принимать, поэтому отдал это дочери, чтобы она вернула это отцу. Он также сказал, что на этот раз он не будет спорить со старшей сестрой по этому поводу, но если вдруг будет второй раз, он пригласит отца поговорить с ним лично».

Фэн Цзинь Юань смотрел на кошелек с неописуемым гневом. Чен Юй не разбиралась в рукоделии. Сшивание для кошелька выглядело нелепо и плохо сделано. С первого взгляда он мог сказать, что это была ее работа. Но он явно предупредил Чен Юй, что она не может принять решение о мужчине до того, как семья Фэн выразит свою позицию. Почему Чен Юй не слушала его предупреждения?

Добравшись, чтобы получить его, он помахал Фэн Юй Хэн: «Ты можешь вернуться!» Его мысли были немного беспорядочными. Он уже знал, что появление его Высочества принца Чун было тем, чему очень немногие девушки могли сопротивляться, но он никогда не думал, что Чен Юй, которая четко понимала, какой путь она хочет выбрать, сможет пойти на поводу у чувств?

Когда Фэн Юй Хэн вернулась в павильон Тонг Шэн, Хуан Цюань только что вернулась из Пу Ду. Она отправилась туда с лекарством для Мань Си и привезла новости от нее: «Юная мисс, Мань Си сказала, что люди семьи Чэнь отправились в Пу Ду за два дня до этого. Но одна из буддийских монахинь монастыря не позволяла им встречаться. Но ночью Чэнь Ши попросила Мань Си уйти. Мань Си тайно посмотрела в комнату Чэнь ночью и увидела, что свеча горела только половину ночи.

Фэн Юй Хэн ухмыльнулась. Как люди из семьи Чэнь могли наблюдать, как Чэнь Ши страдает в женском монастыре. Им нужно было найти способ вытащить ее. Но она не знала, какой метод они будут использовать. Она также не знала, будет ли этот план за счет кого-то другого.

В это время во внутреннем дворе Хан Ши рука Фэн Фен Дай уже заживала, и она больше не пряталась в постели. Врач повесил кусок ткани на ее шею, и она использовала его, чтобы держать руку. Взад и вперед она ходила по комнате.

Слуги в комнате были давно прогнаны, оставив ее и Хан Ши наедине.

Хан Ши сидела на стуле и с беспокойством наблюдала за Фен Дай.

Раньше Ван Чуан отправила обувь прямо Фен Дай и прямо сказала, что эти ботинки должны были заменить пятьдесят тысяч таелей приданого. Фен Дай уже потеряла рассудок, и после того, как Ван Чуан ушла, она просто начала рвать и метать и ударила ее. Она, в конце концов, все еще была ее матерью, и она беспокоилась о травме Фен Дай. Она не решилась оттолкнуть ее и не осмелилась даже коснуться ее. Она могла страдать только от ее атак, что привело к тому, что ее лицо опухло. Хан Ши была действительно обеспокоена тем, что Фен Дай снова нападет.

Но на этот раз у Фен Дай, казалось, был новый ход мыслей. Несколько раз шагая по комнате, она остановилась и посмотрела на Хан Ши, долго размышляя.

Хан Ши хотела спросить ее, о чем она думает, но в этот момент Фен Дай заговорила: «Мать-наложница, Чэнь Ши не в поместье, разве ты не можешь воспользоваться этим шансом, чтобы родить сына?»

Хан Ши почувствовала, как ее сердце дрожало, но она сразу же вздохнула: «С тех пор, как Цзинь Чжэнь была взята, сколько дней прошло с тех пор, как твой отец наконец приходил к нам в этот двор?»

«Все зависит от твоих усилий. Пока вы этого хотите, всегда будет что-то, что можно сделать».

Фен Дай придумала идею о том, что у Хан Ши должен быть сын. Что касается другой стороны, Фэн Цзинь Юань в первый раз нарушил свой образ пребывания во внутреннем дворе Руй и отправился в павильон Тонг Шен, когда все крепко спали.

Он вспомнил то, что раньше сказала матриарх. Яо ши также была одной из его женщин. Ему не нужно было поднимать ее до главной жены, но он не мог продолжать оставлять их в покое и игнорировать их.

Фэн Цзинь Юань почувствовал, что его выступление перед лордом Дин Ан должно было оставить достойное впечатление на Фэн Юй Хэн. Если бы он воспользовался этим шансом, чтобы хорошо относиться к Яо ши, возможно, он мог бы восстановить свои отношения с этой дочерью.

Более того, девятый принц был всегда на своем уме, когда он был молод, но теперь, когда он уже вырос, поджечь дворец, без всякой видимой причины было немного необоснованным. Он долго размышлял, прежде чем сделать вывод, что единственная возможность заключалась в том, что Император спокойно предложил это. Единственный способ, которым девятый принц мог сжечь дворец таким недобросовестным образом, был, если бы Император согласился.

В это время в павильоне Тонг Шэн Фэн Юй Хэн и Фэн Цзи Руи еще не спали. Яо ши, однако, приготовилась спать. Сразу после окончания мытья, бабушка Сун взволнованно сказала: «Мадам, сюда идет мастер».

«Что?» Яо Ши была поражена и подсознательно спросила: «Для чего он сюда идет?»

Бабушка Сун повернула голову и посмотрела на темное небо, угадывая: «Неужели этот хозяин хочет отдохнуть здесь сегодня?»

Яо ши не чувствовала себя слишком хорошо, так как она внезапно почувствовала волну тошноты, вздымающейся вверх. Она родила сына и дочь для Фэн Цзинь Юаня, но после того, как случилось так много всего, этот человек все еще приходил к ней. Независимо от того, как она думала об этом, она чувствовала дискомфорт.

«Пусть Цин Лин скажет второй юной мисс». Яо Ши приказала с холодным лицом. В то же время она подняла верхнюю одежду, которую она уже сняла, и снова надела обратно.

В это время Фэн Цзинь Юань уже вышел на улицу и тихо сказал: «Цянь Роу, ты уже отдыхаешь?»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 97**

Глава 97 – Эта ведьма все время проигрывает

Прошло уже три года с тех пор, как Фэн Цзинь Юань в последний раз отправлялся в комнату Яо Ши. Яо Ши просто сидела на стуле во внешнем зале и смотрела на Фэн Цзинь Юаня. Она не приветствовала его и не смотрела на него, ее лицо даже не улыбалось.

Фэн Цзинь Юань глубоко вздохнул. Казалось, что за эти три года не только сердце второй дочери стало холодным, даже его собственная жена больше ничего не чувствовала к нему.

Он не мог не думать о теплоте Цзинь Чжэнь и Хан Ши и начал сожалеть о том, что приехал в павильон Тонг Шэн. Особенно, когда он проходил мимо лунных ворот во внутреннем дворе Лю, слуга, охранявший их, задавала ему много вопросов, прежде чем разрешить пройти. После этого она последовала за ним, как будто она следила за преступником. Тем не менее, он все еще нуждался в том, чтобы кто-то показал ему путь, иначе он действительно потерялся бы в этой усадьбе, в которую он никогда не ступал.

«У тебя…тебя все было хорошо?» Фэн Цзинь был немного потерян. Никто не обращал на него никакого внимания, поэтому он сел и налил себе чашку чая.

Яо ши кивнула: «Большое спасибо за беспокойство мужа. У меня все хорошо». Она даже не хотела использовать слова этой наложницы.

«Ты обычно рано ложишься?» Он посмотрел на улицу. Хотя небо было темным, другие наложницы должны с готовностью ждать, пока он придет к ним. Даже относительно тихая Ан Ши искренне с нетерпением ждала его посещения. Неожиданно эта очень хорошая официальная жена была теперь очень холодной по отношению к нему.

«Я привыкла ложиться рано». Яо ши просто ответила на каждый вопрос и не теряла слов.

«Тогда как насчет того, чтобы лечь сегодня чуть позже!» Фэн Цзинь Юань просто сделал свои намерения ясными: «Ты вернулась столько дней назад, но я не приходил к тебе. Это было небрежно с моей стороны. Сегодня вечером я буду сопровождать вас здесь. Мы много лет находимся далеко друг от друга, и, думая об этом, у тебя должно быть много чего сказать».

Яо ши, однако, покачала головой: «Мне нечего сказать мужу. Муж должен вернуться».

«Хм?» Фэн Цзинь Юань был поражен: «Разве ты не понимаешь, о чем я?»

«Муж тоже не понимает, что я говорю?» Яо Ши посмотрела ему в глаза. В ее взгляде не было ни единого чувства.

«Я не понимаю!» Фэн Цзинь Юань притворился дураком. Затем он встал и схватил Яо Ши, потянув ее к комнате.

Как могла Яо ши сопротивляться его силе. Она была втянута в комнату против ее воли. Она начала чувствовать себя немного противоречивой внутри. Первоначально она решила полностью отделиться от Фэн Цзинь Юаня по таким вопросам, но с другой стороны, она все еще была женой семьи Фэн. Как она могла избежать этого. Она не могла не разочароваться и надеялась, что Фэн Юй Хэн может быстро прийти и спасти ее. Но когда она снова подумала об этом, как дочь могла отвести своего отца от входа в комнату своей матери? Ее сердце сжалось.

«Муж». В последний раз она высказалась за себя: «Мое тело плохо себя чувствует и не может заботиться о муже».

Фэн Цзинь Юань полностью игнорировал ее. Он протянул руку, чтобы снять одежду Яо Ши, но в этот момент дверь была открыта кем-то снаружи.

Когда он собирался рассердиться, он услышал вопль ребенка: «Отец! Это отец пришел? Цзи Руи действительно не заметил отца!»

В мгновение ока его бедро было обнято Цзи Руи. Этот ребенок стал немного пухлым, а на его щеках было немного больше мяса. Лицо его было довольно круглым и очень восхитительным.

Фэн Цзинь Юань посмотрел на этого чрезвычайно восхитительного сына и почувствовал, что его гнев исчез. Быстро согнувшись, он поднял Цзи Руи и спросил его: «Почему Цзи Руи прибежал?»

Фэн Цзи Руи ответил: «Слуги сказали, что отец пришел в павильон Тонг Шэн. С тех пор, как Цзи Руи вернулся в поместье, Цзи Руи не видел часто отца и немного взволнован. Я попросил старшую сестру отпустить Цзи Руи. Отец не любит видеть Цзи Руи, верно?»

Фэн Цзинь Юань взглянул на Фэн Юй Хэн, которая пришла за ним. Как он не мог понять этого. Но Фэн Цзи Руи сказал что, именно он вытащил Фэн Юй Хэн, чтобы увидеть его. Так, он не мог обвинить ее. Он мог только потрогать лицо Цзи Руи и ложно сказать: «Как это может быть. Отец действительно любит Цзи Руи».

«Это здорово!» Цзи Руи поцеловал в щеку Фэн Цзинь Юаня и моргнул своими большими глазами, из-за чего Фэн Цзинь Юань был ошеломлен.

У него было много детей. Раньше он больше всего любил Фэн Юй Хэн, но она всегда была далека и никогда не приближалась к нему. После этого он пристрастился к Чен Юй и Цзы Хао, но к тому времени Чен Юй уже выросла, поэтому она не приблизилась к нему слишком близко. Что касается Фэн Цзы Хао, то помимо еды, питья, игры и устраивания неприятностей, похоже, он не был способен ни на что другое.

Теперь, когда Цзи Руи так поцеловал его, он почувствовал, как в нем вспыхнули новые эмоции. Ребенок все еще любил его. Он не мог быть строгим отцом, он начал смеяться от эмоций, вызванных этим поцелуем.

Злость была развеяна вбежавшими детьми.

Он просто понес Цзи Руи во внешнюю комнату. Когда Цзи Руи уговорил его поиграть с ним, он спросил его о домашней работе. У Цзи Руи было много вопросов. Это заставило Фэн Цзинь Юань забыть дело с Яо ши.

Яо ши, наконец, вздохнула с облегчением, когда она взглянула на Фэн Юй Хэн, волна страха омыла ее.

Фэн Юй Хэн поднялась и держала руку Яо Ши, тихо говоря: «Мама, не бойся. Отец не сможет остаться дольше, прежде чем он должен будет уйти».

Яо ши была озадачена, но очень быстро, за этим вопросом последовал ответ «Хозяин». Слуга Цин Линг вошла снаружи и приветствовала Фэн Цзинь Юаня, «Наложница Хан послала слугу, сказав, что ей есть, что сказать хозяину».

Фэн Цзинь Юань нахмурился: «Я останусь в павильоне Тонг Шэн сегодня вечером. Как может наложница-мать Хан, не понимать правила?»

Фэн Юй Хэн быстро сказала: «Наложница-мать Хан много лет находится в поместье, поэтому не может быть, что она не знает правил. Было бы лучше, если бы вы не пропустили большую проблему. Отец, почему бы не пригласить этого слугу и спросить ее».

Фэн Цзинь Юань кивнул, и Цин Линг пошла за слугой.

«Мастер». Слуга вошла и тут же опустилась на колени. Глаза у нее были красные от слез.

Брови Фэн Цзинь Юаня немедленно нахмурились, и он немного раздраженно спросил: «Почему ты плачешь?»

Слуга быстро сказала: «Я прошу хозяина пойти увидеть наложницу мать Хан!»

«Что случилось с наложницей-матерью Хан?» Фэн Юй Хэн подхватила вопрос отца.

«Наложница-мать Хан перестала есть, крича, что у нее болит голова. Первоначально мы думали, что ей лучше поспать, но после сна ничего не улучшилось. Мало того, что ничего не улучшилось, похоже, что ситуация ухудшилась. Мать-наложница так плохо себя чувствует, что не может оставить свою кровать. В оцепенении она позвала хозяина. Пожалуйста, взгляните на нее!»

Фэн Юй Хэн усмехнулась внутри, но ее рот посоветовал: «Отец, быстро взгляните! Наложница-мать Хан всегда имела слабое тело. Было бы плохо, если бы она серьезна заболела».

Фэн Цзинь Юань на протяжении многих лет действительно опирался на Хан Ши. Хотя у него была новая наложница, Цзинь Чжэнь, он все еще испытывал чувства к Хан Ши после многих лет. Теперь, когда он услышал, что Хан Ши больна, он больше не мог сидеть на месте. Поставив Цзи Руи обратно, он встал и сказал Яо ши: «Тогда я пойду посмотрю. Я вернусь в другой день».

Яо Ши опустила голову и ничего не сказала. Фэн Цзинь Юань почувствовал, что он должен ей. Желая подняться и потянув руку Яо Ши, коленопреклоненный слуга произнесла напоминание: «Мастер, пожалуйста, поторопитесь. Этот район довольно далеко. Этот слуга действительно обеспокоен тем, что наложница-мать Хан, не сможет вытерпеть!»

С этими словами Фэн Цзинь Юань двигался так, как будто это был вопрос жизни и смерти. Он повернулся и вышел. Слуга поспешно встала и последовала за ним.

Только когда они ушли, Яо Ши спросила Фэн Юй Хэн: «Ты знала, что кто-то придет из двора матери Хан Ши?»

Фэн Юй Хэн сказала ей: «Когда я шла сюда, Хуан Цюань рассказала мне об этом».

Яо Ши кивнула: «Думая об этом, он также сосредоточен на этом вопросе. Вот так, мне не нужно будет волноваться. Конечно, в следующий раз, когда ваш отец захочет приехать, она остановит его».

Фэн Юй Хэн ничего не сказала. Думая об этом, она должна общаться с Цзинь Чжэнь. Хан Ши могла спасти их от катастрофы один раз, но не второй раз. Цзинь Чжэнь определенно оставила им больше места для действий. В конце концов, она как дочь не смогла остановить своего отца от пребывания в павильоне Тонг Шэн.

Хан Ши использовала фальшивую болезнь, чтобы, наконец, привлечь Фэн Цзинь Юаня в свой внутренний двор. Как женщина, которая долго не видела мужа, она действительно заплакала, увидев Фэн Цзинь Юаня.

Она родилась нежной. Теперь, когда она жалобно плакала в постели, ее слезы действительно растопили сердце Фэн Цзинь Юаня.

Он собирался пройти вперед и взять свою любимую наложницу в объятия, но сегодня действительно был неудачный день. Он услышал, как слуга выкрикнула: «Мастер!»

Хан Ши сердито держалась за шею Фен Цзинь Юаня и выглядела испорченной, говоря: «Вы не можете уйти ни по какой причине. Сегодня, муж мой».

Фэн Цзинь Юань больше всего любил этот тон. Он тут же кивнул: «Хорошо! Я ни за что не уйду». Когда он это сказал, он протянул руку к вороту Хан Ши.

Но снаружи вновь послышался крик слуги: «Мастер, третий хозяин семьи Чэнь пришел. В настоящее время он находится в Сосновом дворе, ожидая вас».

Фэн Цзинь Юань, наконец, оттолкнул Хан Ши, когда он поднялся с кровати, беспомощно сказав: «Я вернусь к тебе на другой день. Чэнь Ван Лян лично приехал в поместье. Я боюсь, что что-то действительно случилось». После того, как он закончил говорить, он повернулся и вышел из комнаты.

Хан Ши так рассердилась, что чуть не сломала зубы, сжимая челюсть. Схватив с силой подушку, она кинула ее на землю. Из двери она услышала голос Фен Дай: «Отец был доставлен к твоей двери, но ты даже не могла его удержать! Раньше я думала, что у тебя есть способность соблазнять людей, но теперь, кажется, что у тебя уже нет этой способности, верно?»

«Закрой свой рот!» - возмутилась Хан Ши, «Фэн Фен Дай, я скажу тебе. Если ты хочешь быть славной и богатой, тогда сражайся за это сама! Если ты хочешь девятого принца, ты можешь украсть его для себя! У тебя есть возможность! Если у тебя есть способность, то иди и победи Фэн Юй Хэн и Фэн Чен Юй. Если у тебя нет способности, тогда не толкай меня вперед!»

«Ты думаешь, я не хочу?» Фэн Дай ворвалась внутрь. Нагнувшись, она подняла подушку и бросила ее к Хан Ши: «Я хочу быть дочерью первой жены. Чего у меня нет? В корне всего этого, разве это не твоя проблема? Чэнь Ши могла подняться на позицию главной жены, так почему ты не можешь этого сделать? Семья Чэнь может использовать усадьбу Фэн и стать лордами торговли. Как получается, что твоя семья Хан не может даже получить насекомое? С таким наследием ты не должна была даже нацеливаться на такую высокую цель в поместье Фэн. По какой-то очевидной причине ты также заставила меня страдать. Какая ты мать? Было бы лучше, если бы ты просто умерла!»

Фэн Фен Дай небрежно и без раздумья выкрикнула это. Двигаясь вверх и вниз, она ударила ее, и ее рука начала болеть. Как только эта рука начала болеть, она заплакала. Когда она закричала, она продолжала проклинать Хан ши: «Меня действительно поразил тот, кого я люблю, если бы у тебя было какое-то положение в поместье Фэн, даже если он был принцем, как он мог осмелиться сделать это со мной? Ты бесполезная женщина. Быть твоей дочерью поистине как проживать восемь кругов ада!»

Хан Ши почувствовала, как из ее груди вырвался сладкий запах. Она отчаянно хотела его подавить, но не могла, несмотря ни на что. Вспыхнул сильный поток крови. В следующий момент она упала на землю и потеряла сознание.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 98**

Глава 98 – Куда делся дворец Дин Ан?

Поскольку Хан Ши потеряла сознание, весь двор был в панике. Фэн Фен Дай также знала, что она вызвала огромный беспорядок, но она также не хотела видеть, что произошло с ее матерью. Она просто обернулась и выбежала.

Тем временем в Сосновом дворе Фэн Цзинь Юань в настоящее время смотрел на три миллиона таэлей банкнот, которые принес Чэнь Ван Лян.

Три миллиона, он действительно хотел эти три миллиона. В настоящее время было много расходов. Усадьба Фэн была прекрасна, но он должен был сделать существенное шоу по отношению к третьему принцу. Семья Чэнь послала деньги, но эти деньги пришли с условиями.

«Шурин». Чэнь Ван Лян серьезно посоветовал: «У этой сестры действительно много проблем. Это то, что знает наша семья Чэнь, но даже если вы игнорируете многолетние браки, вы должны думать о Чен Юй!»

«Чен Юй всегда будет моей дочерью моей первой жены». Фэн Цзинь Юань был решительным в этом вопросе.

Чэнь Ван Лян покачал головой, сказав: «Шурин должен знать, насколько жестока вторая юная мисс семьи Фэн. Чен Юй украла ее положение в качестве дочери первой жене. Она ясно дала понять, что она вернулась, чтобы ответить. Исходя из ее порочных действий, я боюсь, что она разорвет Чен Юй так, что даже ее кости не останутся невредимыми. Более того, у девятого принца нет надежды занять трон. Если семья Фэн может защитить только одну дочь ... было бы лучше защитить Чен Юй».

Выражение лица Фэн Цзинь Юаня померкло: «Ты пытаешься вмешаться в дела моей семьи Фэн?»

«Он не смеет». Чэнь Ван Лян быстро поклонился: «Он беспокоится только от имени зятя. Этот ребенок, Чен Юй, родилась такой. В том году Даосист Зи Цян сказал эти слова, поэтому шурин не должен сдаваться сейчас!»

Фэн Цзинь Юань был раздражен словами, которые он сказал, но на самом деле у него также были подобные мысли. Независимо от того, как он поддерживал Фэн Юй Хэн, девятый принц не станет Императором. Даже если бы у нее была поддержка дворца принца Чун и Вэнь Сюань, и что? Когда придет время, и нынешний Император умрет, позволит ли новый император девятому принцу продолжать так действовать?

Он положил банкноты в рукав и сказал Чэнь Ван Ляну: «У меня есть планы по этому вопросу. Вы можете вернуться».

Когда Чэнь Ван Лян увидел, что Фэн Цзинь Юань взял банкноты, он вздохнул с облегчением в своем сердце. Это было хорошо. Он был также умным человеком, поэтому он определенно не сделал бы что-то вроде того, чтобы следить за каждым его шагом. Поскольку Фэн Цзинь Юань сказал эти слова, он вернется и подождет. Размышляя об этом, вскоре его сестра вернется в поместье.

После того, как Чэнь Ван Лян ушел, скрытый охранник появился перед Фэн Цзинь Юанем. Фэн Цзинь Юань спросил его: «Все ли мирно в Пу Ду монастыре?»

Скрытый охранник ответил: «С тех пор, как люди из семьи Чэнь пришли, главная мадам прекратила вызывать беспорядки. В течение дня она даже помогала некоторым монахиням».

Фэн Цзинь Юань кивнул: «Кажется, ее младший брат придумал план по спасению ее жизни. Забудьте об этом, вы можете пойти сейчас».

Скрытый охранник исчез.

Фэн Цзинь Юань хотел вернуться к Хан Ши, но когда он вышел из Соснового двора, он не мог контролировать свое желание посетить внутренний двор Руй. Цзинь Чжэнь была, в конце концов, еще молода. Ее чары все еще могли контролировать Фэн Цзинь Юаня.

Когда он достиг внутреннего двора, Цзинь Чжэнь только что получила сообщение о том, что Хан Ши была избита до обморока Фен Дай. Теперь, когда Фэн Цзинь Юань появился и, казалось, был полностью в порядке, она знала, что он определенно не слышал новостей. Она быстро посоветовала слугам, охранявшим внутренний двор: «Через какое-то время, независимо от того, кто приходит или что бы то ни было, не позволяйте им мешать хозяину. Если они придут, плачьте, уберите их. Убирай их далеко».

Слуга кивнул, послышался голос Фэн Цзинь Юаня: «Уже середина ночи. Почему ты все еще не отдыхаешь?»

Цзинь Чжэнь быстро соблазнительно улыбнулась и ответила: «Если эта наложница ляжет спать, то никто не останется ждать мужа». Когда она это сказала, она схватила Фэн Цзинь Юаня за талию и потащила его внутрь.

Но мысли Фэн Цзинь Юаня блуждали. Цзинь Чжэнь была уверена в своих способностях, но она все еще не могла развеять желание Фэн Цзинь Юань говорить.

Она просто села и начала массировать ногу Фэн Цзинь Юаня, спрашивая: «Может быть, мужа что-то беспокоит?»

Фэн Цзинь Юань немного задумался, прежде чем схватить запястье Цзинь Чжэнь. Глядя на шрам на ее запястье, он спросил: «Откуда он?»

Сердце Цзинь Чжэнь немного согрелось, и она тут же притворилась обиженной: «Раньше я совершила ошибку и была подожжена в качестве наказания главой мадам».

«Подожжена?» Фэн Цзинь Юань нахмурился: «Что она использовала, чтобы поджечь тебя?»

Цзинь Чжэнь сказала ему: «Она использовала раскаленный металл. Это то, что главная мадам использует специально для наказания слуг. Тот, кто не исполняет ее желания, она нагревает металл в печи, прежде чем положить кусок металла на кожу слуги».

Фэн Цзинь Юань почувствовал волну гнева, он сразу же сел. Он долго молчал.

Точно так же, как Цзинь Чжэнь думала, что он будет плохо себя чувствовать из-за этого, она готовилась произнести некоторые обнадеживающие слова, но услышала, как Фэн Цзинь Юань сказал: «У нее всегда был такой характер. Семья Чэнь была в отличном состоянии в старом доме. Она была их единственной дочерью, поэтому она выросла гнилой. Не слишком ненавидь ее».

Цзинь Чжэнь несколько раз моргнула, будучи не в состоянии полностью понять то, что сказал Фэн Цзинь Юань. Это он говорил от имени Чэнь Ши? Но почему? Разве Чэнь Ши не отправилась в храм? Может быть, она собиралась вернуться?

«Что это такое говорит муж?» Она была умной женщиной. Естественно, за словами Фэн Цзинь Юаня была определенная причина. В такие моменты ей приходилось идти с потоком его мыслей: «Эта наложница была раньше слугой главной мадам. Наказание было необходимо, когда допускались ошибки. Откуда будет эта ненависть».

Фэн Цзинь Юань кивнул: «Если ты так думаешь, тогда это хорошо. Не волнуйся. Я не буду плохо относиться к тебе в будущем. В будущем тебе нужно будет родить ребенка для моей семьи Фэн, сына или дочь. Я определенно буду относиться к ним хорошо».

Услышав эти слова, Цзинь Чжэнь внезапно почувствовала волну боли в животе. Она отвернулась и притворилась застенчивой. Наконец, ей удалось подавить тошнотворное чувство.

«Давай спать». Фэн Цзинь Юань потянул ее под одеяло. Они заснули, думая о своих проблемах.

Но как могла Цзинь Чжэнь заснуть. Фэн Цзинь Юань только что сказал ей о том, что, вероятно, Чэнь Ши вернется. Это, безусловно, не очень хороший знак.

Рано на следующее утро Цзинь Чжэнь не дождалась, когда Фэн Юй Хэн отправится поприветствовать матриарха, и отправилась к ней сама. Фэн Юй Хэн, видя ее такой, догадалась, что она также не могла пойти во внутренний двор Шу Я. Она попросила Яо Ши извиниться перед ней за матриарха. Затем она пригласила Цзинь Чжэнь в свою комнату.

«Вторая юная мисс». Цзинь Чжэнь очень волновалась: «Вопрос, который эта наложница упомянула второй молодой мисс, вторая молодая мисс приняла решение?»

Фэн Юй Хэн подняла бровь: «Я сказала его раньше. Это жизнь. Хотя у меня есть медицинские знания, они ради спасения жизней. Это не для убийства людей».

«Этот ребенок все еще не может считаться человеком». Цзинь Чжэн с тревогой объяснила: «Это мое решение. Если есть какой-то злой грех, тогда это мой собственный грех. Это не может считаться одним грехом второй молодой мисс». Затем она немного задумалась и просто сказала: «Если вторая молодая мисс даст мне лекарство, которое поможет избавиться от этого плода, я ... я дам второй молодой мисс отличный подарок».

«О?» Фэн Юй Хэн почувствовала, что это было очень странно, но она вспомнила, как Бан Цзоу сказал, что люди семьи Чэнь приходили в поместье Фэн вчера вечером и долго разговаривали с Фэн Цзинь Юанем. У нее было немного понимания. Скорее всего, это имело отношение к Чэнь Ши. Цзинь Чжэнь должна иметь некоторую информацию. «Вернись сейчас. Я подумаю об этом немного дольше».

«Вторая молодая мисс». Цзинь Чжэнь беспомощно сказала: «Вторая молодая мисс должна спешить!» Когда она сказала это, она почувствовала свой собственный живот: «Через некоторое время ... боюсь, что больше нельзя скрывать».

Фэн Юй Хэн кивнула, отпустив Цзинь Чжэнь.

Двухмесячный плод не оставлял ее слишком много времени. Иначе, как только он достигнет трех полных месяцев, она начнет выглядеть беременной. Она боялась, что даже если она захочет скрыть это, у нее не получится. Более того, через три месяца использование таблеток, чтобы избавиться от плода, было бы еще более опасным.

Она беспомощно вздохнула. Помочь Цзинь Чжэнь избавиться от плода было то, что она должна была сделать. Теперь у нее просто не было возможности. Этот ребенок не мог быть выкинут впустую, но она не знала, что такое так называемый великий дар Цзинь Чжэнь.

«Бан Цзоу», - крикнула она, и Бан Цзоу немедленно появился. Было много раз, когда Фэн Юй Хэн хотела спросить Бан Цзоу, где он обычно прятался и спал, но, думая, что это секрет, который скрытые охранники не хотели раскрывать, она отбросила эту мысль. «Поезжайте в Пу Ду Храм. Взгляните и посмотрите, есть ли движение со стороны Чэнь Ши».

Бан Цзоу кивнул и спросил: «Сейчас?»

«Правильно, сейчас».

«Тогда хозяин, вы не должны покидать усадьбу».

Фэн Юй Хэн положила голову в руки: «Я поняла».

Бан Цзоу мгновенно исчез. Некоторое время она оглядывалась, убедившись, что Бан Цзоу определенно далеко, она позвала Ван Чуан: «Быстро, быстро, переоденься в какую-нибудь обычную одежду. Пойдем взглянем на дворец Дин Ан».

Ван Чуан ухмыльнулась: «Сейчас, когда вы обещали Бан Цзоу остаться в поместье?»

«Все в порядке!» Фэн Юй Хэн хлопнула плечо Ван Чуан: «Мы не покидаем столицу. Какая опасность может быть в этот день».

Ван Чуан задумалась и согласилась. Девятый принц был по всей столице. Были еще более скрытые наблюдения вокруг дворца Дин. Как только что-то случилось, она сразу же могла призвать своих людей защитить Фэн Юй Хэн. Таким образом, она согласилась. Она вернулась в комнату и переоделась. Следуя за Фэн Юй Хэн, они покинули усадьбу Фэн.

Только когда двое достигли главной дороги столицы, Фэн Юй Хэн узнала какой эффект вызвал инцидент с дворцом Дин. На главных улицах и небольших переулках не только люди обсуждали эту горячую тему, владельцы ресторанов рассказывали эту историю, чтобы все могли ее услышать. Были некоторые, кто не мог позволить себе есть в ресторане, но все же хотели услышать эту историю. Они прислонились к окну и внимательно прислушались, опасаясь, что им не хватит деталей.

Фэн Юй Хэн некоторое время слушала, качая головой и улыбаясь: «Истории - это просто истории. Они преувеличены. Независимо от того, насколько сильно Дин дворец был сожжен, там все еще что-то осталось. Как большой пожар понадобится, что стереть весь дворец с земли!»

Со своей стороны прохожий услышал ее слова и не согласился, сказав: «Эта молодая мисс может не знать, но великий огонь начался около полудня и горел до поздней ночи. Даже лошади, выращенные Дин Ан, были сожжены».

Фэн Юй Хэн оживилась: «Тогда как насчет людей? Если лошади были сожжены до смерти, люди убежали?»

«Я слышал, что у императорской дочери Цин Ле все волосы сгорели. У принцессы Дин Ан сгорели все брови». Этот человек говорил, качая головой: «Правда это или нет, я не знаю».

Фэн Юй Хэн больше не спрашивала. Потянув Ван Чуан, она увеличила свой темп и направилась к Дин Дворцу. Она очень хотела увидеть шедевр Сюань Тянь Мина. Если пожар действительно был таким, как все описывали, то, что могло остаться от Дин-Дворца?

Они начали практически бежать к Дин-Дворцу. Когда они приближались, Фэн Юй Хэн посмотрела вокруг. Перед ее глазами было большое пустое пространство. Она с любопытством спросила Ван Чуан: «Мы ошиблись?»

Ван Чуан покачала головой: «Не ошиблись. Это оно».

«Тогда где же дворец?»

Ван Чуан указала на район, окруженный группой людей: «Он должен быть там».

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 99**

Глава 99 - Этот взрывной характер

Фэн Юй Хэн двигалась к группе людей и слышала, как они обсуждали: «Я слышал, что настоящее золото не боится огня. Вы, ребята, думаете, что мы можем вытащить несколько кусочков из пепла? Несмотря ни на что, это дворец. Не может быть, чтобы там не было ни одного кусочка золота».

«Даже если там и есть золото, оно не попадет в наши руки! Разве вы не видели, как группа охранников спешила и обыскала место после того, как огонь загорелся. Даже если там было золото, его уже увезли!»

«Ах, какая жалость. Такой большой дворец, но он исчез в мгновение ока».

Фэн Юй Хэн потерла глаза и смотрела на щебень перед ней ... правильнее было бы сказать, что все превратилось в пепел. Она спросила Ван Чуан: «Это Дин дворец?»

Ван Чуан подтвердила ее предположение: «Правильно ... я думаю ...»

Хорошо! Фэн Юй Хэн приложила руку ко лбу. На самом деле от него ни одного камня не осталось. Даже каменная резьба на главных воротах была разбита на куски.

«Сколько ненависти Сюань Тянь Мин имеет ко дворцу Дин, чтобы уничтожить его до такой степени. Раньше он только сжег сад, поэтому они могли его восстановить. Теперь ... если они хотят продолжать жить здесь, возможно, его нужно будет перестроить, верно?»

Ван Чуан сказала ей: «Его Высочество должно было мстило за вторую молодую мисс. Нет никакого способа, чтобы его Высочество не знал о том, что произошло в день празднования дня рождения принцессы Дин Ан. Дин Дворец, издевающийся над юной мисс до такой степени, было бы странно, если бы его Высочество могло сопротивляться».

Фэн Юй Хэн подняла уголки ее рта ... такой взрывной характер.

Тут же она услышала, как рядом выбежала группа нищих. Когда они побежали, они кричали: «Премьер-министр Фэн действительно странный. Он продолжает менять свою жену. Любой может быть дочерью его первой жены. Теперь он хочет оставить Чен Юй!»

Дворец Сюань.

Третий принц, Сюань Тянь Е, посмотрел на Фэн Цзинь Юаня, который сидел справа от него. Долгое время он не говорил ни слова. Его внешний вид был могучим и внушительным. Даже если его лицо показывало равнодушие, он, похоже, злился. Более того, Сюань Тянь Е в основном не улыбался. Все его тело всегда было окутано густой подавляющей аурой, из-за которой все вокруг него покрывались холодным потом.

Фэн Цзинь Юань только что сел, но он почувствовал холодный ветер, дующий в затылок. Всегда казалось, что пара глаз смотрит на него сзади. Повернув голову, он не нашел даже тени присутствующего человека.

Наконец, Сюань Тянь Е заговорил. Тон Сюань Тянь Е был холодным, как тысячелетний лед. Каждое слово, которое он произносил, пронзало его «Министр Фэн, этот принц хочет заимствовать славу Чен Юй, это правда; однако, вы когда-нибудь видели императрицу, которая родилась от наложницы?»

Фэн Цзинь Юань тут же встал, с его лба капал холодный пот: «Ваше Высочество принц Сюань, не волнуйтесь. Чен Юй - дочь первой жены семьи Фэн. Этот факт никогда не изменится».

«Это так?» Сюань Тянь Е посмотрел на Фэн Цзинь Юаня: «Размышляя об этом, министр Фэн часто не выходит в свет. Выйдите и послушайте. Даже нищие на обочине дороги знают, что вы поменяли первую жену. Как министр Фэн все еще может говорить так решительно?»

Фэн Цзинь Юань почувствовал, что его голова раздувается. Дело не в том, что он не слышал слухи снаружи, но так же, как он думал о том, как остановить их, слухи пробились во дворец Сянь!

«Ваше Высочество, этот чиновник, безусловно, быстро позаботится об этих слухах и умрет, чтобы защитить положение Чен Юй в качестве дочери первой жены». Подумав немного больше, он просто сказал: «Мать Чен Юй в настоящее время находится в монастыре, молясь за состояние семьи Фэн. Прошло несколько дней, поэтому этот чиновник отправит кого-то, кто ее доставит».

«Ун». Сюань Тянь, наконец, отбросил свою внушительную манеру: «Дочь первой жены должна быть подходящей. Ее мать может умереть, но в чем была причина ее отправления в монастырь?»

Фэн Цзинь Юань неоднократно кивал, и в то же время он протянул руку в рукав. Вытащив три миллиона таэлей в банкнотах, которые он получил от Чэнь Ван Ляна накануне вечером, он передал их Сюань Тянь Е: «Этот чиновник знает, что ваше величество принц Сюань в настоящее время использует большие деньги, и этот чиновник надеется что ваше высочество примет этот дар».

Сюань Тянь Е обратил внимание на банкноты, когда его настроение поднялось: «Министр Фэн, что вы делаете?»

Фэн Цзинь Юань немного продвинулся: «Этот чиновник уже следит за вашим Высочеством, поэтому этот чиновник должен разделять тяготы со своим Высочеством, и этот чиновник надеется, что ваше Высочество не будет противиться этому».

Сюань Тянь Е уже не был скромным, когда он протянул руку и взял банкноты, поместив их в область талии. Затем он сказал: «Слова, сказанные этим принцем, вернитесь и тщательно о них подумайте. Кроме того, этот принц не заключил с вами союз только благодаря вашей знаменитой дочери. Премьер-министр Фэн по-прежнему является премьер-министром нынешнего суда. Там будет много мест, где этот принц потребует вашей помощи».

«Что говорит ваше высочество? Возможность делиться бременем с вашим Высочеством - это то, что нужно делать».

Вернувшись домой из дворца Сюань, Фэн Цзинь Юань отправился прямо во внутренний двор Шу Я. Вопросы сегодняшнего дня должны были обсуждаться с матриархом. Матриарх быстро приказала слугам: «Иди, приведи молодых мастеров, молодых мисс и матерей-наложниц во внутренний двор Шу Я. Скажи им, что мне есть о чем рассказать».

Когда слуга прибыл в павильон Тонг Шэн, Фэн Юй Хэн и Ван Чуан только что вернулись. Получив сообщение, они быстро сменили одежду и бросились ко двору Шу Я. Матриарх назвала всех членов семьи, поэтому очень вероятно, что это как-то связано со слухами снаружи. Но она не знала, какие планы у семьи Фэн.

Меньше чем через час члены семьи Фэн были собраны во внутреннем дворе Шу Я, и только Хан Ши отсутствовала.

Матриарх несчастливо спросила Фен Дай, чья рука все еще была сломана: «Где Хан Ши?»

Фен Дай ответила с несчастным взглядом: «Тело наложницы матери Хан не чувствовало себя хорошо последние два дня. Сегодня утром она не могла встать с постели».

«Хм?» Фэн Цзинь Юань был озадачен: «Я отправился навестить ее вчера вечером. Казалось, она поправлялась. Как ей могло стать еще хуже, что она не может встать с постели? Вы вызвали врача?»

Фен Дай быстро объяснила: «После того, как отец оставил наложницу, дело ухудшилось. В усадьбе нет врачей ... »

«Тогда врача все еще не вызвали?» Фэн Цзинь Юань немного рассердился. Она все еще была его любимой наложницей. Почему она болела целую ночь, но никто не позвал врача?

Так же, как он собирался отругать Фен Дай, матриарх заговорила: «Поскольку она выжила без визита врача всю ночь, это не должно быть очень серьезной болезнью. Она может подождать немного дольше. Важнее обсудить официальные вопросы».

Услышав, что матриарх сказала эти слова, Фэн Цзинь Юаню было трудно продолжать. Он мог только прекратить говорить и послушать, как говорит матриарх: «У нас есть две основные темы для обсуждения». Матриарх оглядела комнату, глядя на Фэн Цзы Хао. Она медленно произнесла: «Травма Цзы Хао вылечилась. Ваш отец устроил для вас посещение Академии Цзи Янь Ци Чжоу. Через пять дней тебя отправят в Ци Чжоу».

Фэн Цзы Хао тихо фыркнул. Он был немного недоволен, но ничего не сказал.

Матриарх видела, что он был довольно послушным и слегка кивнула головой, прежде чем продолжить: «Второй вопрос касается Чэнь Ши. Она оставалась в храме Пу Ду уже много дней, молясь за состояние семьи Фэн. Сегодня она готовится вернуться в усадьбу. В конце концов, это великое событие, когда она возвращается от молитвы за судьбу семьи, она возвращается с благословениями храма. Нам нужно подготовиться к этому».

Фэн Юй Хэн ухмыльнулась про себя. Проще говоря, было ли не проще сказать, что Чэнь Ши возвращается, и все должны готовиться к ее приветствию.

Она была не единственной, кто чувствовал это. Помимо Цзинь Чжэнь, которая уже знала об этом, все остальные чувствовали, что это странно. Особенно Фэн Фен Дай. Возвращение Чэнь Ши вызвало у нее чувство гнева. Казалось, она слышала, как она мечтала стать дочерью первой жены. Она не могла не ненавидеть Хан Ши за то, что она не воспользовалась этой возможностью.

У Чен Юй не было особых реакций. Она просто сказала Фэн Цзы Хао: «Старший брат не должен разочаровывать ожидания бабушки и отца. Хотя Академия Цзы Янь не может конкурировать с Академией Юнь Лу, она все еще имеет небольшую известность».

Услышав ее слова, Фэн Цзинь Юань не мог не взглянуть на Яо ши, обвинив эту женщину за то, что она не хотела говорить от имени Цзы Хао перед принцессой Вэнь Сюань. В противном случае, как мог сын достойного премьер-министра не войти в Академию Юнь Лу?

Этот блеск был пойман Фэн Юй Хэн. Она не спешила, чтобы рассказать ему, но она небрежно сказала: «Старший брат тоже должен заботиться о своем теле. Говоря об этом, твоя болезнь заставляет бабушку и отца беспокоиться».

Болезнь Фэн Цзы Хао вызвала тревогу в сердцах членов семьи Фэн. Дело не в том, что Фэн Цзинь Юань не искал известного врача, но независимо от того, кто пришел, все они покачали головами. У Фэн Цзы Хао возникнут проблемы с детьми. Это было диагностировано всеми врачами.

Выражение лица матриарха стало уродливым и слегка вздохнув, не желая продолжать эту тему, она продолжала говорить о возвращении Чэнь Ши в поместье: «Пойдемте и отпразднуем праздник середины осени как семья. Мы очень редко наслаждаемся временами вместе. Давайте используем это возвращение Чэнь Ши, как повод, чтобы вместе устроить праздничный обед». Когда она сказала это, она взглянула на Фен Дай: «Пусть Хан Ши отдохнет, чтобы у нее появилась энергия, когда мы будем все обедать».

Фен Дай кивнула головой, не говоря ни слова.

Очевидно, Фэн Цзинь Юань сказал, что Чэнь Ши никогда не вернется в усадьбу, но через несколько дней он передумал?

Фэн Цзинь Юань также чувствовал, что это было немного тяжело для его достоинства, но давление, исходящее от дворца Сюань, было слишком велико. Он мог это сделать только так.

Именно Чен Юй нарушила неловкую атмосферу, когда она подняла свой мягкий голос, чтобы сказать: «Говоря о семейном приеме пищи, у Чен Юй есть идея».

«О?» Матриарх была очень рада, что кто-то заговорил в это время, и быстро спросила ее: «Какая идея у Чен Юй?»

Чен Юй сказала: «Вторая сестра - единственный ребенок, который помолвлен и вступает в брак с Южным дворцом. Это роль, которая требует управления всей усадьбой. Как насчет того, чтобы организация этого семейного обеда была передана второй сестре. Мы все члены семьи, независимо от того, делает она что-то правильно или неправильно, хорошо или плохо, мы не будем ее ругать. Это также даст второй сестре шанс испытать себя».

Предложение было вполне разумным. Казалось, она действительно дорожила своими сестрами, и матриарх с удовлетворением улыбнулась: «Вы действительно достойны титула дочери первой жены этой усадьбы. Чен Юй была действительно добра. Будучи способной рассмотреть свою маленькую сестру, это действительно слишком благородно».

Фэн Цзинь Юань также согласился с идеями Чен Юй. Он повернулся к Фэн Юй Хэн и сказал: «Тогда А-Хэнг, мы побеспокоим тебя, чтобы подготовить этот небольшой праздник. Отец отправит кого-то, кто заберет мать послезавтра, и не будет приглашать других. Это будут только члены нашей семьи. Просто позаботьтесь о приготовлении пищи. Не чувствуйте слишком большого давления, Чен Юй сказала правильно. Мы все члены семьи, будь то хорошо или плохо, никто вас не осудит».

Что могла сказать Фэн Юй Хэн. Она могла только показать улыбку и принять предложение: «Дочь подчиняется».

Вернувшись в павильон Тонг Шэн, Яо Ши немного волновалась: «Если ты управляешь семейным праздником, почему я чувствую, что что-то произойдет?»

Фэн Юй Хэн улыбнулась и сказала: «Будет странно, если ничего не случится». Она свернула рукав Яо Ши: «А-Хэнг не упустит момент. Мама, просто садись и приготовься посмотреть игру».

Яо Ши продолжала чувствовать себя немного обеспокоенной, но она ничего не могла сделать. Ее дочь была ребенком с большими идеями. Поскольку она велела ей посмотреть игру, она будет наблюдать за ней.

Когда они вернулись во внутренний двор, Бан Цзоу также вернулся и сказал Фэн Юй Хэн: «Кажется, что люди семьи Чэнь много раз ходили в Пу Ду монастырь, чтобы встретиться с Чэнь Ши втайне. Это появление Чэнь Ши стало намного более гениальным, чем предыдущее. В течение дня она даже помогает монахиням носить воду и готовить овощи. Но как только наступает ночь, ее ангельское поведение сразу рушится, ее характер все еще взрывоопасен, она избивает и ругает слугу по имени Мань Си».

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 100**

Глава 100 – Укуси меня

Фэн Юй Хэн все хорошо понимала. Именно семья Чэнь питала любовь к этой женщине. Они помогали Чэнь Ши создать условия для ее возвращения в поместье Фэн, но также потребовали от нее соблюдения закона. Однако она не знала, сколько дней Чэнь Ши могла поддерживать это отношение после возвращения в усадьбу.

«Хозяйка». Бан Цзоу не ушел и продолжил: «Этот слуга знает, что ваш отец недавно встретился с третьим принцем Сюань Тянь Е. Это должно быть связано с конкуренцией за трон и позицию семьи Фэн».

Фэн Юй Хэн нахмурилась: «Знает ли Сюань Тянь Мин?»

Бан Цзоу кивнул: «Его Высочество знает».

«Говоря об этом, его Высочество принадлежит к какой группе?» Фэн Юй Хэн была немного странной. Сюань Тянь Мин в настоящее время, казалось, не имел возможности сражаться за трон, поэтому он должен был поддерживать или помогать кому-то. Седьмой принц? Не очень вероятно.

В этом вопросе Бан Цзоу покачал головой и сказал ей: «Этот слуга не знает. Его Высочество обычно только общается с его Высочеством седьмым принцем, но его Высочество седьмой принц никогда не говорил, что он хотел бы стремиться к престолу».

«Если это так, то он не в команде?» Фэн Юй Хэн была поражена. Казалось, она что-то поняла. Она не хотела слишком глубоко расследовать этот вопрос, связанный с Сюань Тянь Мином. Она верила, что будет день, когда он скажет ей лично: «Все в порядке. Вы можете делать то, что вам нужно». Она махнула рукой и отпустила Бан Цзоу. Однако Бан Цзоу полностью проигнорировал ее жест. Фэн Юй Хэн была удивлена: «Э-э ... Бан Цзоу, есть что-то еще?»

Бан Цзоу посмотрел на Фэн Юй Хэн с впечатленным взглядом. «Этот слуга услышал, что хозяин покинул поместье, когда этот слуга направился в монастырь Пу Ду?»

Фэн Юй Хэн положила голову себе в руку: «Я просто взглянула на дворец Дин Ан».

«Но хозяин обещал, что вы не покинете усадьбу, когда этого слуги нет».

«Я не покидала столицу. Что может случиться? К тому же, у меня была Ван Чуан. Кроме того, как ваш хозяин, я не так проста в обращении!» Фэн Юй Хэн подняла руку и согнулась: «Послушай, я забочусь о трех-четырех людях, это не проблема».

Бан Цзоу поднял бровь: «Разве это не проблема?»

Фэн Юй Хэн кивнула и сказала ему: «Это действительно не проблема».

«Это хорошо». Бан Цзоу немедленно исчез, лишь сказав: «Тогда этот слуга обсудит это с Ван Чуан».

«...» Ван Чуан, позаботься о себе!

В ту ночь Фэн Юй Хэн проспала только два часа после завершения обычной вечерней тренировки. Она обнаружила, что совсем не может заснуть, поэтому она снова встала. Поразмыслив немного, она решила попрактиковаться в своих боевых искусствах в саду.

Она чувствовала, что причина, по которой она не могла заснуть, была связана с тем, что она была спровоцирована Бан Цзоу. Если бы ее тело было столь же физически способным, как в ее предыдущей жизни, Бан Цзоу не нужно было бы так беспокоиться о ее безопасности. Практикуясь каждый день, она все еще была недостаточно сильной.

С этими чувствами Фэн Юй Хэн практиковала упражнения военной подготовки, чтобы быстро улучшить себя. Она услышала в воздухе звук упрекающего голоса Бан Цзоу: «Мастер, вам не хватает цингонг».

Она немного рассмеялась, цингонг? Это было немного сложно!

Когда она снова проделала упражнения, она почувствовала, что недалеко от нее, похоже, происходит какое-то движение. Сначала она была немного удивлена и встала на свое место. Чувствуя, что движение становится все ближе и ближе, оно пришло с ветром и бросилось прямо к ней.

Но у Бан Цзоу не было никакой реакции. Да, было правильнее сказать, что он не собирался спешить, чтобы спасти ее. Вместо этого он засмеялся, затем снова замолчал.

Фэн Юй Хэн выпустила звук «о», а затем двинула свое тело, направляясь прямо к саду.

Позади нее она услышала «хмф», кто-то следил за ней.

«Нет, используй цингонг!» Бан Цзоу побежал, крича: «Если бы вы не использовали его, вы бы проиграли!»

Человек, находящийся сзади, крикнул: «Мои ноги нездоровы».

Бам!

Фэн Юй Хэн почувствовала, что Сюань Тянь Мин был самым искусным в бесстыдстве! Даже если твои ноги нездоровы, ты сидишь на инвалидном кресле и используешь цингонг. Ты был быстрее, чем конный экипаж!

Правильно, человек, который пришел, был именно Сюань Тянь Мин. Прежде чем Фэн Юй Хэн заметила реакцию Бан Цзоу, она уже определила этот факт. Только если это был Сюань Тянь Мин, вонючий Бан Цзоу не заботился, жила она или умерла. Прямо перед тем, как он ушел, она вспомнила, что он смеется над ней.

Фэн Юй Хэн почувствовала игривость, когда Сюань Тянь Мин начал преследовать ее. Однако она специально решила пройти через все узкие места. Будь то расщелины в камнях или пространства между кустарниками, если это может помешать проходу инвалидного кресла, это был лучший выбор для нее.

Сюань Тянь Мин яростно стиснул зубы: «Ты издеваешься над человеком с ограниченными возможностями».

«Тот, над кем я издеваюсь – это ты!» Она побежала и рассмеялась: «Если ты можешь, то укуси меня!»

Человек позади был безмолвен. Разве эта девушка не знала, что она говорит? Укусить ее? Что она будет делать, если он действительно ее укусит?

Наконец, у кого-то стала иссякать энергия, так как их темп постепенно замедлился. Сюань Тянь Мин фыркнул, затем бросился вперед в своем инвалидном кресле и схватил ее: «Ну, продолжай бежать!»

Фэн Юй Хэн настолько устала, что ей казалось, что ее легкие вот-вот взорвутся: «Я все. Я все! Я не тренировалась много дней, поэтому мои физические способности не восстановились».

Ранее он слышал, что эта девушка будет бегать и прыгать каждое утро и ночь. Первоначально он хотел прийти и посмотреть на нее. Он даже привез несколько десертов. Кто знал, что эта девушка все еще будет в саду так поздно ночью!

«Уже середина ночи, так почему ты не спишь. Какие странные боевые искусства ты практикуешь?» Он был немного раздражен, поэтому он ударил Фэн Юй Хэн сзади.

Фэн Юй Хэн закричала «ах», когда она извивалась, чтобы убежать от его хватки: «Разве бессонницы недостаточно?» Она уставилась на Сюань Тянь Мина: «Скрытый охранник, которого ты отправил ко мне, смотрит на меня как на своего хозяина. Если я не буду хорошо тренироваться, чтобы он видел, то он всегда будет следить за каждым моим шагом».

Сюань Тянь Мин рассмеялся: «Ты никогда не будешь так хороша, как Бан Цзоу».

«Это только в битве». Фэн Юй Хэн двигала ногами: «Медицинское искусство имеет свои специальности. Я не квалифицирована для цингонг, поэтому я, естественно, не могу сравниться с ним. Но если это было соревнование в других вещах, Бан Цзоу, похоже, не был моим противником».

Сюань Тянь Мин очень интересовался этими «другими вещами» и спросил ее: «Что ты умеешь?» Немного подумав, он сказал: «О, медицинские навыки». Медицинские способности Фэн Юй Хэн были очень хорошими, он должен был это признать.

Кто знал, что эта девушка покачает головой: «Не только это». Но она не сказала, что именно: «В будущем вы будете медленно узнавать. Сразу же давать ответ на загадку слишком скучно». Когда она это сказала, она вспомнила дворец Дин Ан и не могла не спросить: «Как ты мог быть таким яростным? Дворец Дин был сожжен до пепла тобой».

Сюань Тянь Мин дал непримиримый ответ: «Потому что они издевались над моей женой».

«Кто твоя жена! Я еще не вышла замуж за твою семью!» Она поправила его, но не могла остановить уголки ее губ от улыбки. Она быстро повернула голову, не желая смотреть на него, иначе он стал бы слишком ликующим.

Но как можно было бы скрыть это небольшое изменение от глаз Сюань Тянь Мина. Он чувствовал себя, как будто они вернулись в горы на северо-западе, когда они впервые встретились. Девушка начала пускать слюни в тот момент, когда увидела его. Она даже спрятала умный и озорной вид.

«Сюань Тянь Мин». Фэн Юй Хэн повернула голову, ее глаза искрились от возбуждения: «Если ты не занят ночью, можешь ли ты прокрасться и научить меня использовать кнут?» Она не очень хорошо разбиралась в холодном оружии, и она никогда не думала об изучении чего-либо; однако, она чувствовала, что Сюань Тянь Мин был очень крут, когда он хлестал людей. «Когда я научусь этому, возьми меня, в следующий раз с собой, когда будешь хлестать людей. Давай наказывать их вместе, как это звучит?»

Сюань Тянь Мин чувствовал, что это предложение было очень хорошим, поэтому он передал свой кнут Фэн Юй Хэн. Отодвинув кресло-коляску, он двинулся позади нее и начал демонстрировать, сказав ей: «Самые основные методы кнута включают в себя запутывание, удар и бросок. После того, как ты освоишь эти основы, ты можешь начать использовать их вместе. Кроме того, ты можешь чередовать левую и правую руки. Как только ты начнешь это делать, подует сильный ветер, и это также довольно эффектно».

Фэн Юй Хэн выразила свое согласие: «Не только впечатляюще, но и самое главное, что его легко переносить. Возможность его спрятать – это такая же сила, как и его поразительная мощь. Это очень полезно».

Он беспомощно спросил ее: «После того, как ты выучишь это, что ты собираешься делать на поле битвы?»

Фэн Юй Хэн очень серьезно ответила: «Просто защищаться».

Очень хорошо! Он чувствовал, что мысли этой девушки были довольно хорошими иногда, но ... идеалы были высокими, а реальность была немного ужасающей ...

«Э-э ... спаси меня! Сюань Тянь Мин, быстро! Быстро помоги мне развязать это. Я не могу дышать!» Эта девушка только взмахнула хлыстом и уже сумела задушить себя.

Он рассмеялся над ней: «Как насчет того, чтобы ты и дальше продолжала бросать камни».

Пока двое дурачились, Фэн Юй Хэн сумела изучить основы. Сюань Тянь Мин действительно восхищался способностью этой девушки учиться. Талант девушки не был обычным. Возвращаясь к тому, когда он учился использовать этот кнут, ему потребовалось почти три дня, чтобы их запомнить. Тем не менее, Фэн Юй Хэн смогла все запомнить за одну ночь.

Они согласились каждый вечер встречаться в саду, чтобы заниматься боевыми искусствами. Сюань Тянь Мин огляделся и обнаружил, что, хотя уже была осень, во дворе было много насекомых. Он не мог не предложить: «Как насчет того, чтобы встречаться на поле боевого искусства Южного дворца?»

Фэн Юй Хэн покачала головой: «Свидания должны быть организованы мальчиком, пришедшим найти девушку. Что же это будет, если я буду преследовать тебя».

«Ах?» Он был ошеломлен: «Свидание?» Проклятая девушка, это считалось свиданием?

Но, думая об этом, это было так. Встреча посреди ночи. Если это не свидание, то, что это было?

Таким образом, Сюань Тянь Мин также поднял уголки своего рта в красивую улыбку: «Хорошо, тогда я приду, чтобы найти тебя».

Когда она проснулась, она обнаружила, что она проспала утренние упражнения и встречу с матриархом.

Когда она проснулась, был почти полдень. Она не могла не пожаловаться Ван Чуан: «Почему ты не разбудила меня раньше?»

Ван Чуан беспомощно махала руками: «Эта слуга попыталась разбудить тебя, но ты не просыпалась».

Очень хорошо! Она положила голову на руку. Казалось, что это все был сон. Сон был наполнен Сюань Тянь Мином, говорящим: «Хорошо, тогда я приду, чтобы найти тебя». Было бы странно, если бы она могла проснуться.

«Молодая мисс сейчас пообедает». Ван Чуан помогла ей заправить постель. Чэнь Ши вернется в усадьбу на следующий день. Ей все равно приходилось заботиться о семейном пире.

«Правильно». Фэн Юй Хэн только что вспомнила об этом: «Как хлопотно». Она чувствовала, что трюки Фэн Чен Юй, чтобы навредить людям, были немного устарелыми. Почему бы ей не призвать убийц. Почему она хотела вызвать неприятности, заставив ее готовить еду.

Она ничего не могла сделать, поскольку она уже согласилась. После завтрака, Фэн Юй Хэн привела Ван Чуан в главную кухню усадьбы, чтобы осмотреться. Первоначально слуги на кухне, управляющей Чэнь Ши, были чрезвычайно холодны к Фэн Юй Хэн, но с тех пор, как принц Юй доставил обручальные подарки, положение Фэн Юй Хэн в глазах слуг было не ниже, чем у Чен Юй.

Видя, как Фэн Юй Хэн пришла лично, слуги стояли аккуратно, а лидер приветствовал ее сначала, а затем сказал: «Вчера было слышно, что вторая молодая мисс лично придет, чтобы устроить банкет на завтра. Вторая молодая мисс, не волнуйтесь. Эти слуги непременно послушают вторую молодую мисс, чтобы позаботиться о еде и напитках».

«Вы все послушаете меня?» Фэн Юй Хэн подняла бровь.

«Мы все будем слушать вторую молодую мисс».

«Хорошо, тогда вы можете уйти! Чем дальше от кухни, тем лучше».

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 101**

Глава 101 - Чэнь Ши вернулась в усадьбу

Все слуги были выгнаны с кухни Фэн Юй Хэн, и никто из них не знал, что задумала вторая юная мисс. Все они стояли во дворе в оцепенении.

Фэн Юй Хэн сказала Ван Чуан: «Ты помнишь все, что я только что сказала?»

Ван Чуан кивнула: «Я вспомнила об этом. Хуан Цюань должна была уже прибыть в зал Сто Трав. Это будет зависеть от того, насколько быстро они могут отдать таблетки. Она должна скоро вернуться».

«Хорошо». Фэн Юй Хэн продолжала: «Тогда вы можете пойти искать людей. Просто сделайте все так, как я сказала. Вы также видели, насколько велика эта кухня. Вы должны понимать, сколько людей привести».

Ван Чуан снова взглянула на кухню, а затем ушла.

Фэн Юй Хэн, наконец, вышла во двор и оглянулась на группу слуг, холодно говоря: «Семейный пир на завтра, я уже все устроила. Вы, ребята, сегодня можете отдохнуть».

Она сказала, что уже все устроила, и она действительно все устроила. Отпустив слуг, Хуан Цюань вернулась из зала Сто Трав с одним из клерков. Они поставили на столы много мешков с лечебными травами. Затем, кто-то пришел, чтобы доставить овощи. Затем мясник пришел, чтобы обсудить, что нужно Фэн Юй Хэн, и сказал: «Не волнуйся, молодая мисс. Чтобы сохранить свежесть рыбы, завтра утром он принесет ее первым делом».

Фэн Юй Хэн была очень довольна такого рода договоренностями. Затем она все обсудила с человеком, которого Ван Чуан привела через пару часов. Только после того, как она лично установила меню, она вернулась в павильон Тонг Шэн, чтобы отдохнуть. Что касается кухни, то все было оставлено Ван Чуан и Хуан Цюань.

Вечером она снова посетила кухню. Она обнаружила, что все идет неустойчиво. Хуан Цюань и Ван Чуан решили поочередно следить за тем, чтобы обеспечить безопасность приготовления еды.

В ту ночь Сюань Тянь Мин прибыл по расписанию. Он обнаружил, что сад стал ароматным, а листья падали осенними цветами.

Наконец, Чэнь Ши вернулась в поместье.

Члены семьи Фэн все встали рано и хорошо оделись. Когда день приближался к полудню, слуги пошли, чтобы сказать матерям-наложницам и молодым мисс каждого двора, чтобы быстро собраться у главных ворот и организовать прием. В столицу уже приехала карета главной мадам.

Так как причина, по которой Чэнь Ши покинула усадьбу, состояла в том, чтобы помолиться за состояние семьи Фэн, ее возвращение в поместье Фэн было почетным делом. Даже матриарх надела набор новой одежды. Она даже нанесла немного осмотического масла для волос, из-за чего ее волосы выглядели блестящими.

Фэн Цзинь Юань только что вернулся из суда и просто ждал с остальными в своей одежде чиновника.

Вскоре после этого коляска медленно приближалась и останавливалась перед воротами Фэн усадьбы. В левом верхнем углу кареты был деревянный знак, на котором было написано одно слово «Фэн».

Яо Ши, Ан Ши, Хан Ши и Цзинь Чжэнь были первыми, кто сделал шаг вперед. В качестве наложниц они должны были преклонить колени, чтобы приветствовать Чэнь Ши.

Когда занавес экипажа был отброшен назад, четыре опустились на колени и сказали в унисон: «Эта наложница приветствует главную мадам обратно в поместье».

Первая вышла слуга, которая осталась заботиться о Чэнь Ши, Мань Си. Фэн Юй Хэн посмотрела на Мань Си немного осторожнее. На открытых участках не было признаков травмы. Размышляя об этом, Чэнь Ши довольно хорошо контролировала избиение ее слуг. Она специально выбрала удары по областям, которые невозможно было увидеть. Это было болезненно и трудно обнаружить.

После того, как Мань Си вышла из кареты, она немедленно повернулась, чтобы помочь своей мадам. Тело Чэнь Ши вывалилось из кареты. Нося полный комплект простой одежды, у нее была только одна шпилька из белого нефрита. Когда ее увидели, она казалась спокойной.

Матриарх никогда не видела, чтобы Чэнь Ши выглядела так. Она не могла не удивиться. Спустя долгое время она, наконец, узнала ее и кивнула. Казалось, что храм и монастырь на горе Пу Ду действительно были хорошими местами, чтобы исправить человека. Даже такую, как Чэнь Ши, можно было бы изменить до такой степени. Это было действительно редко.

Как только Чэнь Ши вышла из кареты, она ничего не сказала и наклонилась, чтобы помочь четырем людям, стоящим на коленях. Она положила свои руки на руки Яо Ши и Ан Ши и сказала: «Младшие сестры, пожалуйста, встаньте. Почему вы так хотите официальности, быстро встаньте».

Четверо поднялись с помощью Чэнь Ши. Затем Чэнь Ши улыбнулась им. Двигаясь вокруг них, она сделала несколько шагов вперед и подошла к матриарху, где она опустилась на колени и сказала: «Невестка отдает дань уважения матери. Мастер Пу Ду был обеспокоен матерью и попросил невестку поприветствовать мать».

Матриарх была полностью удовлетворена действиями Чэнь Ши. Она чувствовала, что с тех пор, как эта невестка вошла в семью, она никогда не чувствовала себя с ней непринужденно.

«Быстро, вставай». Матриарху все еще нравилось поддерживать ее статус. Она подняла руку, и бабушка Чжао подошла, чтобы помочь Чэнь Ши. Затем матриарх сказала: «Возможность молиться о судьбе семьи Фэн, и в то же время, возможность улучшить себя через медитацию - это также ваше благословение и удача. Я с нетерпением жду ваших благословений и удачи. Не нужно направлять какие-либо из этих мыслей к семье Фэн».

Чэнь Ши послушно поклонилась: «Невестка будет помнить учения матери».

Рот матриарха слегка дернулся. Появление Чэнь Ши в сочетании с ее тоном было свежо с самого начала, но теперь, когда она говорила такие слова, стало немного неловко. У нее было сомнение, был ли этот человек перед ней Чэнь Ши?

«Эта наложница приветствует мужа». Затем Чэнь Ши повернулась к Фэн Цзинь Юаню: «Эта наложница много раз прославляла сутры для мужа, а в женском монастыре молилась о вашей безопасности и удаче».

Фэн Цзинь Юань также был удивлен изменением Чэнь Ши. Почувствовав некую гордость за себя, он кивнул: «Если ты можешь быть такой, тогда я могу расслабиться».

После того, как они закончили свое приветствие, была очередь детей отдать должное Чэнь Ши.

Чэнь Ши выглядела любящей матерью, когда она смотрела на детей. Сначала она сказала Чен Юй и Цзы Хао: «Вы двое - дочь и сын первой жены, поэтому вам нужно иметь достойный внешний вид. Вы должны показать любовь своим младшим братьям и сестрам, и вы должны поддерживать их больше за пределами усадьбы. Вы понимаете?»

Чен Юй и Цзы Хао в унисон ответили: «Дочь (сын) запомнит это».

Чэнь Ши кивнула и повернулась к Фэн Юй Хэн. В беспрецедентном движении она подняла руку Фэн Юй Хэн и искренне сказала: «Мать специально позаботилась о том, чтобы помолиться за нашу удачу А-Хэнг. Вы – наш помолвленный ребенок семьи Фэн. Мать молилась Гуанину, чтобы ты и Его высочество принц Юй жили счастливо и мирно».

Фэн Юй Хэн посмотрела на Чэнь Ши и почувствовала, что доброжелательная привязанность этого человека в сочетании со словами, которые она сказала, действительно заставила людей почувствовать себя тронутыми. К сожалению ... к сожалению, это было все подделкой. Глаза не могли справиться с этим актом и просочились в невозможность скрыть ненависть и безумие.

Она беспомощно показала горькую улыбку, затем поклонилась Чэнь Ши: «Большое спасибо матери».

Чэнь Ши похлопала ее по руке, затем погладила голову Цзи Руи. Спросив немного о домашнем задании, которое он получил, она повернулась, чтобы поприветствовать Сян Ронг. Наконец, ее взгляд упал на руку, которая все еще была в ремешке, свисавшей с шеи Фен Дай: «Мать тоже не знает, как облегчить боль в вашей руке». Чэнь Ши заговорила и на самом деле выпустила слезы: «Мать сосредоточилась на общении с Буддой, прежде чем поняла, что мать сделала много чего не так. Теперь я ненавижу то, что я не могу страдать вместо Фен Дай».

Фэн Фен Дай была, в конце концов, еще молода. Ее удивил ее блеф. Увидев, как Чэнь Ши плачет, она тоже заплакала. Она плакала и плакала, затем упала в объятия Чэнь Ши: «Мать, Фен Дай действительно скучала по тебе».

Фэн Юй Хэн почувствовала, как ее кожа начала зудеть. Она ясно видела в глазах Чэнь Ши, что она устала от этого.

После того, как Фен Дай закончила плакать, Чэнь Ши повернулась, чтобы успокоить Цзинь Чжэнь: «В эти дни я беспокоила тебя, заботясь о муже. Раньше были случаи, когда я плохо обращалась с тобой. Теперь ты моя младшая сестра в моей семье. Теперь все совсем не так, как раньше». После того, как она закончила разговор с Цзинь Чжэнь, она пошла успокоить Ан Ши: «Ты не выглядишь слишком хорошо. Если твое тело плохо себя чувствует, ты должна пригласить врача!»

Наконец, центр внимания упал на Яо Ши. Можно было увидеть, как Чэнь Ши сделала пару шагов вперед и обняла Яо Ши. Слезы упали с ее глаз: «Старшая сестра, я должна называть тебя старшей сестрой. Ты была той, кто вошла в поместье, прежде чем я. Однако у вашей материнской семьи возник инцидент. Раньше я была высокомерна и всегда вызывала у вас трудности. Надеюсь, старшая сестра не обвинит меня».

Чэнь Ши была толстой и очень сильной. Яо Ши держалась в объятии, из-за которого ей было тяжело дышать. Она поспешно сказала ей: «Я не виню тебя. Как могла эта наложница обвинить госпожу. Госпожа, в этом нет необходимости. Это шутка для слуг».

С этим, Чэнь Ши, наконец, позволила Яо Ши идти. Затем, похвалив матриарха и Фэн Цзинь Юаня, она последовала за каждым на банкет во дворе Пиона.

Прогуливаясь, Фен Дай вытерла слезы, так как эмоции, которые она чувствовала, быстро исчезли. Она посмотрела на Хан Ши и холодно сказала: «Теперь, когда Чэнь Ши изменила свой характер, кажется, что фэн-шуй усадьбы вернется в ее пользу. Ты действительно бесполезна!»

Резкий взгляд заставил Хан Ши дрожать, когда она стала еще бледнее.

У матриарха была улыбка на ее лице. Когда она вошла внутрь, она особенно ждала криков Чэнь Ши, но Чэнь Ши переменилась. Она больше не показывала свои силы, вместо этого она следовала за матриархом, шаг за шагом.

Матриарх не могла не кивнуть головой. Если Чэнь Ши могла продолжать действовать так, семья Фэн действительно была благословлена.

Все сидели во дворе Пиона, и слуги начали приносить еду и напитки к столу. Матриарх сказала Чэнь Ши: «Сегодня пищей и напитками управляет А-Хэнг. Это также ради того, чтобы позволить ей научиться управлять домом. В конце концов, она выйдет замуж в Южном дворце и станет главной женой там. Не должно быть, чтобы она ничего не узнала от своей материнской семьи».

Фэн Цзинь Юань также сказал: «Если с праздником что-то не так, тогда вы, как первая жена, должны дать ей совет».

Ан Ши, услышав эти слова, не могла не опустить голову и вздохнуть. Если Чэнь Ши даст совет, тогда все станет хуже. Когда Чэнь Ши управляла домом. Все эти годы, если бы не Чен Юй, очищавшая ее беспорядки, кто знает, как выглядела бы семья.

Чэнь Ши также была скромной и ответила Фэн Цзинь Юаню: «Эта наложница не знает правил дворца и беспокоится о том, что что-то не так будет преподаваться. Думая об этом, нет спешки. А-Хэнг всего двенадцать лет. Когда ей будет четырнадцать лет, как насчет того, чтобы муж пригласил бабушку из дворца, чтобы научить ее всему за год. А-Хэнг также принесет пользу».

Фэн Цзинь Юань почувствовал, что вещи, которые предложила Чэнь Ши, были очень разумными и не мог не сказать: «Кажется, что ваши мысли действительно хорошо сформулированы».

Чэнь Ши закрыла рот и улыбнулась, чуть не вызвав смех Фэн Юй Хэн.

Действительно, такого рода подавляющее эмоциональное действие, будь то Хан Ши или Цзинь Чжэнь, это было приятно видеть. Но Чэнь Ши ... забыла об этом. В мире, где достоинство было важно, почему она должна была ставить под сомнение ее манеры.

Она отвела взгляд и наблюдала, как последний слуга приносит последнее блюдо к столу. Подумав об этом немного, она боялась, что скоро начнется интересная игра.

Очень быстро, шестнадцать основных блюд, восемь холодных блюд, один суп в дополнение к одной порции отвара были помещены перед всеми.

Все смотрели на посуду на столе и чувствовали, что все по-прежнему было таким же, что они ели регулярно, но также казалось, что блюда каким-то образом казались отличными от обычных? Понюхав их, у них был странный запах ...

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 102**

Глава 102 – Больные должны принять лекарства

Среди блюд, приготовленных Фэн Юй Хэн, содержались в основном продукты, которые они обычно ели. Они были правильно приготовлены и выглядели очень красиво. Самое главное, вкус был уникальным. Пища содержала их оригинальные ароматы, но они также немного пахли лечебными травами. Горький запах лекарственных трав был удален, оставив сладкий и чистый аромат. Смешивая травы с блюдами, людям оставалось только наслаждаться удивительным запахом.

«Это ...» Ан Ши впервые выразила свое удивление. Она хотела спросить, почему они немного пахли как лекарственные травы, но она также чувствовала, что это не лекарство. Где можно найти такое ароматное лекарство?

Фэн Юй Хэн сразу развеяла ее сомнения: «Эта еда приготовлена с лекарством».

«Еда приготовлена с лекарством?» Матриарх была ошеломлена. Затем она вспомнила время, когда она болела два года назад. Врач тоже пытался угостить ее пищей, приготовленной с помощью таблеток. Каждое утро ей приходилось пить отвар, приготовленный с лекарством, но этот отвар был еще более горьким, чем обычный медицинский суп. С тех пор она считала, что нет никакой разницы между едой, приготовленной с лекарством и нормальной таблеткой; Пища, приготовленная с таблеткой, была просто лекарством. Зачем Фэн Юй Хэн приготовила им еду с лекарством?

Глядя внимательнее, она также чувствовала, что эта так называемая пища, приготовленная с лекарством, отличается от той, которую она пробовала в этом году. Ун, тут тоже был отвар, но этот отвар был чистым белым, который заставлял людей пускать слюни.

«Что пища, приготовленная с помощью таблеток, разве это не лекарство». Фэн Цзы Хао фыркнул, саркастически говоря: «Мать ушла и молилась о судьбе семьи, но после возвращения ей дали лекарство вместо еды. Фэн Юй Хэн, какое у тебя сердце?»

Никто не сказал ни слова, кроме таких людей, как Яо Ши, которая доверяла Фэн Юй Хэн, было много других, у кого были эти сомнения.

Фэн Юй Хэн не спорила с Фэн Цзы Хао. Вместо этого она встала и начала подкладывать в миски китайский оливковый и птичий суп. Когда она посоветовала, она начала объяснять блюда на столе: «Еда, приготовленная с лекарством, является частью пищевой терапии китайской медицины. Его суть заключается в смешении китайской медицины с продуктами, которые дополняют их, чтобы приготовить блюда. Оттуда они превращаются в ароматные блюда. Это то, что понимается под медициной - это пища. Это превращение медицинских ингредиентов в пищу и использование пищи для усиления воздействия лекарств. В медицинских ингредиентах используются питательные вещества для продуктов питания, а пищевые продукты помогают медицинским ингредиентам. Эти два ингредиента лучше всего дополняют друг друга».

«После всего этого, в конце концов, это все еще лекарство!» Фэн Цзы Хао был чрезвычайно пренебрежительным: «Я не буду есть лекарства. Унеси это. Замени его на нормальную еду».

Никто не обращал внимания на характер Фэн Цзы Хао. Все были немного тронуты объяснением Фэн Юй Хэн; Более того, эти блюда казались очень изысканными и имели приятный аромат. Если бы действительно было возможно, что еда была вкусной и могла помочь улучшить их здоровье, почему бы им не съесть ее?

Матриарх посмотрела на миску супа перед ней и спросила Фэн Юй Хэн с интересом: «Как называют этот суп?»

Она ответила: «Это китайский оливковый и птичий суп». На самом деле многие медицинские травы не были найдены в Да Шун. Что-то вроде китайских маслин было еще труднее найти в эту эпоху, но у нее была своя аптека. Вынуть что-то из более поздних эпох не было проблемой.

Матриарх, естественно, не поняла этого названия. Она подумала, что его просто выбрали из-за того, как это звучало, и она продолжала спрашивать: «Тогда какой эффект у него есть?» Спросила она, делая глоток. После того, как он вошел в ее рот, она почувствовала сладкий и ароматный вкус. Вкус лекарственных трав и мяса смешивался вместе, оставляя длительное послевкусие. Матриарх не могла остановиться.

Фэн Юй Хэн увидела, что ей нравится пить его и быстро объяснила: «Хотя этот суп выглядит довольно обычным, он может помочь увлажнить легкие и уменьшить внутреннее давление. Теперь, когда наступила осень, давление может чаще подниматься. Для этого лучше использовать эту теплоту».

Услышав ее слова, все почувствовали себя отдохнувшими и подняли ложки.

Чэнь Ши не могла не похвалить Фэн Юй Хэн: «А-Хэнг действительно потрясающая. Увидев тебя такой, мать может быть в покое. Думая об этом, когда вы вступаете в брак с Южным дворцом, не будет ситуации, с которой вы не справитесь».

Фэн Юй Хэн улыбнулась. Используя обычные палочки для еды и ложку, она дала каждой женщине за столом кусок ягненка и сказала: «Жареная китайская ангелика и ягненок, во время приготовления добавьте китайскую ангелику, сушеный корень и финики. Она очень эффективна в обеспечении питательных веществ для организма. Она также может дать вашему лицу розовый блеск. Это не только делает вашу кожу глянцевой, она также может сделать вашу кожу выглядеть почти полупрозрачно-белой и придать ей большую эластичность».

Услышав эти слова, женщины быстро наполнили свои рты ягненком. Мясо было мягким, свежим, ароматным и немного сладким. Это был вкус, который они никогда не чувствовали раньше.

Фэн Юй Хэн улыбнулась и дала Фэн Цзы Хао часть гриба Дрожалка и голубиного яйца: «Самый старший брат, это блюдо было сделано специально для тебя».

«Для меня?» Фэн Цзы Хао фыркнул: «Я не болен. Я не буду есть лекарства».

Фэн Цзинь Юань, наконец, потерял терпение и положил свои палочки для еды, чтобы выговорить его: «Цзы Хао, если ты продолжаешь эту чепуху, тогда вернитесь в Павильон Цзянь Лин!»

Фэн Цзы Хао больше всего боялся отца. Услышав, как его отец рассердился, он быстро закрыл рот и посмотрел на миску грибов и голубиное яйцо. Он мог практически определить, что слова, которые скажет Фэн Юй Хэн, не будут приятными.

Конечно же, «Дрожалка и голубиное яйцо объединяет питательные вещества для укрепления тела от гриба и пополняющих свойств голубиного яйца. Добавив к янь ядер грецкого ореха, инь и янь могут одновременно пополняться. Это наиболее выгодно для тела старшего брата »1.

Фэн Цзы Хао яростно покраснел от ее слов, так как он сердито указал на Фэн Юй Хэн: «Ты девушка или нет? Ты не смущаешься говорить такие вещи вслух!»

Фэн Юй Хэн была смущена: «Тебя не смущает такая болезнь, так почему я должна смущаться, чтобы говорить об этом? Самый старший брат, не забывайте, что эта болезнь была впервые диагностирована А-Хэнг. Медицинские практики не должны избегать вещей, так почему я не могу об этом говорить?»

Фэн Цзинь Юань почувствовал гнев. Эта его дочь действительно не упустила бы никакой возможности, чтобы ударить по его репутации! Его единственный сын первой жены стал таким: теперь он почти стал посмешищем всей столицы.

Матриарх тоже была беспомощна. У Фэн Цзы Хао действительно была такая болезнь. Даже если бы он хотел этого избежать, на данном этапе это было невозможно. Возможно, было бы лучше съесть больше еды Фэн Юй Хэн, приготовленной с лекарством. Может быть, это может помочь.

Думая так, она сказала Цзы Хао: «Ваша сестра делает это с добрыми намерениями. Быстро съешьте это! Если это действительно окажет хороший эффект, то за этим рецептом будут следовать слуги за каждый прием пищи!»

Фэн Цзы Хао рассердился внутри, но он не осмелился противостоять матриарху. Он мог только сжимать зубы и взять чашу. Однако когда он получил ее, он положил ее в сторону и отказался прикоснуться к ней.

Фэн Цзинь Юань впился взглядом в него и сердито сказал: «Злой змей!»

Чэнь Ши быстро сказала: «Цзы Хао слишком наивен. Муж, не сердись на него. После сегодняшнего дня эта наложница обязательно позаботится о его обучении. Эта наложница уверена, что Цзы Хао изменится к лучшему».

Фэн Цзинь Юань не хотел противоречить Чэнь Ши. В конце концов, ее работа сегодня, вплоть до этого момента, была очень приличной. Он также искренне надеялся, что Чэнь Ши сможет сохранить это и изменить Цзы Хао. Научите его ценить человеческую привязанность, поэтому он кивнул и больше ничего не сказал.

Фэн Юй Хэн взглянула на Чен Юй и обнаружила, что она опустила голову, ничего не сказав. Она также не приблизилась к Чэнь Ши. Работа, которую она сделала ранее в поддержании мира, теперь делала Чэнь Ши. Что касается нападения ее старшего брата, у нее не было никакой реакции.

Матриарх заботилась о том, чтобы все ели, и сказала Фэн Юй Хэн: «Как насчет объяснения некоторых блюд».

Фэн Юй Хэн улыбнулась и дала простое, но ясное объяснение: «Это холодное блюдо из свиного сердца, смешанного с гастродией, семенами восточных трав, китайской ангеликой и диким ююбом. Это помогает с засыпанием и устраняет усталость. Разнообразные ломтики корня лотоса утоляют жажду, уменьшают внутреннюю жару и пополняет кровь. Измельченное куриное и листовое желе, смешанное с кунжутной пастой, полезно для печени и почек, затемняет волосы и помогает замедлить старение ...»

Она дала объяснение каждому блюду, заставляя всех сражаться за еду. Даже Фэн Цзинь Юань проявил интерес к этому.

Для этих блюд большая часть лекарственных трав была доставлена из зала Ста трав; однако у каждого блюда были некоторые специальные медицинские ингредиенты, которые были тайно извлечены из ее аптеки. Например, в блюдо цыпленка с женьшенем она использовала кусочек пятисотлетнего женьшеня. Эффект, естественно, был бы лучше, чем от обычного женьшеня.

Тело Хан Ши всегда было слабым. Услышав, что эти лечебные травы имели какой-то эффект, она не могла не съесть еще несколько блюд. Возможно, был какой-то психологический эффект, но она действительно чувствовала, что выздоровела. Она также чувствовала, что она уже не так ошеломлена, как раньше.

Что касается Чэнь Ши, даже то, как она ела изменилось. Она теперь ела медленно один укус за раз. Она ела и постоянно хвалила вкус блюд. Матриарх также очень много ела и не могла беспокоиться о том, чтобы говорить.

Но никто не мог предвидеть, что, когда они будут есть, Чэнь Ши внезапно упадет назад.

Сидя рядом с ней, реакция Фэн Цзинь Юань была быстрой, поскольку он подсознательно протянул руку, чтобы поддержать ее; однако Чэнь Ши был слишком тяжелой, и этот захват также заставил Фэн Цзинь Юань упасть на землю.

После этого Чэнь Ши почему-то начала свистеть. В углу ее рта появилась немного белой пены. Спустя некоторое время ее начало рвать.

Фен Дай почувствовала тошноту и быстро спряталась за Хан Ши, не желая вообще смотреть на Чэнь Ши.

Другие люди были ошеломлены на месте, пытаясь понять, что происходит. Они с удовольствием поели, так почему это происходило.

«Иди, позови врача! Быстро позовите врача!» Матриарх использовал свою трость, чтобы ударить по земле, крича, и некоторые слуги немедленно ушли.

Так же, как все спешили, Чен Юй, которая все еще сидела за столом, неожиданно положила голову себе в руки и нахмурилась. Она слабо сказала: «У меня действительно болит голова. Что именно происходит?»

Фен Дай вдруг сказала: «Это не должно быть из-за лекарств, верно?»

Матриарх была ошеломлена, затем она подумала о столе, наполненном едой, приготовленной с лекарством, и ее сердце внезапно заполнилось сомнениями. Но, почувствовав состояние своего тела, она не чувствовала, что что-то не так? Те блюда с лечебными травами были очень изысканными, и она чувствовала, что они очень вкусные. Она даже хотела добавки.

Хан Ши также чувствовала, что это странно и тихо пробормотала: «У еды, приготовленной с лекарством, не должно быть никаких проблем, верно? Я чувствую, что после их приема у них был хороший эффект».

«Что ты понимаешь?» Фен Дай тихо упрекнула ее: «Не говори глупостей».

Но все же люди чувствовали, что с едой ничего не случилось. В настоящее время Чэнь Ши и Чен Юй были единственными с такой болезненной реакцией, поэтому они не могли не чувствовать себя более осторожными. Некоторое время никто не осмеливался продолжать есть. Конечно, они больше не могли есть, потому что рвота Чэнь Ши была поистине слишком отвратительной.

Некоторые слуги занялись уборкой беспорядка. Фэн Цзинь Юань снял свой теперь грязный халат и вручил его слуге. Вскоре после этого пришел еще один слуга и дал ему чистую одежду.

«Твой план состоял в том, чтобы отравить нас до смерти!» Фэн Цзы Хао снова начал атаку. На этот раз он говорил смело и уверенно. Он указал на Чэнь Ши, которая была на земле, и сказал: «Моя мама просто вернулась в поместье, и ты решила поиздеваться над нами. Фэн Юй Хэн, какое у тебя сердце?»

Выражение лица Фэн Цзинь Юань также померкло. Он холодно произнес: «А-Хэнг, дай отцу объяснение».

Фэн Юй Хэн моргнула: «Все съели еду. Кто-нибудь чувствует себя не в порядке?»

По этому вопросу все были вполне послушны. Кроме Чэнь Ши и ее дочери, все покачали головами.

Матриарх взглянула на всех и сказала: «Охранники! Пойдите и приведите ответственного за кухню!»

1: Инь - женская энергия, а янь - мужская энергия.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 103**

Глава 103 – Люди поместья Фэн невероятно удачливы

Когда люди с кухни прибыли во внутренний двор Пиона, Чэнь Ши уже помогли перенести в комнату для отдыха. Чен Юй продолжала держать голову, сидя на мягком стуле и откидываясь назад.

Человек, отвечающий за кухню, увидел эту сцену и почувствовал, как его ноги стали мягкими от страха. С «ударным» звуком он опустился на колени на земле и заорал, что его выгнали: «Матриарх, господин, это не связано с нашими слугами! Вторая молодая мисс преследовала всех слуг с кухни. Эта еда ... была сделана шефом, которого вторая молодая мисс пригласила сама!»

«Это…»

Услышав эти слова, все были ошеломлены. Сердца, которые первоначально поддерживали Фэн Юй Хэн, начали слегка смещаться в сторону Чэнь Ши. Матриарх держала себя за грудь, когда она почувствовала, что ей тяжело дышать. Не должно быть, что с блюдами действительно что-то не так, правда?

Фэн Цзинь Юань стал яростным и жестоко кинул чашку чая на пол. Указывая прямо на Фэн Юй Хэн, он сказал: «Говори! Что ты положила в блюда?»

Фэн Юй Хэн пожала плечами: «Лекарство!»

«Какое лекарство?»

«Я уже рассказывала вам об этом, когда перечисляла блюда».

«Я говорю о ядах!»

«Почему отец говорит, что я положила яд?» Она была совершенно смущена: «Отец нашел кого-нибудь, чтобы проверить вас? Пришел ли врач? Кто-то лично видел, как я кладу яд? Отец, без доказательств или причин, вы говорите, что ваша дочь положила яд в блюда. Тогда я могу спросить отца, почему все, что вы съели, не навредило вам. И только у матери и старшей сестры появились проблемы?»

«Возможно, мы до сих пор не дошли до плохого состояния». Фен Дай бросилась говорить: «Кроме того, тела матери и старшей сестры слабы, поэтому они, сначала отреагировали. Возможно, ночью мы будем все ...»

«Слова четвертой сестры действительно следуют образцу». Фэн Юй Хэн ухмыльнулась: «Я действительно не знаю, какая мне буде выгода, как дочери семьи Фэн, после того, как я отравила бы всех вас до смерти. Выберу ли я жить сиротой, только потому, что не хочу, чтобы премьер-министр был отцом?»

Говоря так, Фэн Цзинь Юань также чувствовал, что это логично. Ан Ши в этот раз также высказалась, напоминая Фэн Цзинь Юаню: «Как насчет того, чтобы пригласить шеф-повара второй юной мисс, чтобы задать ему некоторые вопросы».

«Правильно!» Матриарх заговорила: «Быстро пойди и позови всех людей, которые сегодня готовили еду!»

Слуги приняли приказ и ушли. Когда они вернулись, с ними пришло двенадцать незнакомцев.

Глядя на этих людей, Фэн Цзинь Юань внезапно почувствовал, как в его сердце появилось чувство страха, но он действительно не знал, откуда взялось это чувство. Он спросил слугу, отвечающего за кухню: «Посмотрите. Это люди, которые делали сегодня еду и напитки?»

Ответственный за кухню повернул голову и внимательно посмотрел. Вскоре после этого он уверенно кивнул: «Отвечая хозяину, здесь нет ошибки. Это они».

Фэн Цзинь Юань махнул рукой. Еще раз взглянув на двенадцать поваров, его правое веко стало неудержимо дергаться.

Среди двенадцати человек лидер был необычайно уравновешен. Увидев членов семьи Фэн, он не был ни надменным, ни скромным. Он только слегка поклонился и, обхватив себя руками, сказал: «Приветствую лорда Фэн». После того, как он сказал это, он не приветствовал мадам или молодых мисс.

Другие одиннадцать человек повторили за ним. Они слегка поклонились и приветствовали, сказав в унисон: «Приветствую премьер-министра Фэн». Они также игнорировали мадам и молодых мисс.

Матриарх немного рассердилась и слегка фыркнула. Приготовившись к выговору, Фэн Цзинь Юань внезапно поднял руку и прервал слова, которые хотела сказать матриарх. Затем он взял на себя инициативу и сказал: «Могу я спросить вас, господа, где вы работаете? Зачем приезжать в мое поместье Фэн, чтобы выступать в качестве поваров?»

У него было смутное чувство, что этот человек выглядел знакомым. Глядя снова на его изящную и сдержанную позу, он был уверен, что он определенно не шеф-повар. Что касается одиннадцати человек позади него, они действительно должны быть поварами, и они определенно были не просто обычными поварами.

Думая немного больше, этих людей пригласила Фэн Юй Хэн. Откуда Фэн Юй Хэн знала поваров. Было весьма вероятно, что они были людьми, приглашенными из Утонченного божественного здания девятого принца.

Фэн Цзинь Юань почувствовал, что его голова раздувается. С личностью Сюань Тянь Мина, даже если сотрудники Утонченного Божественного здания действительно что-то сделали из еды, возможно ли, что он посмеет урегулировать этот долг с ним? Игнорируя тот факт, что Чэнь Ши просто рвало, даже если бы это было действительно так, Сюань Тянь Мин осмелился бы нагло убить кого-то во дворце, сжигая до этого дворец Дин до пепла, было бы странно, если бы он даже заметил главную мадам усадьбы Фэн.

Размышляя о возможностях, если они действительно были из Утонченного здания божества, что он мог сделать, чтобы избежать ненависти девятого принца. Он долго думал о том, чтобы урегулировать долг.

Но все было по-прежнему. После того, как человек с необычным видом сказал свое имя, ноги Фэн Цзинь Юаня дрожали от страха. Он чувствовал, что он слишком прост в своих соображениях.

«Этот человек Мо Бо Фань. Он был изначально путешествующим врачом в Цзян Ху. Несколько месяцев назад Император признал эту ценность и принял меня во дворец, чтобы я специально готовил пищу с лекарством для Императора, Императрицы и императорской наложницы Юй. Те, кто позади меня, - имперские повара, которые работали со мной последние несколько месяцев для приготовления еды с лекарствами».

Холодный ветерок начал дуть по затылку Фэн Цзинь Юаня. И он, и матриарх молчали. Она должна была ожидать этого. Независимо от того, что сделала Фэн Юй Хэн, она оставила себе путь к бегству. Отталкивая шеф-поваров своей семьи, она использовала посторонних. Как мог такой умный ребенок, как Фэн Юй Хэн, сделать что-то подобное.

«Министр Фэн». Мо Бо Фань начал говорить: «Раньше, когда этот повар шел, он слышал, что сегодня еда отравила главную мадам и старшую юную мисс?»

«Это правильно!» Фэн Цзы Хао выкрикнул, все еще не поняв, кем был Мо Бо Фань. Он пошел вперед и сказал: «Поскольку вы признаете, что вы были тем, кто делал еду, тогда вы должны дать семье Фэн объяснение!»

«Заткни рот!» Фэн Цзинь Юань отчаянно выговорил Фэн Цзы Хао. Затем он сказал Мо Бо Фань: «Сэр Мо, я боюсь, что произошли некоторые недоразумения».

Как премьер-министр, Фэн Цзинь Юань, естественно, знал, что есть кто-то, кто занимался приготовлением пищи с лекарством во дворце. Мо Бо Фань был кем-то без ранга, но он не был ниже его самого. Имея такую уникальную позицию в суде, Фэн Цзинь Юань мог только быть вежлив к нему. Самое главное, он не беспокоился, что он может приготовить еду для Императора и Императрицы. Его испугало то, что он мог приготовить еду для императорской наложницы Юй! Кого-то, кого Император мог назначить для служения императорской наложнице Юй, показывало, как его ценил Император!

Слушая, как Фэн Цзинь Юань говорит об этом, Мо Бо Фань не мог не улыбнуться и сказать: «Как я уже сказал, Император и Императрица ели еду, приготовленную с лекарством три дня назад. Почему, когда я пришел в семью Фэн, кто-то заболел?»

Это было то, что все могли понять. Его смысл слов заключался в том, что если Император и Императрица могли есть его блюда, может быть, ваша семья Фэн была еще более расточительной, чем Император?

Фэн Цзинь Юань также улыбнулся: «Это недоразумение. Просто недоразумение».

«Министр Фэн». Выражение Мо Бо Фаня стало серьезным: «Сегодня я прихожу в поместье Фэн, потому что его Высочество принц Чун и его Высочество принц Юй попросили у Императора. Они сказали, что главная мадам семьи Фэн возвращается в поместье и надеется, что этот повар может пойти с императорскими поварами, чтобы приготовить еду. Используемые сегодня ингредиенты были так же хороши, как те, которые использовались три дня назад для Императора и Императрицы. Сегодня персонал кухни был тем, кого я выбрал лично. Все ингредиенты, используемые сегодня, были доставлены с императорских кухонь. Все медицинские травы, используемые сегодня, были получены из вашего травяного зала Фэн. Эти травы были затем проверены этим поваром лично перед использованием. Неужели министр Фэн чувствует, что есть проблема с этим, или есть проблема с шеф-поварами, которые лично готовят еду для Императора?»

Фэн Цзинь Юань вытер свой пот: «Нет никаких проблем».

«Ун». Мо Бо Фань кивнул, отрезав все сомнения: «Тогда в чем смысл этого? О, может быть, мой Господь недоволен его Высочеством принцем Чун и его принцем Юй? Ах! Тогда министр Фэн действительно не принял добрую волю двух принцев».

Услышав о том, что Сюань Тянь Хуа был связан с этим, Фэн Чен Юй, которая сидела на кровать, сразу встала и сказала: «Думая об этом, действительно было недоразумение. Только сейчас я немного поела в саду. Я боюсь, что мое тело не очень хорошо себя чувствовало, и я немного устала, поэтому голова начала болеть. Теперь я в полном порядке».

С тех пор, как Фэн Цзинь Юань получил кошелек от Фэн Юй Хэн, который Фэн Чен Юй сшила, он понял, что она чувствовала к Сюань Тянь Хуа. Теперь, когда он увидел, что Чен Юй действует таким образом, как он не мог понять, почему она это сказала, но он не мог так легко отделаться. В конце концов, Чен Юй уже сказала, что у нее все в порядке.

Но Чэнь Ши все еще лежала на кровати. Глядя на ее внешний вид, казалось, что она не притворялась. Фэн Цзинь Юань был немного смущен. Как именно этот случай будет разрешен?

Пока все были в тупике, слуги семьи Фэн, наконец, сумели привести доктора. У этого доктора была известность в столице, и это был не первый случай, когда он имел дело с семьей Фэн. Увидев Фэн Цзинь Юаня, он быстро опустился на колени и поклонился.

У Фэн Цзинь Юаня не было времени на церемонии, он с тревогой сказал: «Поторопитесь и взгляните на мадам. Что именно произошло?»

Доктор дал послушный ответ и встал, чтобы подойти к кровати.

С тех пор ситуация с Чэнь Ши улучшилась, но у нее все еще был измученный вид. Цвет ее лица был все еще довольно беден, так как волны тошноты периодически поднимались.

Доктор проверил ее пульс на запястье. Через некоторое время он сказал «да», а затем серьезно проверил какое-то время. После этого он встал и спросил Фэн Цзинь Юань: «Лорд Фэн, мадам ела что-то нечистое или ядовитое?»

Когда эти слова послышались, все испытали шок. Раньше они думали, что Чэнь Ши притворялась. Как врач и повара из императорской кухни могли отравить людей семьи Фэн. Теперь этот врач спросил о яде. Что именно происходит?

Яо Ши с тревогой спросила: «Почему доктор спрашивает об этом?»

Врач ответил: «Если бы не яд, то зачем ей есть рвотный препарат?»

«Рвотный препарат?», Подсознательно спросила Фен Дай, затем посмотрела на Чэнь Ши. Заметив, что Чэнь Ши закатила глаза, услышав слова доктора, она сразу почувствовала, что что-то не так.

Фэн Цзинь Юань сказал: «Доктор, если вам есть, что сказать, пожалуйста, скажите это ясно».

Врач сказал прямо: «Главную мадам, должно быть, вырвало после того, как она почувствовала себя плохо, не так ли? Это потому, что главная мадам использовала препарат, вызывающий рвоту. После приема такого типа лекарства, в течение половины палочки ладана, человека будет рвать. Но после того как все выйдет, все будет хорошо. Обычно это используется при чрезвычайной детоксикации».

Мо Бо Фань долго размышлял и сделал несколько шагов вперед: «Министр Фэн, этот недостойный человек, но его медицинское мастерство похвалил Император. Возможно ли, чтобы этот человек мог взглянуть на главную мадам?»

Слушая, как Мо Бу Фань сказал это, Фэн Цзинь Юань был определенно счастлив. Он быстро отошел в сторону и позволил ему пройти.

Мо Бо Фань подошел к Чэнь Ши, но не проверил ее запястье. Вместо этого он достиг непосредственно жирной и толстой руки Чэнь Ши.

Фэн Цзы Хао видел это со стороны и не мог не закричать: «Что ты делаешь? Выявление болезни – это выявление болезни, почему ты хватаешь руку моей матери?»

Фэн Цзинь Юань выговорил его: «Перестань эту чушь!»

И в это время послышался голос Мо Бо Фань «Странно, министр Фэн, пожалуйста, взгляните. Почему эта мадам сделала это?»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 104**

Глава 104 - Дайте Чэнь Ши сильное лекарство

Со словами Mo Бо Фань все почувствовали, что что-то было не так. Все окружили Чэнь Ши и посмотрели на руку размером с медвежью лапу. Там они увидели, как Мо Бу Фань указал указательным пальцем на правую руку Чэнь Ши и спросил: «Все ли видят это?»

Все посмотрели. Оказалось, что под ногтями Чэнь Ши, на самом деле, была небольшая часть белого порошка. Количество было невелико.

Мо Бо Фань использовал серебряную иглу для удаления порошка. Кажется, что не было никакой реакции от серебряной иглы, и он объяснил: «Это нельзя назвать ядом. Серебряная игла ничего не может обнаружить. По его словам, он поднес порошок к носу и почувствовал его запах. Затем он передал его другому врачу, который также почувствовал его запах и сказал: «Это лекарство, вызывающее рвоту. Похоже, это то, что использовала главная мадам».

Матриарх была настолько разъярена, что ее кровяное давление резко возросло. Чувствуя, что все идет не так, она потянулась к рукаву. Наконец, вытащив маленькую фарфоровую бутылку, которую она получила от Фэн Юй Хэн, она вылила лекарство и проглотила его. Через некоторое время она почувствовала, что ее кровяное давление возвращается в норму, и головокружение утихло.

Мо Бо Фань заметил движения матриарха и пошел вперед, чтобы проверить ее пульс. Также заметив маленькую фарфоровую бутылку лекарства, он не мог не вздохнуть: «Давление матриарха не стабильно. Перед лицом большой тревоги оно будет расти довольно высоко. Это может быть фатальным. К счастью, у вас есть лекарство; в противном случае это будет действительно опасная ситуация. Я, однако, не знаю, где матриарх приобрела это странное лекарство? Я боюсь, что его было трудно приобрести, даже когда божественный доктор Яо был в столице!»

Услышав эти слова, матриарх снова вспомнила, насколько хорош был дедушка Фэн Юй Хэн: «Это было дано второй внучкой этой бабушки. О, это вторая внучка, которая помолвлена с его Высочеством принцем Юй». Когда она сказала это, она чувствовала невероятную гордость: «Эта внучка действительно божественный доктор!»

Мо Бо Фань кивнул. Обернувшись, он точно определил местонахождение Фэн Юй Хэн и направил приветствие в ее сторону: «Так это великолепный навык принцессы».

Фэн Юй Хэн улыбнулась и вернула приветствие, сказав: «Сэр Мо преувеличивает. Божественный доктор Яо, о котором говорит сэр, вполне вероятно, мой дед по материнской линии».

Мо Бо Фань выпустил звук «о» и кивнул: «Неудивительно, неудивительно».

Когда он обменялся любезностями, Фэн Цзинь Юань посмотрел на Чэнь Ши, которая все еще симулировала смерть. Он был в такой ярости, что его легкие чуть не взорвались. Он задавался вопросом, как эта женщина внезапно изменила свою индивидуальность, и как бы ни был хорош Пу Ду монастырь, изменение было слишком неожиданным. Но, похоже, что это изменение было поддельным, и это было всего лишь обманным маневром.

«Вставай!» Когда он сказал это, он схватил Чэнь Ши за воротник.

Чэнь Ши выпустила один из ее странных визгов и вскочила с постели. Затем она сразу же указала на Фэн Юй Хэн и начала ругаться: «Слушай! Почему вы не умерли в горах на северо-западе? С тех пор, как вы вернулись, наши жизни были полными беспорядками! Это все ты виновата! Это ты заставляешь положение Чен Юй как дочери первой жены быть нестабильным. Это ты заставила Цзы Хао сильно пострадать! Ты шлюха! Ты должна умереть!»

Взрыв!

Матриарх внезапно взмахнула тростью, используя хорошую силу. Эта трость ударила по голове Чэнь Ши, и у Чэнь Ши не было времени кричать.

Мо Бу Фань услышал последние слова, которые сказала Чэнь Ши, и почувствовал, что что-то не так. Продвигаясь вперед, он схватил запястье Фэн Цзы Хао. Фэн Цзы Хао с тревогой хотел уйти, но он не мог избежать хватки Мо Бо Фаня несмотря ни на что.

Фэн Цзинь Юань видел то, что хотел сделать Мо Бо Фань, и хотел остановить его, но он также хотел, чтобы он диагностировал Цзы Хао. Таким образом, он дал строгое предупреждение Фэн Цзы Хао: «Перестань двигаться!»

Мо Бо Фань очень быстро почувствовал, что что-то нездорово, и спросил Фэн Цзинь Юаня в замешательстве: «Этот человек слышал новости о том, что вторая молодая мисс семьи Фэн была отправлена на северо-запад три года назад. В то время она никогда не возвращалась. Что касается болезни этого молодого мастера, то это началось около двух лет назад. Это не должно иметь ничего общего со второй молодой мисс усадьбы? Почему главная госпожа Фэн так сказала?»

Фэн Цзинь Юань вздохнул и махнул рукой: «Имея такую ситуацию в моей семье Фэн, я действительно заставил сэра Мо увидеть такие смехотворные вещи». Когда он сказал это, он посмотрел на Фэн Юй Хэн: «А-Хэнг, как насчет того, чтобы вы отправили сэра Мо обратно в павильон Тонг Шэн, чтобы он отдохнул некоторое время. Оставь это дело отцу».

Не дожидаясь ответа Фэн Юй Хэн, Мо Бо Фань выступил с инициативой: «Поскольку ситуация произошла в семье моего Господа, этот человек не будет превышать его полномочия. Этому человеку также нужно вернуться и доложить Императору и двум принцам». После этого он попрощался. Затем он помахал Фэн Юй Хэн и покинул усадьбу Фэн с одиннадцатью шеф-поварами.

Другой врач, который был вызван, также знал, что ему пора уходить. Он даже не посмел запросить оплату за этот визит.

Матриарх, услышав, что Мо Бо Фань вернется, чтобы сообщить императору, она почувствовала, что ее зрение потемнело, и ее руки начали бесконтрольно дрожать, ее трость подпрыгивала на земле бесконечно.

«Мать, позаботьтесь о своем теле». Фэн Цзинь Юань пошел вперед, чтобы поддержать матриарха, но никто не позаботился о Чэнь Ши, которая была без сознания на земле. Даже Фэн Цзы Хао и Фэн Чен Юй не думали поднимать свою мать.

Матриарх схватила руку Фэн Цзинь Юаня, так как ее слова несли большую безнадежность: «Она оскорблена императорской наложницей Юй, обиженной принцессой Вэнь Сюань, и, как будто этого было недостаточно. Она сейчас .... теперь она даже обидела самого императора!»

Фэн Цзинь Юань также знал, что этот вопрос стал серьезным и не мог не пожаловаться Фэн Юй Хэн: «Почему ты не сказала нам раньше, что пришли люди из дворца?»

Фэн Юй Хэн посмотрела на отца: «Я изначально не хотела, чтобы отец встречался с этим человеком. Может казаться, будь то я использую свое положение и двух принцев. Я искренне хотела приготовить маме приветственную еду, и я хотела дать людям семьи правильную еду, приготовленную с лекарством, чтобы помочь восстановить их тела. Кто бы мог ожидать, что такое произойдет?» Ее тон был полон недовольства: «Это было потому, что врач поставил диагноз и сэр Мо, который обнаружил трюк в ногтях матери. Если бы мать была более скрупулезной, ничего бы не обнаружили. Тогда отец сделает А-Хэнг козлом отпущения, или отец позволит принцу Чун и принцу Юй стать козлами отпущения?»

Фэн Цзинь Юань не мог ответить до того, как Чен Юй перебила его: «Почему вторая сестра должна обвинять его Высочество принца Чун? Как это связано с принцем Чун?»

«Какое отношение принц Чун имеет к старшей сестре?» Она посмотрела на Чен Юй с насмешками: «Мо Бо Фань был приглашен из дворца принцем Чун и принцем Юй. Правильно, Император тоже приложил к этому руку. Отец, неужели и Император в этом виноват?»

«Заткни свой рот!» Фэн Цзинь Юань чуть не сошел с ума от гнева: «Ты осмеливаешься говорить что угодно. Ты хочешь, чтобы семья Фэн испытала ужасный конец?» Он заговорил и посмотрел на Чен Юй: «Это не имеет никакого отношения к тебе. Вернись в свою комнату!»

Чен Юй почувствовала себя обиженной и хотела продолжить, но выражение Фэн Цзинь Юаня померкло, и она действительно испугалась. Она ничего не могла сделать, кроме как поклониться и неохотно уйти. Прямо перед тем, как она вышла из комнаты, она выплюнула: «Его Высочество принц Чун невиновен».

Фэн Юй Хэн рассмеялась. Только подумать. Попадая в паутину любви, логика отпадет в сторону.

Она больше не собиралась оставаться здесь. Она снова посмотрела на Чэнь Ши, которая все еще лежала на земле, и холодно сказала: «Я действительно не понимаю. Почему именно отец привел такого человека в поместье? Бабушка была права, когда сказала, что этот человек даже обидел Императора».

Сказав это, она потянула Цзи Руи и позвала Яо Ши, прежде чем повернуться и уйти.

Матриарх сказала дрожащим голосом: «Цзинь Юань, этот сэр Мо очень уважаем Императором?»

Фэн Цзинь Юань вздохнул: «Не просто уважаем. Император очень высоко ценит его. Разве вы не слышали, как он это сказал, он не только готовит пищу, приготовленную с лекарствами для Императора и Императрицы, он даже заботится о еде для императорской наложницы Юй».

«Все кончено!» Матриарх почувствовала, как ее душа покинула ее: «Все кончено!»

Фэн Цзинь Юань просмотрел на эту драматическую сцену. Глядя вниз на тело Чэнь Ши на земле, он внезапно вспомнил третьего принца Сюань Тянь Е, слова «Дочь первой жены должна быть подходящей и правильной. Ее мать может умереть, но что с того, что она останется в женском монастыре?»

Сжимая зубы, он тут же принял решение.

Внутри павильона Тонг Шэн.

Ван Чуан принесла немного еды в комнату Фэн Юй Хэн на подносе: «Молодая мисс, это блюдо, которое сэр Мо специально приготовил для вас шеф-повар. Вы не ели во дворе Пиона, поэтому этот слуга разогрел его, думая, что молодая мисс определенно будет голодна».

«Моя Ван Чуань действительно самая дорогая!» Фэн Юй Хэн практически летела к столу: «Я вообще не ела. Ах, какая жалость, этот стол хорошей еды. Как жаль, это были хорошие медицинские травы. Правильно, мама и Цзи Руи тоже не ели. Есть ли у них еда?»

Ван Чуан улыбнулась и посоветовала ей: «Молодая мисс должна быстро поесть. Хуан Цюань принесла еду мадам и молодому мастеру. Сегодня на нашей кухне есть еда».

Фэн Юй Хэн кивнула. Думая немного больше, она сказала: «В будущем наш павильон Тонг Шэн должен чаще есть продукты, приготовленные с лекарством. Вы, ребята, тоже должны есть. Я подготовлю рецепт для шеф-повара и научу их, как это готовить».

Ван Чуан быстро поблагодарила ее: «У молодой мисс действительно есть благословение».

Как говорили двое, слуга пришел извне и робко сообщил: «Юная мисс, наложница-мать Цзинь Чжэнь, снова потребовала встречи».

Фэн Юй Хэн все еще держала кусок ягненка между ее палочками для еды. Немного подумав, она сказала: «Позвольте ей войти».

Очень быстро Цзинь Чжэнь пришла со слугой. Слуга также знал, как действовать в этой ситуации, когда она повернулась и вышла из комнаты. Затем она закрыла за собой дверь.

Цзинь Чжэнь быстро подошла к Фэн Юй Хэн. У нее не было времени на церемонии, когда она закричала: «Вторая молодая мисс, ты закончила думать о том, о чем говорил этот слуга раньше?»

Палочки для еды Фэн Юй Хэн не переставали двигаться. Когда она ела, она жестом указала на Цзинь Чжэнь: «Я вижу, что вы, вероятно, не ели достаточно. Сядь и поешь еще со мной. Ваше тело должно быть жаждет пищи».

Цзинь Чжэнь покачала головой: «Как я могу иметь аппетит. Ум этого слуги только занят вопросом этого ребенка. Я прошу вторую молодую мисс помочь этому слуге». Она сказала это, делая шаг вперед, тихо, говоря: «Чэнь Ши была заперта во дворе Цзинь Юй мастером. На этот раз она не была наказана только заключением. Она под полной охраной».

«О?» Фэн Юй Хэн посмотрела на нее: «Что означает полная охрана?»

Цзинь Чжэнь ответила: «Дверь была заперта снаружи. Служащим также сообщили, что они не должны доставлять еду в ее комнату. Я тайно спросила слугу, которого я хорошо знаю, и этот слуга сказал, что в комнате Чэнь есть только горшок с холодным чаем. Кроме того, нет ни одной вещи, которая может войти в ее рот. Уже настала осень, но одеяла ее комнаты были заменены на тонкие летние одеяла. Слугам не разрешается менять их».

Фэн Юй Хэн моргнула. Ради защиты Чен Юй ее отец, наконец, прибег к этой тактике?

Затем Цзинь Чжэнь продолжила: «Кажется, что вторая молодая мисс осознала намерения мастера; однако, когда Чэнь Ши ранее была отправлена в женский монастырь, мастер сказал, что она никогда не вернется в усадьбу. Однако через несколько дней ее вернули. Кажется, что влияние семьи Чэнь довольно велико. Но с нынешней ситуацией справиться довольно трудно. Если они хотят удостовериться, что у Чэнь Ши нет возможности вернуться, они должны использовать более сильное лекарство».

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 105**

Глава 105 – Поздравляю, отец

В ту ночь Фэн Цзинь Юань, как обычно, оставался во внутреннем дворе Жу Юй. Однако Цзинь Чжэнь не была такой активной, как прежде, и не спешила заботиться о нем. Казалось, что она уныла и, похоже, не заинтересована.

Фэн Цзинь Юань не мог не почувствовать, что это было странно, и спросил ее: «Ты плохо себя чувствуешь?»

Цзинь Чжэнь вздохнула: «Я не знаю, что происходит в последнее время. Я всегда чувствую усталость, у меня нет аппетита, и я всегда чувствую тошноту».

Глаза Фэн Цзинь Юань загорелись: «Как долго это продолжается?»

Цзинь Чжэнь немного подумала: «Около десяти дней. В последнее время это ощущение стало более сильным».

Услышав это, Фэн Цзинь Юань сразу улыбнулся. Затем он уставился на Цзинь Чжэнь и некоторое время посмеялся, а затем громко сказал: «У моей семьи Фэн появится новый член семьи!»

Цзинь Чжэнь была ошеломлена и очень быстро начала радоваться: «Муж хочет сказать ...» Она протянула руку ей на живот: «У этой наложницы ... будет один?»

«Скорее всего». Фэн Цзинь Юань был очень уверен в своих способностях. С тех пор, как он взял Цзинь Чжэнь, он проводил каждую ночь рядом с ней. Цзинь Чжэнь была молода, как может быть, чтобы она не забеременела. «Завтра я приведу доктора, чтобы взглянуть на вас. Ты должна хорошо отдохнуть. Тебе не нужно отправляться к матери рано утром. Она не будет суетиться по этому поводу».

Цзинь Чжэнь задумалась и сказала: «Нужно ли вызывать врача утром? Эта наложница нетерпелива и действительно хочет знать, действительно ли в этом животе плоть и кровь мужа ... » Она снова продемонстрировала свою цепкость: «Как насчет того, чтобы называть врача прямо сейчас?»

Фэн Цзинь Юань был также счастлив и нетерпелив, но уже была середина ночи. Он увидел, что внешний вид Цзинь Чжэнь был не слишком хорошим и пытался уговорить ее, сказав: «Тебе нужен хороший отдых, это самое главное. Если мы пойдем искать врача в этот час, он придет очень поздно ночью. Даже если вы не думаете о себе, подумайте о нашем ребенке. Быть послушной и поспи некоторое время. Когда вы проснетесь, придет врач».

Цзинь Чжэнь все еще не хотела соглашаться и говорила: «Нет необходимости звать кого-то снаружи. Разве вторая молодая мисс не врач!»

Услышав это, Фэн Цзинь Юань также вспомнил об этом. Это верно. Медицинское мастерство Фэн Юй Хэн, похоже, значительно улучшилось за эти три года, особенно ее способность оказывать лечение. Даже Мо Бу Фань выразил свое удивление. «Очень хорошо». Он встал и надел халат. Он подошел к двери и позвал слугу, который продолжал охранять их ночью: «Идите в павильон Тонг Шэн и призовите вторую молодую мисс. Скажи ей, что у меня есть вопрос, который требует помощи».

Слуга сонно согласился, затем побрел в павильон Тонг Шэн.

Цзинь Чжэнь села на кровать. Услышав, что Фэн Цзинь Юань позвал Фэн Юй Хэн, ей, наконец, стало легче.

Павильон Тонг Шэн не был близок к усадьбе Фэн. Когда Фэн Юй Хэн прибыла, Фэн Цзинь Юань почувствовал себя немного сонным, но Цзинь Чжэнь все еще была настороже. Она бесконечно говорила о ребенке в животе и говорила о том, что не знает, мальчик это или девочка. Когда она говорила, Фэн Цзинь Юань начал с нетерпением ждать этого все больше и больше, поэтому, когда Фэн Юй Хэн прибыла, он не стал дожидаться, когда она заговорит. Фэн Цзинь Юань сразу сказал: «А-Хэнг, быстро заходи. Приходите взглянуть на наложницу мать Цзинь Чжэнь. Скорее всего, она забеременела».

Глаза Фэн Юй Хэн и Цзинь Чжэнь встретились, их лица не проявили особого волнения. Легко пройдя вперед, она сказала Цзинь Чжэнь: «Ложись и дай мне руку».

Цзинь Чжэнь следовала этим инструкциям.

Фэн Юй Хэн какое-то время держала руку на ее запястье, затем кивнула. Затем она повернулась к Фэн Цзинь Юань и сказала: «Поздравляю, отец».

«Она на самом деле?» Фэн Цзинь Юань сиял от радости: «А-Хэнг, ты не ошибаешься, не так ли?»

Фэн Юй Хэн закатила глаза: «Если отец мне не доверяет, зачем меня позвали? Уже так поздно, дочь уже заснула».

«Нет, нет, как я не мог тебе поверить. Медицинское мастерство А-Хэнг нашей семьи восхвалялось сэром Мо. Как отец не мог поверить тебе?» Фэн Цзинь Юань был очень доволен, поэтому он не стал спорить с Фэн Юй Хэн.

Фэн Юй Хэн спросила Цзинь Чжэнь: «Когда твои месячные начались в прошлом месяце?»

Цзинь Чжэнь подумала немного, потом сказала: «На пятый день».

«Ун». Она кивнула: «Тридцать пять дней».

Фэн Цзинь Юань слегка ругал Цзинь Чжэнь: «Прошло так много дней, но вы не знали, что будете немного осторожнее». Он сделал несколько быстрых расчетов. Тридцать пять дней, не так ли, это в первый же день, когда он взял Цзинь Чжэнь? Он еще больше обрадовался.

Но в это время Фэн Юй Хэн нахмурилась, ее рука все еще была на запястье Цзинь Чжэнь. Она долго размышляла.

«Вторая молодая мисс?» Цзинь Чжэнь робко спросила: «Там ... не должно быть никаких проблем с ребенком, верно?»

Услышав эти слова, Фэн Цзинь Юань сразу начал нервничать и спросил: «Что означает это выражение?»

Фэн Юй Хэн посмотрела на Фэн Цзинь Юань и начала развеивать его сомнения: «Для беременности требуется приятное настроение, чтобы обеспечить здоровье плода. Но когда дочь проверила пульс наложницы матери Цзинь Чжэнь, я обнаружила, что наложница-мать Цзинь Чжэнь была слишком озабочена. Кажется, у нее есть узел в ее сердце».

Фэн Цзинь Юань был ошеломлен и спросил Цзинь Чжэнь: «Что тебя беспокоит?»

Цзинь Чжэнь слегка вздохнула, но не сказала ничего. Ее голова опустилась, и слезы начали падать.

Увидев эту сцену, Фэн Юй Хэн почувствовала, что ей больше не нужно оставаться. Она встала и простилась и посоветовала Фэн Цзинь Юаню: «Отец должен больше говорить с матерью-наложницей. Пригласите врача, чтобы завтра обеспечить безопасность плода».

После того, как она ушла, Фэн Цзинь Юань с любовью держал Цзинь Чжэнь в своих объятиях, а затем спросил ее: «Что именно беспокоит ваше сердце? Ты молода, так почему ты так беспокоишься?»

Цзинь Чжэнь подняла голову и посмотрела на него, она выглядела как плачущая красавица. Этот внешний вид может заставить кого-нибудь на нее наброситься. Фэн Цзинь Юань действительно не хотел продолжать спрашивать. Он просто хотел немного позаботиться о ней, но он также вспомнил ребенка в ее животе. Он мог только постараться совладать с собой.

Цзинь Чжэнь заметила его намерение и не могла не чувствовать себя немного более утешенной. Независимо от того, какой метод она использовала, самым важным было захват сердца человека. Она быстро начала с ним разговаривать: «У этой наложницы действительно есть что-то тревожное. Этот узел ... на самом деле связан с главной мадам».

«Чэнь Ши?» Фэн Цзинь Юань нахмурился: «Почему ты обращаешь внимание на эту мерзкую женщину?»

Цзинь Чжэнь сказала: «Эта наложница верит в причину и следствие. В тот день из-за этой чаши лекарства эта наложница получила этот результат. Независимо от ее первоначального намерения, эта наложница была поднята от слуги до человека, который мог бы заботиться о муже. Теперь у меня есть плоть и кровь дорогого мужа. Она и я были мастером и слугой в течение многих лет, поэтому я чувствую, что, если я не буду благодарить ее сейчас, то я боюсь, что, возможно ... в будущем не будет никакой возможности».

Фэн Цзинь Юань был невероятно тронут ее словами и не мог не вздохнуть: «Ты действительно понимаешь, как быть благодарной. Эта гнусная женщина обычно ничего не делает, чтобы помогать другим».

«Муж». Цзинь Чжэнь попросила его: «Независимо от того, что делает главная мадам, она пожнет то, что посеяла, но эта наложница действительно хочет получить какую-то доброжелательность как для мужа, так и для ребенка в моем животе. Если муж разрешит этой наложнице развязать этот узел, тогда я смогу быть собой, и она будет самой собой. Больше не нужно беспокоиться».

Фэн Цзинь Юань беспомощно вздохнул: «В прошлом она относилась к тебе таким образом, но ты по-прежнему относишься к ней с доброй волей. Ты действительно хорошая девочка».

«Цзинь Чжэнь благодарит мужа за похвалу».

«Как ты хочешь это разрешить?»

Цзинь Чжэнь немного подумала, а потом сказала: «Завтра утром я пойду ко двору Цзинь Юй и поклонюсь. Я просто буду стоять во дворе по направлению к ее комнате и произнесу несколько слов. Этого будет достаточно».

«Да». Фэн Цзинь Юань почувствовал, что все в порядке. Не нужно было мешать ей видеть Чэнь Ши. Это также не дало бы Чэнь Ши шанс нанести вред ребенку внутри Цзинь Чжэнь: «Тогда приведи с собой еще несколько слуг. Вы абсолютно не должны входить в ее комнату».

«Эта наложница знает».

«Тогда спи сейчас».

Эти двое, наконец, заснули в объятиях друг друга. Только когда дыхание Фэн Цзинь Юань стало устойчивым, Цзинь Чжэнь усмехнулась. Прижимая руку к животу, она сказала себе: «Дорогое дитя, не то, чтобы мать не хотела тебя, но ты пришел от неверного отца».

На следующий день Фэн Цзинь Юань рано встал для суда. После того, как Цзинь Чжэнь проводила его, она позвала двух слуг и отправилась во двор Цзинь Юй.

Прямо перед тем, как Фэн Цзинь Юань ушел, он сказал ей не подходить слишком близко к Чэнь Ши. Когда он вернется из суда, он объявит об этом всем.

Но сразу после того, как Фэн Цзинь Юань ушел, она тайком съела странную медицинскую таблетку.

Ее дала ей Фэн Юй Хэн. Очевидно, она не знала, что это было средство для медикаментозного аборта в 21 веке. Она только помнила слова, которые Фэн Юй Хэн сказала ей: «После еды прими это лекарство, в течение часа будет реакция. Вы должны позаботиться о сроках. Кроме того, после этого я лично позабочусь о вашем теле и гарантирую, что вы сможете снова родить ребенка».

Услышав последние слова Фэн Юй Хэн, Цзинь Чжэнь была совершенно спокойна. Причина, по которой она пошла к Фэн Юй Хэн, состояла в том, что она не хотела, чтобы третья сторона узнала об этом. Во-вторых, это было потому, что она надеялась, что Фэн Юй Хэн сможет сохранить ее тело.

Теперь у нее не было много забот. Цзинь Чжэнь быстро подошла ко двору Цзинь Юй.

Когда она приехала, был слуга, охранявший ворота Цзинь Юй. Поскольку Фэн Цзинь Юань послал людей, чтобы сообщить им, этот слуга не остановил Цзинь Чжэнь. Она только сказала ей: «Вы должны быть осторожны. Настроение главной мадам немного неспокойное».

Цзинь Чжэнь была фактически обеспокоена тем, что настроение Чэнь Ши было нормальным. Ей хотелось, чтобы Чэнь Ши сошла с ума. Только когда человек сошел с ума, он, вероятно, сделал бы что-то яростное.

Она вошла во двор с двумя слугами. Поскольку Чэнь Ши была под охраной, Фэн Чен Юй уже была перемещена в другой двор. Теперь внутренний двор Цзинь Юй уже не имел своего преуспевающего внешнего вида. Хотя он был все еще довольно красивым, у него теперь была странная атмосфера, окружающая его. Она также не могла не чувствовать себя немного эмоционально. Размышляя о том, как она была в этом дворе с тех пор, как она вошла в поместье, она была одной из служанки Чэнь Ши с юного возраста. За небольшие ошибки она была наказана, и за большие ошибки она была избита. Какие трудности она не испытывала? Теперь у нее была независимость в небольшом внутреннем дворе. Она могла также служить хозяину этой усадьбы в постели. Человек, стоящий за всем этим, однако, была не Чэнь Ши. Это была Фэн Юй Хэн.

Ей было все равно, какие намерения были у Фэн Юй Хэн. В любом случае, это была Фэн Юй Хэн, кто отправил ее в кабинет Соснового двора и оставил Фэн Цзинь Юаня наедине с ней и с наркотиком. Хотя это звучало как странный набор обстоятельств, это позволило ей выйти вперед.

Думая так, она уже подошла к закрытой двери в комнату Чэнь Ши. Она остановилась и увидела Мань Си, которая стояла на страже. Она была немного ошеломлена: «Я слышала, что Юй Ло и Бао Тан были выгнаны из поместья и проданы. Почему ты все еще здесь?»

Мань Си улыбнулась, но не ответила. Она просто вышла вперед и приветствовала Цзинь Чжэнь: «Этот слуга приветствует мать-наложницу».

«Быстро вставай». В конце концов, они оба были слугами Чэнь Ши. Цзинь Чжэнь все еще чувствовала некоторую близость к Мань Си. Увидев, как она приветствует ее, она быстро пошла вперед, чтобы помочь ей встать.

В это время она услышала, как Мань Си тихо сказала: «Я уже открыла замок на двери. Быть осторожна».

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 106**

Глава 106 - Лэ У Ю

Цзинь Чжэнь была очень умным человеком. Слова Мань Си ясно дали ей понять, что она уже была одним из людей Фэн Юй Хэн. Думая об этом, это имело смысл. С убийственными методами Чэнь Ши, с кем-то столь же разумным, как Фэн Юй Хэн, как она не могла нанять одного из людей на ее стороне.

Теперь, когда она поняла, она ничего не сказала. Она отступила на пару шагов и опустилась на колени перед дверью Чэнь Ши.

Мань Си стояла в стороне и слушала, как Цзинь Чжэнь говорила: «Мадам, это Цзинь Чжэнь. С детства я была слугой на твоей стороне. Цзиинь Чжэнь пришла к вам, мадам. Вы пострадали!»

Изнутри не было большого движения. Цзинь Чжэнь помолчала, потом сказала: «Мадам, я забеременела от плоти и крови мужа. С детства Цзинь Чжэнь следовала за мадам, поэтому теперь, когда появился праздничный повод, я пришла, чтобы отпраздновать с мадам».

Взрыв!

Звук фарфора, упавшего на землю, послышался из комнаты. Уголки губ Цзинь Чжэнь свернулись, и она продолжала говорить: «Будучи в состоянии заботиться о муже, Цзинь Чжэнь поистине вспомнит благодать мадам. Прошлой ночью, когда я узнала, что я беременна, первое, о чем я подумала, это то, что я хочу поблагодарить и подумать о мадам. Если бы не мадам, как Цзинь Чжэнь могла получить такое отношение, как сегодня. Огромное спасибо мадам за то, что она дала мне этого ребенка. Большое спасибо мадам. Огромное спасибо госпоже!» Когда она это сказала, она опустила голову на землю, но ее уши оставались настороже. Она внимательно слушала движения внутри комнаты.

Цзинь Чжэнь говорила о своей беременности и о своем ребенке. Как Чэнь Ши могла выдержать это обострение. Она тут же начала кричать. Она не ела ничего целый день и целую ночь, поэтому она изначально была совсем слабой. Теперь казалось, что она внезапно разрывается от энергии. Со звуком треска казалось, что она начала биться в своей комнате.

Цзинь Чжэнь слегка нахмурилась и подумала про себя: просто в твоей комнате нет ничего хорошего. Таким образом, она добавила: «Мадам, вы должны позаботиться о себе. Муж хотел, чтобы эта наложница позаботилась об ее теле. Я боюсь, что больше не смогу встречаться с мадам. Мадам, вы абсолютно должны заботиться о своем теле. После рождения этого ребенка он будет называть вас матерью. Вчера вечером мы пригласили вторую молодую мисс посмотреть. Вторая юная мисс сказала ... это должен быть мальчик».

Она намеренно добавила эту фразу. Разумеется, человек в комнате рассвирепел и начал силой ударяться о дверь. Когда она протаранила дверь, она закричала: «Я убью тебя! Я тебя убью!»

Сердце Цзинь Чжэнь дрогнуло, когда она громко позвала: «Мадам, что вы сказали? Разве мадам сказала, что вы скучаете по Цзинь Чжэнь? Цзинь Чжэнь тоже скучает!»

Взрыв!

Наконец, дверь была сломана жирным телом Чэнь Ши.

В то же время Цзинь Чжэнь почувствовала движение в животе, как будто что-то пробивалось наружу.

Она поспешно встала и направилась к Чэнь Ши. Когда она подошла, она сказала: «Мадам, что с вами случилось? Мадам, вы .... ах!»

Чэнь Ши сильно толкнула ее, и Цзинь Чжэнь упала на землю.

Можно было слышать крики Чэнь Ши: «Слушай! Шлюха! Я побью тебя до смерти! Я побью злую породу в вашем животе до смерти!» Когда она проклинала ее, она дважды ударила тело Цзинь Чжэнь.

Цзинь Чжэнь не уклонилась. Вместо этого она стиснула зубы и издала крик. Когда служанки, наконец, оттащили Чэнь Ши, она опустила голову и увидела лужу крови. Только тогда она облегченно вздохнула. Затем она сразу же выпустила звук «а» и начала кричать «Мое дитя!».

Во дворе Цзинь Юй печальные и удручающие крики Цзинь Чжэнь заполнили всю усадьбу. Вскоре после этого все собрались.

Чэнь Ши уже была заперта в своей комнате. Мань Си теперь стояла на коленях во дворе и объясняла ситуацию матриарху: «Наложница-мать Цзинь Чжэнь забеременела и стала благодарить главную мадам за ее благодать и сообщать счастливую весть. В результате главная мадам действительно прорвалась через дверь и повалила наложницу мать Цзинь Чжэнь на землю и ... и пнула его прямо в живот много раз».

Цзинь Чжэнь была в луже крови, выглядя невероятно хрупкой. Фэн Юй Хэн держала ее запястье.

В тот момент матриарх была не в силах ругать Чэнь Ши. Ее лицо показало беспокойство, она спросила Фэн Юй Хэн: «Как это? Можно ли спасти ребенка?»

Фэн Юй Хэн хотела спросить, ты слепая? Пол покрыт кровью, что, черт возьми, можно спасти!

Но она сохраняла спокойное лицо и вздохнула, прежде чем сказать: «Нет никакой надежды. Ноги матери были тяжелыми. Оба пинка приземлились прямо на ребенка, и мать выгнала ребенка из тела матери-наложницы».

«Не называй ее матерью!» Матриарх внезапно закричала в гневе. Затем она указала на других детей и сказала: «Вы все должны помнить, никому не позволено называть ее мать! В нашей семье Фэн нет такой первой жены!»

«Свекровь». Цзинь Чжэнь слабо сказала ей: «Вы абсолютно должны поддержать эту наложницу!»

Фэн Юй Хэн быстро добавила: «Тело наложницы матери слишком слабое. Было бы лучше не говорить слишком много. Не волнуйся, ты еще молода. Есть еще много шансов забеременеть».

Матриарх кивнула: «А-Хэнг права. Восстановите ваше тело правильно. Я не обвиняю вас в этом. Если кто-то виноват, это такая мерзкая женщина, Чэнь Ши!» Она торжественно хлопнула тростью и сказала сквозь стиснутые зубы: «На этот раз я определенно не прощу ее!»

В ту ночь все в поместье Фэн получили сообщение о серьезной болезни Чэнь Ши. Двор Цзинь Юй был заключен под замок и ключ. Помимо слуг, которые следили за ними, ни один из них не допускался даже на полшага внутрь. Даже Фэн Чен Юй и Фэн Цзы Хао не могли ее посещать.

Что касается этой ночи во внутреннем дворе Жу Юй, Фэн Цзинь Юань, матриарх и Фэн Юй Хэн были собраны у постели Цзинь Чжэнь. Фэн Цзинь Юань спросил Фэн Юй Хэн с тяжелой душой: «Это был действительно мальчик?»

Фэн Юй Хэн кивнула: «Прошлой ночью пульс показал, что это мужской плод. Первоначально я хотела подождать, пока отец пригласит врача, чтобы объявить об этом».

Матриарх хрипела в гневе: «Это не первый сын, которого убила Чэнь Ши!»

Фэн Цзинь Юань знал, что она говорила об этом в прошлом году с Хань Ши. Он не мог не рассердиться: «Не волнуйся, мать. На этот раз сын определенно не потерпит этого».

Цзинь Чжэнь всхлипнула и потянула рукав Фэн Цзинь Юаня, горько умоляя: «Извините, муж. Это все вина этой наложницы. Эта наложница не защищала нашего ребенка. Если бы муж разрешил этой наложнице следовать за нашим ребенком!»

Фэн Цзинь Юань очень редко видел эту сторону Цзинь Чжэнь. Он быстро утешил ее, сказав: «Не говори глупостей. А-Хэнг сказала, что ваше тело не сильно пострадало. В будущем у вас может быть ребенок».

Матриарх присоединилась и сказала: «Ты молода. Там будет больше возможностей».

Цзинь Чжэнь посмотрела на матриарха, ее лицо было извиняющимся: «Эта наложница недостойна семьи Фэн. Эта наложница слишком бесполезна и даже не может защитить одного ребенка».

Фэн Юй Хэн также быстро утешила ее, сказав: «Выкидыша можно также рассматривать как обычные месячные. Вы не должны плакать. Когда я вернусь, я лично подготовлю вам лекарство. После еды и отдыха через полгода ваше тело будет полностью восстановлено».

Лицо Цзинь Чжэнь было наполнено благодарностью. Это была настоящая благодарность: «Спасибо, вторая молодая мисс. Лекарство второй молодой мисс - лучшее лекарство под небесами». Глядя снова в сторону Фэн Цзинь Юаня: «Эта наложница определенно поможет мужу получить сына, но ... » Слезы снова стали падать: «Этот ребенок был потерян из-за такой несправедливости».

Фэн Цзинь Юань также чувствовал, что это несправедливо. Цзинь Чжэнь хотела поблагодарить мадам, но ее избила эта мерзкая женщина, и она потеряла своего ребенка. Это был его сын!

Думая об этом, гнев Фэн Цзинь Юань быстро рос. Внезапно он встал, но не сказал ни слова. Он даже не обращал внимания на призывы матриарха.

На следующий день Хуан Цюань принесла весть от Мань Си: «Мань Си сказала, что министр Фэн вчера ворвался во двор Цзинь Юй и жестоко избил Чэнь Ши. Теперь лицо Чэнь Ши распухло, и она лежит в постели. Семья Фэн, однако, не призывает к ней врача. Но в то время старшая молодая мисс тоже отправилась во двор Цзинь Юй, и министр Фэн указал на Чэнь Ши, сказав, что даже если бы этой матери не было, она всегда будет дочерью первой жены».

Фэн Юй Хэн рассмеялась: «Фэн Цзинь Юань, похоже, придумал хорошую идею. Однако я не знаю, останется ли семья Фэн без главной жены, или если они готовятся продвигать кого-то великого».

Через два дня Фэн Цзы Хао снова был отправлен из усадьбы в Академию Ци Чжоу Чжи Янь.

Этот молодой мастер даже не подумал спросить о своей матери еще раз, прежде чем покинуть усадьбу. Однако он сделал все возможное, чтобы приблизиться к Чен Юй. Это привело к тому, что Чен Юй сердито вернулась в свой двор.

Ан Ши рассмеялась рядом с Яо ши: «Я действительно не знаю, какой метод Чэнь Ши использовала для воспитания этих детей».

Яо Ши утешила ее, сказав: «К счастью, наши дети очень хороши и все понимают. В последнее время я вижу, как Сян Ронг встает рано и сопровождает А-Хэнг на тренировках в павильоне Тонг Шэн. Думая об этом, эти две сестры, похоже, хотят провести время, разговаривая друг с другом».

Услышав об этом, Ан Ши стала счастлива и сказала: «Это благодаря второй молодой мисс. Старшая сестра, вы также знаете Сян Ронг. Она всегда была робкой. Когда она была молода, она каждый день говорила, что ей нравится вторая сестра, но она никогда не осмеливалась сказать слово второй молодой мисс. Теперь, когда вторая молодая мисс так хорошо относится к Сян Ронг, я искренне благодарна от всего сердца».

Наконец, отправив Фен Цзы Хао, усадьба Фэн наслаждалась спокойствием нескольких дней.

Фэн Чен Юй весь день сидела под павильоном в саду, играя в цитру. Мелодия не была грустной, но, казалось, она говорила о заговоре.

Что касается Фэн Юй Хэн, она оделась как мужчина и дала себе имя Лэ У. В определенные дни она отправлялась в зал Ста Трав, чтобы выступить в качестве врача. Что касается знания о том, что она женщина, одетая как мужчина, знали только Ван Чуан, Хуан Цюань и Цин Юй. Помимо них в зале Ста трав только владелец магазина, Ван Линь знал.

Поскольку Фэн Юй Хэн часто не посещала магазин, Ван Линь не видел ее довольно долгое время. Недавно Ван Линь рассказывал Цин Юй, что босс должен был принести больше медицинских таблеток и порошков; однако Цин Юй всегда использовал одни и те же слова, чтобы опровергнуть его: «Иди, скажи, молодой мисс».

Сегодня, когда Ван Линь увидел Фэн Юй Хэн, как он мог ее отпустить. Он начал крутиться вокруг Фэн Юй Хэн. Он обошел вокруг нее так много раз, что Фэн Юй Хэн начала чувствовать головокружение. Только тогда она беспомощно спросила его: «Почему ты крутишься вокруг меня, а не следишь за магазином?»

Ван Линь сделал запрос с горьким лицом: «Босс, когда вы принесете больше медицинских таблеток и порошков?»

Фэн Юй Хэн спросила его: «Ты все продал?»

Ван Линь протянул обе руки: «Они были распроданы в течение десяти дней. С самого начала никто не был убежден, но после того, как девушка Цин Юй распорядилась, чтобы настоящие врачи выбрали некоторых пациентов и подарили им лекарство, все изменилось. Меньше чем через два дня эффект был замечен». Ван Линь вздохнул: «Где босс получил лекарство, это действительно тайна. Даже присутствующие врачи не могли определить его происхождение, но лекарство имеет замечательные результаты».

Фэн Юй Хэн не имела возможности объяснить Ван Лину. Лекарство, которое было высоко концентрировано, имела гораздо более высокое содержание лекарственных ингредиентов, чем те горькие медицинские супы. Что касается вопроса о том, что Ван Линь упомянул о пополнении запасов, она не согласилась: «Производство этих лекарств очень проблематично. Все необходимые медицинские травы во много раз дороже обычных лекарственных трав. Вот почему я продала их больше. После сегодняшнего дня я предоставлю часть для зала Ста трав. Как только все будет продано в этом месяце, вы можете ждать только следующего месяца».

Закончив это, она встала и приготовилась идти и действовать как врач. Однако у двери она увидела знакомых людей.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 107**

Глава 107 – Что, если я сопровожу тебя?

Человек, который пришел, был тем, кого Фэн Юй Хэн никогда не встречала, но она все еще чувствовала, что этот человек был немного знаком. Ван Чуан, которая также была одета как мужчина, встала рядом с ней и тихо сказала: «Третий мастер семьи Чэнь, Чэнь Ван Лянь».

Неудивительно!

Фэн Юй Хэн, наконец, нашла причину, по которой он казался знакомым. Этот Чэнь Ван Лянь и Фэн Цзы Хао выглядели немного похожими. Его черты лица также были очень похожи на черты Чэнь Ши. Но неизвестно, почему он пришел в этот зал Ста трав.

Ван Линь много лет занимался бизнесом в столице. Он, естественно, заметил необычную одежду Чэнь Ван Ляна и понял, что он должен быть состоятельным человеком. Обычно, если кто-то вроде него входил в лавку, лавочник лично заботился о них.

Таким образом, он быстро подбежал и немного поклонился Чэнь Ван Ляну, сказав: «Пришел ли мастер, чтобы обратиться к врачу или попросить лекарство?»

Чэнь Ван Лянь не стал увиливать и прямо заявил о своей причине: «Я слышал, что вы продаете чудесную медицинскую таблетку?»

«Ой! Она не будет творить чудеса, но она эффективнее обычной таблетки. Кроме того, ее легче использовать и носить с собой», - ответил Ван Линь. Он не преувеличивал преимущества этой таблетки, но он также дал понять, какие преимущества она предоставляет. Фэн Юй Хэн кивнула, слушая, хвалясь за ее способность выбирать лавочника.

Чэнь Ван Лянь взглянул на Ван Линь. Чэнь Ши много лет контролировала три магазина Яо Ши. В магазинах были люди, о которых он знал. Хотя он часто не приходил сюда, он часто наблюдал за ним некоторое время.

Он, естественно, знал, что Ван Линь был нанят напрямую Фэн Юй Хэн; кроме того, он поднялся на эту позицию, перейдя через другого члена семьи Чэнь. Он не мог остановить свое лицо от кривляния. Неторопливо фыркая, он сказал: «Принесите таблетки для внешних травм и те, которые относятся к сердцу и легким. Я хочу их все».

Ван Линь проводил свои дни в магазине, но он не встречал таких людей раньше. Раньше никогда не было человека, который попросил бы, чтобы все лекарство было завернуто, но с тех пор, как Фэн Юй Хэн привезла эти таблетки и порошки, пара богачей, как он, могли приходить каждый день. Он был недвусмыслен, подняв руку, он сказал: «Извиняюсь перед этим хозяином. Таблетки и порошки были распроданы около десяти дней назад. Если вы хотите их купить, вы можете вернуться только в начале следующего месяца. Кроме того, только после того, как присутствующие врачи определили вашу болезнь, можно назначить рецепт на определенную сумму».

Чэнь Ван Лянь посмотрел в сторону и снова собрался говорить, но в этот момент он увидел красивого молодого человека, выходящего из самой сокровенной области зала Ста трав. Этот молодой человек выглядел очень молодым, но когда их глаза встретились, у него, казалось, была стойкость взрослого мужчины. Он не мог не быть ошеломленным, когда услышал, как Ван Линь проявил инициативу, представив его: «Это новый доктор зала Ста трав. Его фамилия Лэ и имя – У».

«Лэ У?» Чэнь Ван Лянь повторил это имя и покачал головой: «Я пришел не к врачу. Я только пришел купить лекарство; кроме того, я хочу только эту чудодейственную таблетку».

Ван Линь сказал ему еще раз: «Все действительно распродано».

«Тогда скажите мне, где вы получаете это лекарство. Я поеду сам».

«О!» Ван Линь был удивлен: «Даже если этот скромный продавец вам скажет, я боюсь, что вы не сможете их получить».

Черт возьми! Чэнь Ван Лянь фыркнул: «Я не верю. Есть ли что-нибудь под небом, что нельзя купить за деньги?»

«На самом деле есть». Ван Линь сказал: «Наш босс сказал, что ежемесячно будет предоставляться только определенное количество таблеток и порошка. Те, кому не удалось купить ничего, могут покупать только медицинские супы. Если вы хотите знать происхождение наших лекарств, вам нужно поговорить с нашим боссом».

Услышав, что он сказал босс, Чэнь Ван Лянь почувствовал прилив раздражительности. Босс, Фэн Юй Хэн босс! Пойти, чтобы попросить лекарство от Фэн Юй Хэн было еще тяжелее восходящего небеса.

«Неужели нет способа?» В конце концов, он делал запрос, поэтому он смягчил его тон. Он произнес: «Помогите мне подумать о методе».

В это время Фэн Юй Хэн говорила под псевдонимом Лэ У: «Это не совсем так. Как насчет того, чтобы этот мастер рассказал нам о ситуации с пациентом. Таким образом, мы можем придумать метод, когда вы придете снова».

Увидев, что Фэн Юй Хэн говорила, Ван Линь быстро привел Чэнь Ван Ляна в район, где пациенты видят врачей. Фэн Юй Хэн сидела внутри, а он сидел снаружи. Чэнь Ван Лянь говорил с Фэн Юй Хэн: «Наружные травмы пациента не слишком серьезны. Самыми важными являются внутренние травмы. Их сердце и легкие были повреждены экспертом из Цзян Ху. Теперь пациент не может встать с постели, он не может двигаться »1.

Фэн Юй Хэн явно знала, о ком он говорит. Семья Чэнь пришла в это время, чтобы искать лекарство, и они специально упомянули о желании получить медицинские таблетки. Услышав, как он описывает симптомы, если это не для Чэнь Ши, для кого это было? Она не могла не ругаться внутренне «Бесстыдно».

Но причина, по которой она открыла магазин, заключалась в том, чтобы заниматься бизнесом. Раз сюда пришел богач, так почему бы не попробовать выжать из него как можно больше денег.

Таким образом, она кивнула и сказала Чэнь Ван Ляну: «Я недавно ходил к врачу. Раньше лавочник оставил несколько таблеток у меня в случае крайней необходимости. Среди этих таблеток есть чудо-таблетка, которая будет лечить внутренние травмы. Она может быть продана этому хозяину, но стоимость ... »

«Деньги не проблема». Чэнь Ван Лянь махнул рукой и прервал Фэн Юй Хэн. То, что у его семьи Чэнь было больше всего – это деньги. Пока Чэнь Ши может быть спасена, стоило бы любой ценой предотвратить ее смерть.

«Хорошо». Фэн Юй Хэн протянула руку в рукав и вытащила лекарство от сердца. «500 таэлей на одну таблетку. В общей сложности пять таблеток. Это все, что у меня осталось».

«500 таэлей за одну таблетку?» Чэнь Ван Лянь провел расчеты про себя, но он все еще чувствовал, что этот молодой человек перед ним был слишком жестоким. Даже если у него были деньги, не было никакой возможности потратить их. «Что за чертовщина?»

Фэн Юй Хэн отдернула ее руку: «Это сердечное лекарство, которое продает наш зал Ста трав. Если этот мастер не поверит, я ничего не могу сделать. Но этот зал Ста трав уже много лет находится в столице. Сейчас я сижу здесь, куда вас направил лавочник лично. Я определенно не стала бы обманывать».

Ее логика была правильной. Чэнь Ван Лянь хотел договориться о цене, но он также не хотел потерять достоинство. В конце концов, у его семьи Чэнь были деньги. Они были очень либеральны в том, как они их тратят, и теперь это было спасение его сестры. Когда это было связано с жизнью и смертью, она не смущалась вести переговоры?

Беспомощный, он вытащил пять банкнот из сумки в рукаве и протянул их молодому человеку: «Каждая банкнота в 500 таэлей, вот пять».

Фэн Юй Хэн получила банкноты и взглянула на них. Затем она передала медицинские таблетки. Она даже позвала Ван Лина: «Владелец магазина подарит фарфоровую бутылку, чтобы держать лекарство этого мастера».

Ее слова о предоставлении бесплатного подарка почти заставили Чэнь Ван Ляна умереть от гнева. Выхватив фарфоровую бутылку, которую принес Ван Линь, он оставил зал Ста трав.

Увидев, как он ушел дальше, Ван Линь не мог не одобрить действия Фэн Юй Хэн: «Босс, ваши способности обманывать других не хуже, чем у предыдущего лавочника!»

Фэн Юй Хэн покачала головой: «Совсем нет. Этот человек продавал поддельные товары. Товары, которые я продала, были реальными, но цена была немного выше. Но это просто случай с этим человеком. Вы, ребята, абсолютно не должны этого делать. У нас вражда с этим человеком. Я просто требую мести. Это все».

Ван Линь быстро согласился: «Босс прав. Не волнуйтесь. Эти продавцы делают все честно. Мы не станем вызывать проблемы для зала Ста трав».

Фэн Юй Хэн кивнула очень довольная словами Ван Лина. В течение большей части дня она продолжала работать в зале Ста трав. Она приняла не менее двадцати пациентов, прежде чем забрать Ван Цюань и выйти через задний вход.

В эти дни Сюань Тянь Мин отправился в военные казармы, поэтому она могла попрактиковать кнут сама. В ту ночь, после того, как она закончила упражнения с хлыстом, она посмотрела на небо. Настало время. Она махнула рукой. Где-то скрытый в темноте Бан Цзоу понял смысл и спокойно последовал за ней из павильона Тонг Шэн.

Целью Фэн Юй Хэн был двор Цзинь Юй. Когда она была почти там, Бан Цзоу спокойно спросил: «Почему вы идете туда?»

Она тихо сказала: «Иду, чтобы помочь скрытым охранникам Фэн Цзинь Юаня и обеспечить им дополнительную безопасность».

Бан Цзоу ничего не сказал. Подойдя к району возле двора Цзинь Юй, Бан Цзоу в мгновение ока прошел вокруг всего двора. Затем он сказал ей: «Министр Фэн оставил здесь только двух скрытых охранников. Один во дворе, а другой - на крыше».

«Ун». Фэн Юй Хэн не собиралась избегать этих двух охранников. Она была здесь не для того, чтобы лично убить Чэнь Ши. Более того, она сомневалась, что Фэн Цзинь Юань мог остаться премьер-министром на все эти годы, если бы не знал, что у нее есть некоторый уровень владения боевыми искусствами.

Фэн Юй Хэн смело вошла во двор. Слуга, держащий часы снаружи, был Мань Си. Увидев ее, она быстро встретила ее. Она долго не оставалась с Мань Си и только сказала: «Ты делаешь то, что должна делать. Я буду сидеть здесь некоторое время».

Мань Си поклонилась, затем вернулась, чтобы охранять дверь Чэнь Ши.

Именно так, вторая молодая мисс семьи Фэн и три скрытых мастера собрались во дворе Цзинь Юй.

Скрытый охранник, оставленный во дворе Фэн Цзинь Юанем, не мог понять методы Фэн Юй Хэн. Эта вторая молодая мисс пришла сюда посреди ночи, но она просто сидела во дворе. В чем было дело?

Но этот охранник не осмелился действовать опрометчиво. Они уже знали, что у Фэн Юй Хэн были сильные эксперты на ее стороне; кроме того, Бан Цзоу был намного сильнее, чем они. Забудьте о двух против одного, даже с десятью против одного, они не были равны ему.

Таким образом, обе группы просто ничего не говорили. Они все занимались своим делом, не прерывая других.

Только когда что-то случилось, они, наконец, сделали ход.

Звук чего-то, мчащегося по ветру на высоких скоростях, предупредил Фэн Юй Хэн. Она сразу же сдвинула свое тело налево и в мгновение ока опустила острый меч. Однако она не слышала, как звук меча пронзает что-нибудь на ее стороне или в земле. Ей хотелось повернуть голову, чтобы посмотреть, но она услышала голос Бан Цзоу: «Неплохо, вы уклонились».

Она потеряла дар речи.

Ты, черт возьми, скрытый охранник или нет. Когда есть опасность, вы не думаете защитить меня, вместо этого вы на самом деле проверяете мою скорость реакции.

Фэн Юй Хэн даже не подумала. Она просто подняла руку и показала ему средний палец.

К сожалению, Бан Цзоу не понял.

За короткий промежуток времени несколько человек в черном появились во дворе. Их движения были очень быстрыми, вытаскивая мечи и мчась к Фэн Юй Хэн. Другого выбора не было, кто позволил ей сидеть одной, полностью беззаботно.

Но Фэн Юй Хэн не была беззаботна. В эти дни ее упорные тренировки позволили ее телу начать развиваться в правильном направлении. Хотя все еще был разрыв между формой ее прошлой жизни и нынешней, она отличалась от того дня, когда ей пришлось прыгать в реку.

Она не использовала кнут. Хотя хлыст, который Сюань Тянь Мин дал ей, висел у ее бедра, у нее не было много дней, чтобы попрактиковаться в этом. Во-вторых, она не хотела раскрывать эту силу перед другими. Таким образом, она вытащила несколько серебряных игл, которые были погружены в анестетики. Поместив их между пальцами, она бросилась к врагам перед ней.

Раньше она действительно не знала, как бороться с врагами, обладающими оружием, но после получения некоторых советов от Сюань Тянь Мина, она стала более привыкать к этому ситлю борьбы. От пяти до шести человек в черном окружили ее. Через некоторое время Фэн Юй Хэн одержала верх. Один из них уже упал на землю, крепко заснув.

Но в это время, неизвестный человек скрытно прополз в комнату Чэнь через окно.

1: Цзян Ху – это общество, в котором участвуют все бойцы. Ожидается, что члены Цзян Ху будут держаться подальше от членов политического мира, и наоборот. https://en.wikipedia.org/wiki/Wuxia#Jianghu

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 108**

Глава 108 – Поражение человека, но возможна ли победа духа?

Причина, по которой Фэн Юй Хэн пришла в Цзинь Юй, заключалась в том, чтобы наблюдать, как семья Чэнь доставляет лекарство ночью. Как она могла позволить людям войти через окно, не обращая на это внимания.

Ей нужно было быстро среагировать. Она обошла вокруг пяти оставшихся людей, а затем просунула иглы между ее пальцами. Несколько серебряных игл оставили ее руку, и еще два человека в черном упали на землю.

Эти убийцы были смущены и не могли понять, какое именно спрятанное оружие Фэн Юй Хэн использовала. Не имея возможности увидеть, что это такое, они стали осторожно вступать с ней в контакт.

Некоторое время никто не осмеливался приблизиться к ней.

Однако в это время Бан Цзоу больше не мог продолжать наблюдать за тенями. Как призрак, он всплыл. Появилась пара игл, и оставшиеся трое упали в одно мгновение.

Фэн Юй Хэн похлопала плечо Бан Цзоу: «Пойдем, взглянем в комнату. Когда вы будете сражаться, позаботьтесь и украдите лекарство для меня. Завтра я могу продать его за 2500 таэлей».

Губы Бан Цзоу скривились в улыбке. В тот день его хозяин обманул Чэнь Ван Ляна на примерно 2000 таэлей! Те медицинские таблетки были действительно дорогими, но он знал, за какую цену они обычно продают их в зале Ста трав. Оно продавалось всего за два таэля за таблетку. Теперь в ее руках она увеличила цену в сотни раз. После того, как они купили ее, она даже не позволит им доставить ее пациенту. Она фактически украдет ее, а затем снова продаст им ...»

Они вошли в спальню Чэнь Ши. Сердце Чэнь Ши сильно пострадало от скрытой стражи Фэн Цзинь Юаня. Она была похожа на живого призрака, лежащего в постели на грани смерти. Фэн Юй Хэн посмотрела на нее и решила, что осталось не больше двух или трех дней. С такими серьезными травмами, как несколько медицинских таблеток могут полностью ее спасти. Размышляя об этом, у семьи Чэнь закончились все варианты. Болезнь была серьезной, и они дико разбрасывались деньгами.

Люди в комнате никогда не думали, что шесть убийц не могут позаботиться о людях снаружи. Кроме того, они отслеживали их местонахождение. Он не мог не начать паниковать. Попытавшись приблизиться к Чэнь Ши несколько раз, он обнаружил, что не мог. Он подошел к кровати и вынул таблетку. Так же, как он собирался поместить ее в рот Чэнь Ши, Бан Цзоу остановил его и вернул руку.

Бан Цзоу не ударил его. Потянув его назад, он отпустил и ждал, когда человек снова попытается. Этот цикл повторялся десять раз.

Чэнь Ши уже начала отчаиваться на своей кровати. Вначале у нее все еще была надежда, и в ожидании она открыла рот. В последних нескольких попытках она полностью отказалась от надежды. После того, как Бан Цзоу остановил его, Чэнь Ши попыталась хрипло сказать: «Не беспокойся обо мне. Быстро уходи!»

У этого человека было закрыто лицо, и было видно только пару глаз. Услышав эти слова, область вокруг его глаз стала красной. Он хотел развернуться и драться изо всех сил против Бан Цзоу и Фэн Юй Хэн, но он знал, что он не может победить двух в одиночку.

Беспомощный, он взглянул на Чэнь Ши, которая лежала на кровати. Сжимая зубы, он убежал через окно.

Фэн Юй Хэн не заботилась о Чэнь Ши и вспомнила, о чем просила Бан Цзоу: «Вы достали все медицинские таблетки?»

Бан Цзоу вручил Фэн Юй Хэн маленькую фарфоровую бутылку: «Это все, правильно. Этот человек все еще держит одну в руке. Она должно быть уже отвратительно выглядит, поэтому ее нельзя уже использовать».

Фэн Юй Хэн кивнула: «Тогда я отмечу ее, как потерю 500 таэлей».

Бан Цзоу внезапно ушел.

Только тогда она обратила свое внимание на Чэнь Ши. Она увидела, что человек на кровати был избит до неприглядной внешности. Она не знала, как Фэн Цзинь Юань избил ее, но казалось, что он сделал ее тоньше, избивая ее. Даже ее скулы были разрушены. Ее глазницы впали и выглядели как у кого-то из 21-го века, кто попытался сделать пластическую операцию и выглядеть, как европеец.

Чэнь Ши также наклонила голову и посмотрела на Фэн Юй Хэн. Ее взгляд был похож на ядовитый кинжал, желающий безжалостно наброситься на нее и очистить плоть от ее костей.

«Ты!» Чэнь Ши изо всех сил пыталась сесть и сделала все возможное, чтобы проклясть Фэн Юй Хэн: «Наступит день, когда ты увидишь возмездие. Фэн Юй Хэн, даже если я стану призраком, я не прощу тебя!»

Однако она улыбнулась. Эта улыбка была похожа на цветок, который расцвел в аду. Это было очень красиво, но это также дало понять, что наступила смерть.

«Ты проиграла это сражение как человек, и на каком основании ты думаешь, что можешь победить как призрак?»

С одним предложением Чэнь Ши, казалось, внезапно стала просветленной. Вся ее энергия, казалось, внезапно исчезла.

Это верно. Она проиграла эту битву, оставаясь человеком. Почему она должна предположить, что она может выиграть, став призраком?

Когда она вышла из комнаты, убийцы во дворе уже были полностью уничтожены. Помимо сильного запаха крови в воздухе, никаких признаков битвы здесь не было.

Фэн Юй Хэн улыбнулась и подняла голову. Она говорила в воздухе: «Слуги отца действительно хороши в уборке. Отлично».

В тени скрытые охранники Фэн Цзинь Юаня были в ярости. Они думали про себя, вы ушли и хорошо провели время. Когда вы хотели войти в комнату, вы вошли, оставив позади кучу трупов и некоторых полумертвых, бессознательных людей. Мы очистили их по доброй воле, но вы даже не произнесли ни слова благодарности.

Фэн Юй Хэн было все равно, что они думают. С Бан Цзоу она вернулась в павильон Тонг Шэн.

Сегодня она ясно дала понять, что скрытые охранники Фэн Цзинь Юаня знают, сколько боевых искусств она изучила. Это было не что иное, как напоминание отцу, что он должен думать о вещах немного больше всякий раз, когда он что-то говорит или что-то делает. Это должно было напомнить ему, что людьми из павильона Тонг Шэн легко воспользоваться. Проведя три года на Северо-Западе, Фэн Юй Хэн уже не была прежней Фэн Юй Хэн.

Сразу после того, как Фэн Юй Хэн покинула двор Цзинь Юй, один из скрытых охранников, который был свидетелем этого вопроса с убийцами, стоял перед Фэн Цзинь Юанем и объяснил все, что произошло.

Фэн Цзинь Юань некоторое время молчал и не спрашивал о Чэнь Ши или семье Чэнь. Вместо этого он спросил скрытого охранника: «По вашему мнению, как боевые искусства второй юной мисс?»

Скрытый охранник некоторое время размышлял, а затем ответил одним словом: «Странно».

«Хм?» Фэн Цзинь Юань был смущен: «А как же это странно?»

Скрытый охранник продолжал: «Ее движения странны, но кажутся естественными. Существует не так много внутренней силы, но это еще одна скрытая сила, которая безупречна. Этот слуга практиковал боевые искусства в течение двадцати лет, но этот слуга никогда раньше не видел этот метод борьбы. Кроме того, это не просто одна школа или одна фракция».

Фэн Цзинь Юань задумался, а потом сказал: «Она всегда говорит, что встретила персидского эксцентрика в горах на северо-западе. Этот эксцентрик научил ее лучшим методам создания лекарств, и он улучшил ее медицинские методы. Если вы описываете ее методы боевых искусств как странные, то, думая об этом, единственное объяснение состоит в том, что это было изучено от этого эксцентрика».

Скрытый охранник не участвовал в этом обсуждении. Для него боевые искусства Фэн Юй Хэн были загадкой, ожидающей решения.

На следующий день Фэн Юй Хэн взяла на себя инициативу и перешла во внутренний двор Жуй, принеся два мешка с медицинскими таблетками и двадцать мешков с порошками. Все они китайские лекарства, используемые для послеродового ухода, чтобы восстановить тело.

Когда она пришла, Цзинь Чжэнь лежала на кровати. Неизвестно, о чем она думала. С одной стороны, держа ее живот, ее глаза были не сфокусированы. Даже после того, как она вошла в комнату, Цзинь Чжэнь не отреагировала на то, что кто-то вошел в ее комнату.

Это был слуга, который напомнил ей: «Вторая молодая мисс пришла».

Только тогда Цзинь Чжэнь развернулась и посмотрела на Фэн Юй Хэн, все ее тело расслабилось.

Фэн Юй Хэн помахала ей рукой, попросив, чтобы ее слуга ушла из комнаты. Она привела Ван Цюань к постели и, не сказав ни слова, держала запястье Цзинь Чжэнь.

«Все в порядке». Фэн Юй Хэн опустила запястье Цзинь Чжэнь: «Восстановление вашего тела идет хорошо, но медикаментозные аборты могут очень легко оставить некоторые внутренние выделения. Эти виды выделений вызовут пожизненную болезнь».

Цзинь Чжэнь кивнула: «Да, я всегда вижу кровь».

«Правильно». Фэн Юй Хэн положила лекарства в руке рядом с подушкой: «Я принесла вам лекарство. Я написала, как его принимать на листе бумаги. Последите за собой позже. После приема порошкового лекарства в течение примерно трех дней количество крови, которая выходит, будет аналогичным тому, когда у вас месячные. Через три дня количество будет постепенно уменьшаться. Примерно через семь дней все должно престать. Когда вы закончите принимать эти лекарства, я снова взгляну на вас. Если ничего не случится, то вы будете в порядке».

«Тогда в будущем, смогу ли я снова забеременеть?» Цзинь Чжэнь больше всего беспокоилась об этом.

Фэн Юй Хэн не испугала ее и послушно сказала: «Вы сможете. Я сказала это раньше. Через полгода вы снова сможете забеременеть, и это не просто утешение».

Цзинь Чжэнь наконец-то полностью успокоилась. Она встала и хотела приклониться Фэн Юй Хэн, но Фэн Юй Хэн ее остановила. Цзинь Чжэнь не была упряма и искренне сказала: «Хорошие дни, которые я проживаю сейчас, - это благодаря второй молодой мисс. Теперь вторая молодая мисс не только помогла мне в большом деле, вы оказали мне такую огромную услугу. Цзинь Чжэнь, преклоняющаяся перед второй молодой мисс, - это обязательное условие».

Фэн Юй Хэн была беспомощна: «Какая польза от этого будет».

Цзинь Чжэнь ответила: «Тогда вторая молодая мисс хочет, чтобы я сделала? Все, что скажет вторая молодая мисс, я все сделаю».

Фэн Юй Хэн долго размышляла. С ней действительно нужно было обсудить кое-что, поэтому она сказала: «Этот вопрос связан с наложницей матерью Яо и моим отцом».

Цзинь Чжэнь была ошеломлена, затем сразу поняла и быстро сказала: «Вторая молодая мисс, не волнуйся. Если муж отправится куда-нибудь еще, я всегда его остановлю. Но я определенно не остановлю его от посещения павильона Тонг Шэн. Я постараюсь дать наложнице матери Яо еще больше возможностей, и муж будет чаще ходить».

Фэн Юй Хэн обратила внимание: «Вы поняли это неправильно».

«Неправильно?» Цзинь Чжэнь была в замешательстве.

Фэн Юй Хэн добавила: «Я не только хочу, чтобы вы отталкивали отца от наложницы матери Яо, я хочу, чтобы вы помогли последить за ним немного. Если отец когда-нибудь отправится в павильон Тонг Шэн, сделайте все возможное, чтобы вернуть его во внутренний двор Жуй».

«Это ... почему?» Цзинь Чжэнь совершенно не могла понять. Независимо от того, была ли это наложница или официальная жена, получение благосклонности мужа было самым важным вопросом!

«Потому что моя мать не хочет заботиться о нем». Она просто ясно заявила: «Она слишком долго оставалась на северо-западе. Она не хочет участвовать в соревнованиях усадьбы между наложницами и женой. Более того, у нее есть сын и дочь, конкурировать друг с другом теперь бессмысленно. В любом случае, вспомните слова, которые я сказала сегодня. Через некоторое время я помогу организовать способного слугу оставаться на вашей стороне. Если что-нибудь случится, есть кто-то, с кем можно посоветоваться».

Цзинь Чжэнь кивнула в знак согласия. Она, возможно, не в состоянии делать что-то другое, но вопрос о привязывании Фэн Цзинь Юаня к себе был чем-то, в чем она была довольно искусна. Она не должна разочаровывать Фэн Юй Хэн. Затем она подумала о том, как Фэн Юй Хэн сказала, что она даст ей способного слугу и стала еще счастливее: «Сказав правду второй молодой мисс, мне действительно не хватало способного слуги. Обычно, когда что-то появляется, я не знаю, на кого положиться». Сказав это, она вспомнила слугу, которая заботилась о Чэнь Ши, Мань Си, и не могла не спросить: «Является ли Мань Си одним из людей Фэн Юй Хэн?»

Фэн Юй Хэн кивнула. В тот день именно она рассказала Мань Си о сотрудничестве с Цзинь Чжэнь. Теперь, когда Цзинь Чжэнь спросила, она не чувствовала себя странно.

«Чэнь Ши скоро умрет. Видимо, скрытый охранник мужа бил ее, пока ее пять внутренних органов не сдвинулись. Полагаю, что это будет через один или два дня. Когда это наступит, Мань Си будет свободна. Вторая молодая мисс, как насчет того, чтобы Мань Си пришла ко мне! Мы выросли вместе, поэтому мы ближе, чем другие люди».

Услышав ее слова, это напомнило Фэн Юй Хэн обо всем. После того, как Чэнь Ши умрет, Мань Си нужно будет отправить куда-то еще. Отправка ее сюда на сторону Цзинь Чжэнь была самой подходящей.

Таким образом, она кивнула и согласилась. Когда она хотела сказать еще несколько слов перед уходом, слуга крикнула извне: «Наложница-мать Цзинь Чжэнь, четвертая молодая мисс пришла к вам!»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 109**

Глава 109 – Смерть Чэнь Ши

Когда Фен Дай вошла, слуга позади нее держала поднос с миской супа.

Когда они вошли, Фэн Юй Хэн сделала глубокий вдох. Сильный аромат мускуса, слегка смешавшийся с ароматом сафлора, нахлынул на нее. Токсичность была ошеломляюще высока.

Она не могла не взглянуть на Фен Дай. Неужели эта девушка сошла с ума?

Фен Дай, естественно, не думала, что Фэн Юй Хэн будет присутствовать. Она внезапно остановилась, почти заставив слугу позади нее влететь в нее.

Фэн Юй Хэн улыбнулась: «Что случилось с четвертой сестрой? Если бы ты снова остановилась, миска с супом была бы потрачена впустую».

Фен Дай почувствовала, что в этих словах есть скрытый смысл. Ее уже слабый ум был обеспокоен этим.

Но запах супа, который поймала Фэн Юй Хэн, Цзинь Чжэнь не почувствовала. Она действительно чувствовала, что он очень хорошо пахнет и не могла не спросить Фен Дай: «Разве четвертая молодая мисс принесла мне суп?» Она была немного польщена: «Эта наложница благодарит четвертую молодую мисс за беспокойство».

Фен Дай знала, что с присутствием Фэн Юй Хэн эта миска супа определенно не сможет быть успешно передана. В худшем случае ее планы будут раскрыты. Она не могла не взглянуть яростно на Цзинь Чжэнь, а потом сказать Фэн Юй Хэн: «Я не знала, что здесь была вторая сестра. Я пришла сюда не по какой-то особой причине. Я просто пришла сюда, чтобы увидеть вас. Вы двое возвращаетесь к разговору».

Фен Дай обернулась, но, внезапно повернувшись, она наткнулась на слугу позади нее и пролила миску супа на пол.

Хлопок!

Фен Дай подняла свою неповрежденную руку и ударила слугу: «Бесполезная, даже не можешь держать чашу супа».

Слуга закричала, поднимая осколки с пола. Цзинь Чжэнь наблюдала за этой сценой, а затем внезапно обратила свое внимание на пролитый суп.

Фэн Юй Хэн улыбнулась: «Как четвертая сестра может быть настолько беззаботной. Но независимо от этого, четвертая сестра, показывающая свои чувства, это тоже хорошо. Наложница мать Цзинь Чжэнь, не забудьте еще раз похвалить четвертую сестру перед отцом. Четвертая сестра специально пришла, чтобы доставить тебе какой-то суп, но она сама пролила его».

Цзинь Чжэнь кивнула: «Вторая молодая мисс права. Эта наложница, безусловно, хорошо думает о четвертой молодой мисс и обязательно расскажет об этом мужу».

Фен Дай сердито выскочила из комнаты. То, что она не выдержала, было преднамеренно двусмысленным тоном Фэн Юй Хэн, но когда девятый принц говорил тем же преднамеренно двусмысленным тоном, она абсолютно любила его. Это было странно.

Фэн Юй Хэн затем объяснила некоторые вещи, чтобы обратить внимание на послеродовую помощь Цзинь Чжэнь. Когда она встала, чтобы уйти, Цзинь Чжэнь преследовала за ней и спросила: «Что-то не так с миской супа четвертой сестры?»

Фэн Юй Хэн кивнула: «Была проблема. В супе было большое количество мускуса и сафлора. Это сочетание пахнет издалека. Похоже, она слишком хочет взять на себя роль Чэнь Ши, чтобы избавиться от всех нерожденных детей в усадьбе».

Цзинь Чжэнь была немного обеспокоена: «На этот раз я действительно должна поблагодарить вторую юную мисс за то, что вы присутствовали. В противном случае, я боюсь, что не было бы спасения от несчастий!»

Фэн Юй Хэн задумалась, а потом сказала ей: «Я сделаю все возможное, чтобы быстрее отправить слугу сюда. В будущем будьте осторожны с внутренним двором Хан Ши. То, что они посылают абсолютно нельзя потреблять. Другие люди не причинят вам вреда. Матриарх и отец искренне хотят ребенка, поэтому они не причинят вам вреда. Ан Ши - это та, кто никогда не конкурирует, поэтому нет необходимости беспокоиться о ней».

Цзинь Чжэнь отметила все это в своем сердце и еще раз поблагодарила Фэн Юй Хэн.

На обратном пути в павильон Тонг Шэн Фэн Юй Хэн столкнулась с Мань Си. Эта девушка с беспокойством стояла на небольшом перекрестке, озираясь. Увидев, как Фэн Юй Хэн подошла, она быстро и тихо позвала: «Вторая молодая мисс! Ван Чуан!»

Фэн Юй Хэн последовала за голосом и посмотрела. Увидев Мань Си, помахавшей им, она взяла Ван Чуан, и они вместе подошли.

Увидев приближающихся двух человек, Мань Си также сделала два шага. Затем она опустилась на колени перед Фэн Юй Хэн и три раза поклонилась.

Фэн Юй Хэн дала сигнал Ван Чуан, помочь ей. Она обратила внимание на ногти Мань Си. Они уже достигли точки, когда не было необходимости продолжать применять лак для ногтей. Теперь они выглядели как ногти нормального человека.

Она кивнула и поговорила с Мань Си: «Я уже отправила человека, чтобы регулярно доставлять лекарство вашей матери. Ее болезнь более серьезная, чем ваша, поэтому ей понадобится еще несколько месяцев».

Мань Си уже была очень тронута. Она протянула ей руку, чтобы показать: «Вторая молодая мисс действительно искусна. Теперь ногти этого слуги были полностью вылечены. Проблемы этого слуги также были решены. Этот слуга благодарит вторую молодую мисс от всего сердца. Спасибо, вторая молодая мисс, за вашу большую услугу». Она снова приветствовала Фэн Юй Хэн, а затем осмотрелась, прежде чем начать с официальных вопросов: «В последнее время двор Цзинь Юй был похож на призрачную зону. Никто не входит и никто не уходит. Чэнь Ши не ела, и она даже не выпила капли воды. Но она действительно знает, как держаться. Обычно она просто пристально смотрит, отказываясь делать свой последний вздох. Но, как видит этот слуга, она, вероятно, не переживет еще два дня».

Фэн Юй Хэн поняла, тогда она сказала Мань Си: «С тех пор, как Чэнь Ши отправилась в Пу Ду монастырь, ты пострадала от значительного количества трудностей. Я помню об этом».

Мань Си быстро махнула рукой: «Это ничего. Эта слуга изначально была служанкой Чэнь Ши; более того, если бы этот слуга не проявил инициативу в том, чтобы оставаться в женском монастыре, возможно, меня тоже продали бы вместе с Юй Ло и Бао Тан».

Фэн Юй Хэн спросила ее: «Как ваши отношения с Цзинь Чжэнь были ранее?»

«Они были хорошими». Мань Си сказала ей: «Цзинь Чжэнь всегда была высокомерной, но, в конце концов, у нас есть связь, которую мы построили вместе».

Услышав ее высказывание, Фэн Юй Хэн расслабилась: «Когда вопрос на стороне Чэнь Ши будет разрешен, я подумаю о методе, чтобы вы могли быть рядом с Цзинь Чжэнь. Вы двое сможете позаботиться друг о друге».

Мань Си знала, что Цзинь Чжэнь недавно работала на Фэн Юй Хэн. Она очень счастливо сказала: «Большое спасибо второй молодой мисс. Если у молодой мисс нет других вопросов, тогда этот слуга уйдет».

Фэн Юй Хэн кивнула, позволив ей уйти.

В ту ночь бабушка Сан, которая некоторое время была неактивна, снова двинулась вперед. Вместо того чтобы спать, она с трудом начала двигаться в сторону Лю во второй половине ночи. Размышляя об этом, она должна захотеть покинуть павильон Тонг Шэн.

Фэн Юй Хэн отметила, что Хуан Цюань уже спокойно следила за ней, поэтому она не потрудилась с этим разобраться. Одной Хуан Цюань было достаточно. Одна бабушка не собиралась создавать больших проблем.

Она вытащила свой кнут и попрактиковалась во дворе, вызывая рябь в воде только силой воздуха. Потренировавшись один раз, она остановилась и закричала в сторону: «С тех пор, как вы пришли, вы так и не показались!»

Из этого направления раздался звук смеха человека, сразу же последовавшего за небольшим движением некоторых деревьев. В мгновение ока человек и инвалидная коляска приземлились прямо перед ней.

Фэн Юй Хэн привыкла смотреть прямо на фиолетовый цветок лотоса между бровями. Увидев его, ей стало легче.

Кто сказал, что мужчины не должны быть красивыми. Это было действительно соблазнительно!

Ни один из них ничего не сказал, так как оба столкнулись друг с другом с молчаливым пониманием. Фэн Юй Хэн была гораздо менее знакома с хлыстом, чем Сюань Тянь Мин, и время от времени она совершала ошибки. Но она не была обескуражена. Если бы она допустила ошибку, она бы начала снова. Таким образом, ее навыки постепенно улучшались.

Наконец, они остановились. В последнее время Фэн Юй Хэн больше не могла случайно почти задушить себя. Ее ход мысли был немного странным, но это было очень быстро отрегулировано.

Она села на подлокотник кресла-коляски и положила свой хлыст на ее бедро. Вместо этого она начала возиться с хлыстом Сюань Тянь Мина.

Сюань Тянь Мин был совершенно безмолвен: «Я уже дал тебе один, но ты все еще хочешь взять этот?»

«Я не хочу его». Она указала на плеть наверху: «Что-то такое точно не поместится на мое бедро. Правильно…» Она вдруг что-то вспомнила: «Будет ли банкет в середине осени в ночь с пятнадцатого числа восьмого месяца? »1

Сюань Тянь Мин кивнул: «Правильно. Императрица заботится об этом каждый год. Приглашаются все должностные лица стандартного четвертого ранга или выше».

Фэн Юй Хэн поддерживала ее подбородок рукой: «Кто ходил раньше из семьи Фэн?»

Сюань Тянь Мин подумал, а потом сказал: «За три года, пока вы были вдали от столицы, из женщин в семье Фэн, только матриарх ходила. Однако, до трех лет назад, ваша мать, Яо Ши ходила с Фэн Цзинь Юанем».

Фэн Юй Хэн долго искала воспоминания оригинального владельца тела. Казалось, что-то вроде этого. Ничего дальше нельзя было запомнить.

«Я не слишком хорошо помню». Она покачала головой: «В то время я вообще не обращала внимания на дела в усадьбе, а тем более посещение что-то вроде банкета».

«Вы не сможете убежать в этом году». Сюань Тянь Мин показал дьявольскую улыбку: «Будущая принцесса Юй, отец Императора, тоже ждет, чтобы расширить свои взгляды».

Она положила лицо ей в руку: «В каких битвах Император не бывал. Нужно ли использовать меня, чтобы расширить его взгляды».

«Да, он просто хочет посмотреть, какая девушка может ловить взгляды».

Она чувствовала, что этот человек был слишком бесстыдным! Хихикнув, она спрыгнула с инвалидного кресла: «Давайте поговорим о чем-то интересном. Я слышала, что брак императорской дочери Цин Ле будет благословлена на брак на осеннем банкете?»

Сюань Тянь Мин тоже рассмеялся: «Это действительно интересно. Отец-император действительно говорил что-то подобное. Ах, в мгновение ока, вы, девочки, достигли возраста для брака. Даже это самопровозглашенное божество старшей сестры, третий брат, оставил для нее титул официальной принцессы. Тс. Тс.» Он покачал головой: «Предвидение Фэн семьи действительно плохое».

Услышав его упоминание об этом, Фэн Юй Хэн не могла не думать о сплетнях, которые Хуан Цюань сказала ей: «Я слышала, что третий принц уже выбрал официальную принцессу».

«Конечно». Сюань Тянь Мин пожал плечами: «Но эта официальная принцесса не годится. Она уже провела два года, свернувшись калачиком в постели. Я полагаю, что болезнь будет ухудшаться. Он хочет, чтобы Чен Юй вошла в поместье, чтобы дать себе определенное количество передышки. Эта официальная принцесса должна скоро исчезнуть».

«Кто тебе нравится?» Наконец она задала этот вопрос: «Из этих принцев, кому ты больше симпатизируешь?»

Сюань Тянь Мин прислонился к спинке инвалидного кресла: «Было бы нормально поддерживать любого. Единственным исключением является третий брат».

«Почему?»

Он слегка улыбнулся, но ничего не сказал.

«Сюань Тянь Мин, это твое выражение - это то, что больше всего бесит!» Фэн Юй Хэн сердито вытащила свой кнут и взмахнула рядом с ним.

Этот человек переместил инвалидное кресло и начал отступать. Эти две шли по кругу, один ехал, другая бежала. Иногда они встречались и сражались. Это продолжалось до начала нового дня.

Когда Фэн Юй Хэн съела завтрак, она все еще была сонной. Ван Чуан рассмеялась: «Как насчет того, чтобы Его Высочество не приходил завтра».

Она бросила взгляд на Ван Чуан: «С тех пор, как вы начали следовать за мной, ваш характер стал все более похожим на характер Хуан Цюань».

Услышав ее слова, Ван Чуан некоторое время размышляла, а затем сказала: «Возможно, следовать за второй молодой мисс относительно легче, в отличие от того, когда она следила за его Высочеством. Атмосфера всегда очень репрессивна».

Ван Чуан сопровождала Фэн Юй Хэн на завтраке. Сян Ронг приходилось каждый день возвращаться к своему внутреннему двору, чтобы переодеться после бега. Затем она подождала, когда Фэн Юй Хэн по дороге во внутренний двор Шу Я отправится к матриарху.

Сегодня две сестры, как обычно, вошли во внутренний двор Шу Я. Хан Ши и Ан Ши тоже прибыли. Цзинь Чжэнь все еще оправлялась и не могла покинуть кровать. Фэн Чен Юй прибыла рано утром и уже сидела в зале, разговаривая с матриархом.

Сян Ронг приблизилась к Фэн Юй Хэн и тихо сказала: «Вторая сестра, мое правое веко дергается, и я чувствую, что что-то произойдет».

Как только она это сказала, за ними раздался звук поспешных шагов. Они обернулись и увидели, что приближающийся человек - это Мань Си. Они увидели, как Мань Си посмотрела на Фэн Юй Хэн, прежде чем броситься в главный зал. Она подняла голос и сказала матриарху: «Матриарх, главная мадам, она ... скончалась!»

1: Восьмой месяц, а не август, так как я верю, что они используют лунный календарь.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 110**

Глава 110 – Похороны

Смерть Чэнь Ши не показалась странной никому в семье Фэн. Она искала смерти. Отношение Фэн Цзинь Юаня также было ясным, но после того, как вопрос был решен, он все равно вздохнул. Первоначально он думал, что она вернется из храма. Однако он не думал, что это была последняя искра перед смертью.

Слова Мань Си заставили Чен Юй, которая держала чашку чая и разговаривала с матриархом, немедленно встать. Не заботясь о том, что чай пролился на ее платье, она, похоже, сошла с ума от горя и выбежала.

Матриарх стала беспокоиться, опасаясь, что Чен Юй станет очень грустной, а затем встретится с каким-то несчастьем. Она быстро крикнула всем: «Почему вы не следите за ней! Не позволяйте Чен Юй убегать!»

Только тогда все отреагировали и быстро бросились ко двору Цзинь Юй.

Чен Юй, в конце концов, бежала очень быстро. Она подошла к Чэнь Ши, шагнув перед всеми остальными. С первого взгляда она увидела, что ее когда-то жирная и круглая мать выглядела так, как будто кто-то удалил несколько слоев ее плоти. Хотя ее тело не выглядело морщинистым, оно также не было таким раздутым, как в предыдущие времена. Все ее лицо опало. Мостик ее носа, казалось, был сломан, а ее щеки были в синяках. Ее глаза оставались открытыми в смертельном взгляде, когда они выпучились из головы, почти как будто были готовы вылететь.

Внешность мертвой Чэнь Ши была очень страшной. Ее нежелание умереть явно показалось на ее лице.

Но что из этого?

Чен Юй шагнула вперед и опустилась на колени у постели Чэнь Ши.

Она почувствовала некоторое сожаление. Почему ей было так холодно, когда Чэнь Ши была заперта во дворе Цзинь Юй. Она даже не взглянула на нее. Это была ее мать. Она родила ее и вырастила. Как ее могли так не любить, что она просто скончалась сама по себе?

Слезы Чен Юй упали одна за другой, так как она внезапно почувствовала большое негодование по отношению к Фэн Цзинь Юаню.

Дрожа, она взяла холодную руку Чэнь Ши. Чен Юй внезапно громко закричала, отбросив сдержанный и устойчивый вид, который она поддерживала с юности. Она больше не заботилась о том, как она выглядела и начала всхлипывать над трупом Чэнь Ши, как маленький ребенок.

Люди, которые пришли за ней, не могли не всхлипывать. Ан Ши подняла руку и вытерла слезу, в то время как Яо Ши тоже вздохнула. Обе почувствовали симпатию к Чен Юй.

Матриарх была последней, кто вошел в комнату. Она огляделась, затем повернулась и ушла, сказав: «Пошлите кого-нибудь ждать у придворных ворот. После того, как суд будет отложен на день, возвратитесь в Цзинь Юй. Обратитесь к экономке. Пусть готовятся к похоронам».

Матриарх дала эти приказы, и люди во дворе приступили к работе.

В конце концов, Чэнь Ши не была очень популярна. Помимо Чен Юй, никто не чувствовал грусти. Фактически, все действительно вздохнули с облегчением. Чэнь Ши, наконец, скончалась. Усадьба наконец-то изменится.

Однако Яо Ши не была оптимистична. Она была кем-то из большой семьи, поэтому она, естественно, поняла, что в усадьбе положение головной жены не может оставаться открытым навсегда. Прохождение Чэнь просто означало прибытие новой жены. Была ли она кем-то далеким или кем-то знакомым, это все еще было неизвестно.

Когда Фэн Цзинь Юань покинул суд и вернулся в поместье, как только он вошел в ворота, Чен Юй бросилась к нему и рухнула на землю: «Отец!» Глаза Чен Юй стали распухшими от плача, и ее не беспокоило, была она красивой или уродливой. Она была целеустремленной в своем крике и попрошайничестве: «Отец, мать скончалась. Я прошу отца разрешить брату вернуться, чтобы проводить мать!»

Фэн Цзинь Юань изначально не хотел, чтобы Фэн Цзы Хао провожал Чэнь Ши. Но теперь, Чен Юй умоляла его, и, казалось, что-то дрогнуло в нем. Он вспомнил, как Чэнь Ши хорошо относилась к нему в старом доме, о том, как она позаботилась о матриархе, и как она помогла ему подготовиться к экзамену Императора.

Фэн Цзинь Юань не мог не выпустить долгий вздох. Потянув Чен Юй, он сказал: «Хорошо, отец отправит кого-нибудь, чтобы вернуть Цзы Хао. Не плачь больше».

Из-за смерти Чэнь Ши, наложницам и детям-членам семьи Фэн была дана траурная одежда. Даже Цзинь Чжэнь, которая все еще находилась в послеродовом восстановлении, надела ее. Тело Хань Ши никогда не восстанавливалось полностью, поэтому, когда она носила белую траурную одежду, ее лицо выглядело даже бледнее. Фэн Цзинь Юань хотел много раз спросить Хань Ши о ее болезни, но он также чувствовал, что Чэнь Ши только что умерла, поэтому ему следует избегать некоторых табу. Размышляя о первых семи днях после смерти Чэнь Ши, он только отправится в свой гарем после того, как этот период закончится.

Траурный зал был построен во дворе Цзинь Юй. Домработница Хи Чжун закончила работу очень аккуратно. Была вызвана группа людей, которые специально управляли похоронами для усадьбы. Заняв пару часов, они обустроили траурный зал.

Фэн Цзинь Юань специально пригласил врача в качестве формальности, чтобы определить, что Чэнь Ши действительно мертва. Только тогда он объявил об этом всем.

Независимо от того, какой Чэнь Ши была в поместье, она все еще была главной женой семьи Фэн. Матриарху было что сказать: «Организуйте большие похороны!» Это не должно было быть сделано в честь Чэнь Ши. Это должно было улучшить репутацию Чен Юй.

Хи Чжун привела людей, занимающихся созданием гробов, и после консультации с Фэн Цзинь Юанем, они договорились о том, чтобы взять самый дорогой гроб из сандалового дерева для Чэнь Ши.

В ту ночь все молодые люди следили за гробом.

После целого дня публичного траура, когда остались только некоторые слуги с молодыми мисс и молодым мастером, который следил за гробом, он, наконец, стал немного более мирным.

Чен Юй опустилась на колени рядом с жаровней. Она была не такой эмоциональной, как в течение дня, более того, она снова применила ее макияж. Ее лицо снова вернулось к изысканности.

«Мать». Чен Юй клала одну бумажку за другой в печь. Казалось, она бормотала про себя, но она также, казалось, говорила тем, кто рядом с ней, чтобы все слышали: «Отец уже сказал, что Чен Юй всегда будет дочерью семьи Фэн первой жене, что бы ни случилось. Независимо от того, кто станет официальной женой, этот человек может рассматриваться только как заполняющий эту должность. Дети, которых они родили, будь они дочери или сыновья, они не могут сравниться с Чен Юй». Некоторое время она молчала, прежде чем продолжить говорить: «Мама, ты можешь уйти в мире. Не нужно беспокоиться о Чен Юй или брате. Те, кто навредил нам, не будут удовлетворены хорошим достижением».

Траурный зал был уже довольно мрачным, но обиженные слова Чен Юй заставили всех, кто слышал, испугаться.

Фен Дай сломала руку и уже болела. Слушая Чен Юй, она чувствовала себя еще более раздраженной. Желая уйти, она встала, но ее остановила слуга Чен Юй: «Куда четвертая молодая мисс хочет пойти? Сегодня вечером вам нужно следить за гробом. Это приказ матриарха».

Фен Дай посмотрела на нее: «Я иду в уборную».

Йи Юэ указала на нее, чтобы она продолжила: «Четвертая молодая мисс, этот слуга будет сопровождать вас».

Фен Дай была в ярости и действительно хотела ударить этого слугу по щеке. Она также хотела проклинать ее как человека, который издевался над другими, используя поддержку могущественного человека, но, в конце концов, Фэн Чен Юй была здесь. Независимо от того, сколько гнева она чувствовала, она больше не осмеливалась высказаться.

Она вернулась к гробу и больше не поднимала вопрос с уборной.

После того, как Чен Юй закончила сжигать последнюю бумажку, она вышла из жаровни и отошла в сторону. Фэн Юй Хэн, однако, встала и пошла вперед. Взяв бумагу, она начала сжигать ее вместо Чен Юй.

«Думая об этом, жизнь непредсказуема, да». Она говорила тихо, ссылаясь на вопрос с семьей Яо в этом году: «Кто бы мог подумать, что процветающий клан вызовет такие неприятности. То есть, не говорите сегодня о завтрашних вопросах. Только когда вы увидели восход солнца, вы видели другой день. Как и вы, мать, когда А-Хэнг только что вернулась, какой у вас был достойный воздух. Как мог кто-нибудь вообразить, что вы заболеете и покинете нас. То есть жизнь непредсказуема. Жизнь непредсказуема!»

Она говорит, что жизнь непредсказуема так много раз подряд, что голова Чен Юй онемела. Это было напоминание ей, жизнь непредсказуема. Предыдущая Фэн Юй Хэн, посмотри, как драгоценная усадьба обошлась с тобой. Предыдущая Яо Ши, которая осмелилась оскорбить ее? Предыдущее семейство Яо, это была семья, которую уважал даже Император. Что теперь?

То есть, кто мог гарантировать, что Фэн Чен Юй определенно останется дочерью семьи Фэн первой жены? Что, если в какой-то момент появится еще одна гадалка и вдруг укажет на Фен Дай и скажет, что она является звездой Феникса? Что будет тогда?

Думая об этом, Чен Юй действительно начала паниковать.

Но, думая дальше, ей было уже четырнадцать лет. Как только наступит новый год, она будет готова для брака. Думая об этом, семья также начала учитывать ее будущее, поэтому ей просто нужно потерпеть немного дольше.

Слова Фэн Юй Хэн напомнили Чен Юй об этом, но они также напомнили Фен Дай.

Это верно. Дочь первой жены, Фэн Юй Хэн, стала дочерью наложницы из-за того, что случилось с семьей Яо. Тогда, если что-то случится и в семье Чэнь, станет ли Чен Юй дочерью наложницы? Когда пришло время, если бы Хан Ши приложила некоторые усилия, стало возможно, что ее действительно можно было бы продвинуть на должность главной жены. Ее мечта стать дочерью первой жены уже не казалась слишком далекой.

Каждый, кто следил за гробом, оставался там до половины шестого утра, прежде чем вернуться на отдых. Цзи Руи уже устал. Сян Ронг беспокоилась о нем и позволила Цзи Руи прислониться к ней на вторую половину ночи. Поднявшись, его ноги стали слабыми, так как он чуть не упал.

Фэн Юй Хэн быстро поддержала его и вытащила из рукава два куска шоколада, отдав их Сян Ронг и Цзи Руи. Цзи Руи ел его раньше и не нашел его странным. Но его впервые увидела Сян Ронг. Она посмотрела на черную вещь и не знала, что это. Она даже предположила, что это лекарство.

Она увидела, как Цзи Руи положил его в рот, и на его лице появилось выражение удовольствия и удовлетворения. Сонливость полностью исчезла. Она не могла не чувствовать любопытства. Копируя Цзи Руи, она также положила шоколад в рот и сразу же удивилась.

Ее вторая сестра была сундуком с сокровищами! Сян Ронг почувствовала, что ее вера становится еще более непоколебимой после этого!

Все вернулись в свои внутренние дворики, чтобы отдохнуть, и все они спали до полудня. После завтрака они должны были срочно отправиться в Цзинь Юй, чтобы вернуться к прощальной церемонии.

Фэн Цзинь Юань все еще был премьер-министром нынешнего суда, и его главная жена скончалась. Сколько людей придет, чтобы выразить свои соболезнования?

Люди начали приходить в усадьбу на рассвете. Когда дети проснулись и вернулись во двор Цзинь Юй, линия людей, ожидающих, чтобы выразить свои соболезнования, вышла из ворот усадьбы.

Домработница Хи Чжун была настолько занята, что никогда не прекращала двигаться.

Фэн Цзинь Юань показал печаль и поблагодарил людей, которые пришли.

В это время раздался громкий крик со стороны ворот усадьбы «Мать!». Затем молодой человек был замечен. В бегах он закричал: «Мама! Как ты умерла от такой страшной смерти! Сын ушел всего на несколько дней, как эта несчастная Фэн Юй Хэн заставила тебя умереть!»

Пришедший был не кто иной, как Фэн Цзы Хао.

Но слова, которые он кричал по пути, были поистине слишком невыносимыми. Фэн Юй Хэн стояла не слишком далеко от Фэн Цзинь Юаня и не могла не взглянуть в сторону: «Отец учил старшего брата этим словам?»

Фэн Цзинь Юань почувствовал, что его достоинство падает от того, что сделал его сын. Он сердито сжал кулаки и яростно закричал: «Близкое существо! Перестань нести вздор!»

Но Фэн Цзы Хао был необоснованным человеком! Как он мог заботиться о таких вещах. В его глазах Чэнь Ши была убита Фэн Юй Хэн, вернувшейся в поместье. Издевательства над Чэнь Ши и Чен Юй были связаны с тем, о чем они говорили. Он даже лично переживал свирепость Фэн Юй Хэн. С тех пор у него не было шанса отомстить. Теперь он воспользовался крошечным клочком мужества, которое он нашел, скорбя о смерти своей матери и в полной мере использовал его.

Фэн Цзи Хао бросился прямо в траурный зал. Не показывая никакого уважения, он вытащил меч из какого-то неизвестного места и дико помчался к Фэн Юй Хэн!

1: Кусочки бумаги, которые сожжены как жертва мертвым, чтобы они могли позволить себе приятные вещи в жизни после смерти. https://en.wikipedia.org/wiki/Joss\_paper

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 111**

Глава 111 – Пожар

В это время в траурном зале были не только люди семьи Фэн. Большинство присутствующих были коллегами Фэн Цзинь Юаня, которые пришли, чтобы выразить свои соболезнования.

Фэн Цзы Хао, действуя таким образом, полностью превосходил ожидания каждого. Они не могли не ошеломиться. Но они не могли отступить.

Если Фэн Юй Хэн хотела уклониться от его диких порывов, это было бы слишком легко; тем не менее, все видели, что именно Фэн Цзы Хао хотел запугать ее. Она не могла позволить им думать, что именно она издевалась над Цзы Хао. Имея это в виду, она отшатнулась и, казалось, находилась в тяжелом положении.

Увидев эту ситуацию, хозяйка Хи Чжун не дождалась, пока ее хозяин отдаст приказ. Она быстро привела чиновников, которые пришли, чтобы выразить соболезнования во дворе.

Тем временем в траурном зале Фэн Цзы Хао уже достиг Фэн Юй Хэн рядом с гробом.

Фэн Юй Хэн уклонилась, выкрикивая: «Самый старший брат, что ты делаешь? Мать умерла от болезни. Как это связано с А-Хэнг?»

«Умерла от болезни моя задница!» Фэн Цзы Хао абсолютно не верил в это: «Она была убита тобой. Это все из-за твоего плохого обращения!» - крикнул Фэн Цзы Хао. Закрыв глаза, он поднял меч и жестоко повернул его перед собой.

По какой-то причине этот меч был особенно острым. Когда этот меч качнулся вниз, он ударил прямо в гроб Чэнь Ши, прямо отрезав угол от гроба из сандалового дерева.

Возможно, это было потому, что он вложил слишком много сил в раскачивание меча, но Цзы Хао стал неустойчивым. Потеряв равновесие, он упал и перевернул стойку для благовонии. Плоды, оставленные как приношение, также повалились на землю.

Чен Юй изначально считала, что наблюдать за срывом брата на Фэн Юй Хэн было очень весело. Однако в это время, увидев, как Фэн Цзы Хао сломал гроб Чэнь Ши и развалил благовония по всей земле, она сразу почувствовала, что ее сердце скрутилось в узел. Этот гроб хранил ее родную мать. Чен Юй бросилась вперед, чтобы остановить Цзы Хао от продолжения его ярости, но она не думала, что после того, как подставка с благовониями будет сбита, они зажгут половину свечей, которые затем зажгут белую ткань, держащую траурные цветы. Внезапно вспыхнул пожар, и огонь сразу попал на платье Чен Юй.

Фэн Юй Хэн давно отбежала в сторону. Увидев, что начался пожар, она громко закричала: «Быстро потушите огонь! Начался пожар!»

Все впадали в панику. Траурный зал, утопающий в огне, был не очень хорошим знаком. Добавьте тот факт, что Чен Юй была посреди огня, и ее платье загорелось. Фэн Цзинь Юань с тревогой вытащил траурный пояс слуги и начал использовать его, чтобы попытаться отбить пламя с ее тела. Он не беспокоился об ожогах на руках, он думал только о том, чтобы сбить огонь со своей сестры.

К счастью, во дворе Цзинь Юй был колодец. Разумный слуга поднял воду из колодца и погасил огонь. Очень быстро огонь погас.

Хотя огонь был погашен, дым был очень густым. Внутренняя часть траурного зала ужасно обгорела. Остался только гроб. Все другие вещи были сожжены до золы.

Фэн Цзинь Юань не мог беспокоиться о том, чтобы иметь дело с Цзы Хао, ему нужно было вынести Чен Юй из зала.

Огонь на теле Чен Юй был потушен, но ее одежда сгорела из-за огня.

Прибежала служанка и накрыла ее плащом. Чен Юй с тревогой проверила ее руки и пальцы. В то же время она подняла голову и спросила служанку: «Мое лицо, посмотри, посмотри, есть ли на моем лице раны».

Было бы лучше, если бы она не спросила. Подняв голову к служанке, слуга несколько раз отшатнулся от страха. Указывая на Фэн Чен Юй, она сказала: «Старшая молодая мисс, твои брови ...»

Фэн Юй Хэн также побежала и спросила Чен Юй: «Старшая сестра, как ты?» Затем она также посмотрела на ее брови, и выражение ее лица было еще более удивленное, чем у служанки: «Эта ... старшая сестра стала изуродована!»

Сердце Фэн Чен Юй остановилось. Только сейчас она почувствовала, как пламя дрейфует. Хотя они были заблокированы ее руками, ее лоб все еще слегка горел.

Она протянула руку, чтобы почувствовать свои брови. Там ничего не было.

«Мои брови?» Чен Юй так испугалась, что она даже не плакала. Захватив Фэн Юй Хэн, она продолжала спрашивать: «У меня не осталось бровей?»

Фэн Юй Хэн кивнула: «Ни одного волоска не осталось».

Фэн Цзинь Юань также заметил, что у нее больше нет бровей, но он ничего не сказал Чен Юй. Вместо этого он повернулся, чтобы спросить Фэн Юй Хэн: «У вас есть какой-нибудь способ помочь вашей старшей сестре отрастить брови?»

Фэн Юй Хэн посмотрела на своего отца и долго молчала.

Фэн Цзинь Юань сердито стиснул зубы: «Я задаю тебе вопрос!»

«Отец». Взгляд Фэн Юй Хэн стал холоднее: «Главная жена усадьбы скончалась, и я послушно следила за гробом. Старший брат вернулся из академии и ничего не сказал, прежде чем пытаться убить меня мечом. Почему отец не спрашивает, была ли я ранена? Почему отец не заботится о дочери, которая едва избежала смерти? Может быть, отец похож на старшего брата, думая, что мать умерла из-за А-Хэнг? Тогда А-Хэнг нужно будет тщательно изучить причину смерти матери. Когда придет время, если есть что-то, что требует отцовского сотрудничества, я надеюсь, что отец не придумает предлога, чтобы не делать этого».

После того как она сказала это, она встала, махнула рукавом и ушла.

В этот момент внезапно раздался громкий и ясный отчет из ворот дворца Цзинь Юй «Прибыл Его Высочество принц Чун! Прибыл Его Высочество принц Юй!»

Ноги Фэн Юй Хэн перестали двигаться, когда она подняла голову, чтобы посмотреть на двоих, которые уже вошли во двор. Один был одет в набор белой одежды, а другой носил набор фиолетовой одежды. Один был устойчивым и изысканным, а другой был дьявольски таинственным.

Фэн Чен Юй сошла с ума. Схватив плащ, закрывающий ее тело, она закрыла лицо и подсознательно прошептала: «Его Высочество принц Чун? Пришел принц Чун? Не позволяйте ему видеть мое лицо! Не дай ему увидеть мое лицо!»

Уши Сюань Тянь Хуа были хороши и слышали эти слова. Глядя затем на Чен Юй, которая все еще сидела на земле, он с любопытством сказал: «Почему вы не позволяете этому принцу видеть ваше лицо?»

В это время все в поместье Фэн, наконец, сумели отреагировать и поклонились двум принцам. Все встали на колени и приветствовали их. Сюань Тянь Хуа поднял руку: «Вы все можете подняться. Сегодня этот принц пришел с имперским младшим братом, чтобы выразить соболезнования усадьбе Фэн. Таких формальностей нет».

Фэн Цзинь Юань поднялся со всеми остальными, но не знал, как эти двое будут выражать свои соболезнования.

Траурный зал ужасно горел. Похороны, которые принимали семья Фэн, можно было считать достойными в первой половине дня, но теперь казалось, что они снова станут посмешищем столицы.

Сюань Тянь Хуа проигнорировал Фэн Цзинь Юаня. Вместо этого он очень прямо спросил девушку, сидящую на земле: «Девочка, почему ты здесь?»

Фэн Цзинь Юань задумался, а затем внезапно громко сказал Чен Юй: «Опусти свою руку! Присутствуют два принца. Как можно выражать такую грубость!»

Фэн Юй Хэн поняла. Фэн Цзинь Юань хотел, чтобы Чен Юй отказалась от своих мыслей.

Но как Чен Юй могла раскрыть свою неприглядную ситуацию Сюань Тянь Хуа. Независимо от того, что было сказано, она не хотела. Оторвавшись, она хотела уйти, но ее остановил Фэн Цзинь Юань. Затем он схватил Чен Юй и потянул обе ее руки перед Сюань Тянь Хуа.

«Я не хочу!» Крикнула Чен Юй. Наконец, ее лицо было замечено Сюань Тянь Хуа.

«Пфт!» Сюань Тянь Мин не смог удержаться и рассмеялся.

Сюань Тянь Хуа, однако, долгое время проверял лицо Чен Юй, затем спросил: «Слуга Фэн усадьбы?»

Фэн Цзинь Юань был очень доволен этим результатом и быстро сказал Сюань Тянь Хуа: «Ваше высочество, это дочь первой жены этого чиновника, Чен Юй».

На этот раз Чен Юй действительно плакала и сказала Сюань Тянь Хуа: «Ваше высочество! Ваше Высочество встречал меня раньше. Я изначально не выглядела так. Только сейчас огонь в траурном зале сжег мои брови. Ваше Высочество, не волнуйтесь. Эти брови будут расти очень быстро. Ваше Высочество, пожалуйста, не ненавидите Чен Юй!»

«Заткни рот!» Фэн Цзинь Юань сердито отругал Чен Юй, затем сказал слуге: «Быстро отведите старшую юную мисс в сторону!»

Слуга тут же потащил Фен Чен Юй ко дворам. Фэн Чен Юй увлеклась криком: «Ваше высочество должно мне поверить! Мои брови будут расти очень быстро!»

Сюань Тянь Хуа посмотрел на Фэн Цзинь Юаня и очень серьезно спросил его: «Даст ли министр Фэн объяснение этому принцу?»

Лоб Фэн Цзинь Юаня был покрыт холодным потом: «Ваше высочество, пожалуйста, не обвиняйте нас. Только сейчас траурный зал внезапно загорелся, и Чен Юй испугалась».

Как только он это сказал, Фэн Цзы Хао, который стоял сзади, прислушивался к некоторым слугам, не дожидаясь ответа Сюань Тянь Хуа: «Я прошу ваше Высочество принца Чун поддержать мою мать!»

Фэн Цзы Хао бросился вперед в суматохе. Он собирался встать на колени перед Сюань Тянь Хуа и начал жаловаться на Фэн Юй Хэн, но что-то внезапно вспыхнуло перед его глазами. Прежде чем он успел вызвать какую-либо реакцию, это что-то жестоко ударило его в грудь. Сила этого удара была настолько велика, что Фэн Цзы Хао отлетел назад. Когда он приземлился, из его рта вырвался глоток свежей крови, и он сразу упал в обморок.

«Самый старший молодой хозяин!» Служители усадьбы ужасно испугались и быстро пошли посмотреть на его раны.

Фэн Цзинь Юань тоже беспокоился, но он не осмелился пойти посмотреть. Вместо этого он привел людей в поместье Фэн, включая матриарха, которая упала на колени на землю.

«Мы просим принца Юй помиловать». Она не осмеливалась придумать никаких оправданий. Небеса знали, на что способен девятый принц, когда он несчастен. Он мог только просить милосердия. Если все пойдет хорошо, тогда жизнь Цзы Хао будет сохранена.

Однако Сюань Тянь Минь даже не хотел смотреть на него. Он только повернулся к Фэн Юй Хэн и сказал: «Ты так долго следовала за этим принцем, но как ты все еще неуклюже заставляешь людей сердиться?»

Она подняла бровь и бросила взгляд на Сюань Тянь Мина. В этом ярком свете появилось сообщение: «Сюань Тянь Мин, если вы скажете еще слово, то вы труп».

Этот человек очень четко понимал характер Фэн Юй Хэн, и он понял невысказанные слова в ярком свете. Таким образом, он очень быстро изменил свой тон и сказал: «Если кто-то хочет убить вас, тогда вы должны приложить все усилия, чтобы убить их в первую очередь. Если такой человек умирает в ваших руках, то это правильная самозащита. Даже если этот вопрос проникнет в суды, этот принц объяснит это рассуждение отцу императору».

Сюань Тянь Хуа продолжал, его тон оставался добрым. Его смысл слов, однако, был точно таким же, как у Сюань Тянь Мина: «Этот принц просто защищал будущую принцессу Юй, столкнувшуюся с покушением на убийство. В более поздний срок в суде я обязательно подниму этот вопрос с отцом Императором».

Услышав эти слова, разум матриарха взорвался. Ей казалось, что все повторяется! Чэнь Ши скончалась, но ее сын сделал то, что она сделала бы!

Фэн Цзинь Юань быстро пошел просить двух принцев милости: «Разве два принца успокоят свой гнев! Сын этого чиновника просто потерял мать. Он слишком сильно пострадал и потерял рассудок. Он не хотел убивать вторую сестру! Будут ли двое принцев милостивыми на суде».

«Хмф!» Суан Тянь Мин фыркнул: «Лорд Фэн действительно интересен. Этот принц станет вашим родственником через несколько лет. Разумеется, я должен назвать вас тестем. Но будущий тесть, ты зашел слишком далеко, заискивая себя с этим королем. Как вы можете всегда посылать своих близких для меня, чтобы я мог попрактиковаться с хлыстом?»

Когда он сказал это, он потянулся к своему хлысту и осмотрелся по двору. В конце концов, его взгляд упал на матриарха.

Фэн Юй Хэн быстро заговорила: «Это невозможно! Как отец мог поставить бабушку перед собой? Возраст бабушки уже настолько большой, как она может справиться с тобой? Сюань Тянь Мин, даже если мой отец хочет делать такие вещи, я определенно не соглашусь!»

Матриарх была так напугана, что ее душа чуть не улетела. Слушая слова Фэн Юй Хэн, она действительно думала, что Фэн Цзинь Юань будет использовать ее для защиты от удара. Она не могла не взглянуть на Фэн Цзинь Юаня.

Фэн Цзинь Юань был обижен. Он действительно хотел проклинать Фэн Юй Хэн и обвинить ее в причинении неприятностей и сеянии раздора; однако, когда он посмотрел на украшенное маской лицо Сюань Тянь Мина, слова, которые должны были быть произнесены, были немедленно проглочены.

Он не посмел протестовать.

Домработница Хи Чжун долго ждала в стороне. В это время она больше не могла продолжать ждать и подползла к стороне Фэн Цзинь Юаня и тихо сказала: «Мастер, это не хорошо. Труп мадам был сожжен».

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 112**

Глава 112 – Не хорошо!

Из-за большого пожара, который начался из-за Фэн Цзы Хао, огонь успел проникнуть в гроб через тот угол, который был отрезан. Пожар снаружи был потушен, но никто не думал, что этот огонь будет продолжать гореть внутри гроба. Когда все бросились назад и посмотрели, они обнаружили, что Чэнь Ши была сожжена так, что осталась только половина ее.

Матриарх испугалась и пошатнулась. Трость в руке упала, ее глаза смотрели прямо вперед. Казалось, она стала статуей.

Бабушка Чжао волновалась и кричала Фэн Юй Хэн: «Вторая молодая мисс, быстро посмотрите на матриарха».

Фэн Юй Хэн подошла и вытащила из рукава серебряную иглу. Похлопывая ее по шее, матриарх снова очнулась и сразу сказала: «Какой грех совершила семья Фэн? Почему нас прокляли небеса?»

Сюань Тянь Мин очень серьезно сказал ей: «Матриарх не волнуйтесь, этот принц завтра приведет даосского мастера, чтобы помочь вам понять, какой вы совершили грех».

Фэн Цзинь Юань хотел начать ругаться, но он не посмел. Он мог только дать приказ Хи Чжун быстро купить новый гроб.

Фэн Юй Хэн помогла матриарху и утешила ее, сказав: «Вещи уже продвинулись к этому моменту. Бабушка, не будьте слишком грустны. Хотя А-Хэнг не понимает, какая ненависть старшего брата была к матери, что он сделал такую злую вещь. Мать уже умерла, но он все еще сжигал ее труп».

По пути сюда матриарх слышала о таких вещах. Она не могла не взглянуть на Фэн Цзинь Юаня и заговорила вместо Фэн Юй Хэн: «Можно ли обвинить А-Хэнг? Они твоя плоть и кровь. Оба - мои внуки. Даже если вы их не любите, я люблю! Я не так ясно понимаю, что произошло на похоронах, как вы, но вы должны дать мне объяснение всего, что произошло. Я также хочу спросить: что сказал этим людям Цзы Хао?»

Услышав крики матриарха, Фэн Цзинь Юань также осознал эту проблему. Должно быть, кто-то сказал что-то Цзы Хао на обратном пути, чтобы заставить его поверить, что Фэн Юй Хэн убила его мать.

Если это так, то Фэн Юй Хэн действительно была обижена. Теперь, когда принц Юй и принц Чун были здесь, как бы он не хотел, он все равно должен был признать свои ошибки!

Думая об этом, Фэн Цзинь Юань посмотрел на Фэн Юй Хэн. Его настроение было немного более стабильным, и он любезно сказано ей: «Отец был запутан раньше и не обратил внимания на ваше горе. А-Хэнг, учитывая, что в усадьбе возникла такая большая ситуация, дайте отцу немного сочувствия. Все, что произошло сегодня, было ошибкой старшего брата. Когда похороны закончатся, отец заставит его исправиться».

Фэн Юй Хэн кивнула: «Это хорошо! Когда придет время, А-Хэнг хочет, чтобы отец говорил правду. Кто именно послал старшего брата, чтобы сделать это. Если отец не сможет найти правду, тогда А-Хэнг проведет собственное расследование».

Фэн Цзинь Юань быстро сказал: «Я обязательно найду правду». С его словами, он посмотрел на двух принцев: «Я позволил двум принцам увидеть смехотворный инцидент. В настоящее время траурный зал разрушен. Думая об этом, я могу только предложить соболезнования. Как насчет того, чтобы ваши Высочества прошли внутрь, посидели недолго и отдохнули. Этот чиновник немедленно отправится искать кого-то, кто исправит траурный зал».

Сюань Тянь Хуа кивнул: «Лорд Фэн должен быстро разобраться в делах вашего дома. Мы с Императорским братом посидим».

Фэн Цзинь Юань поклонился, отпустив их. Затем он посмотрел на Фэн Юй Хэн. Его намерение состояло в том, чтобы она сопроводила их.

Кто знал, что Фэн Юй Хэн не собирается идти. Она просто посмотрела на их двоих и сказала: «Я останусь здесь, чтобы заботиться о бабушке. Сюань Тянь Мин, как насчет того, чтобы вы взяли седьмого брата, чтобы сходить в павильон Тонг Шэн. Цзи Руи все еще там. Помогите мне позаботиться о нем какое-то время».

Нос Фэн Цзинь Юань почти согнулся от гнева. Я хотел, чтобы вы позаботились о гостях. Вместо этого вы не только отправляете их, чтобы заботиться о себе, вы заставляете их заботиться о ребенке.

Но прежде чем он успел что-либо сказать, Сюань Тянь Мин очень радостно кивнул: «Когда мы пришли, мы принесли некоторые десерты, которые понравятся ребенку. Седьмой брат даже приготовил кисть и чернила. Таким образом, мы можем доставить наши подарки».

«Тогда идите быстро!» Она помахала им: «Позаботьтесь, седьмой брат».

Сюань Тянь Хуа улыбнулся и начал толкать кресло-коляску Сюань Тянь Мина. Когда они ушли, охранники, которые пришли вместе с ними, также покинули внутренний двор Цзинь Юй.

Увидев, как они ушли, люди семьи Фэн выдохнули с облегчением. Фэн Цзинь Юань быстро приказал слугам перенести Фэн Цзы Хао обратно в павильон Цзянь Юй и быстро вызвать врача. Затем он посмотрел на человека, который все еще лежал на земле, Хан Ши. Он не мог не нахмуриться: «Я никогда раньше не видел, как ты боишься, что ты делаешь? Вставай».

Ан Ши пошла, чтобы помочь ей, но почувствовала, что все тело Хан Ши дрожит. Она сказала: «Я боюсь, что тело младшей сестры не полностью выздоровело. Будучи внезапно напуганной, похоже, ее состояние ухудшилось».

Матриарх раздраженно махнула рукой: «Быстро вернись в свой двор и отдохни. Не вызывай здесь беспорядка».

Хан Ши не смогла не поблагодарить ее за милость. С помощью некоторых слуг она покинула траурный зал.

Она действительно испугалась. Увидев Сюань Тянь Мина, она испугалась до безмолвия. Из-за этого человека Фен Дай била и проклинала ее. Простой вид Сюань Тянь Мина почти вызвала у нее рвоту.

Выйдя из двора Цзинь Юй, Хан Ши полностью полагалась на поддержку слуг со своего двора и подсознательно прошептала: «К счастью, Фен Дай не было. В противном случае, если бы она увидела, что пришел девятый принц, кто знает, какие проблемы она могла причинить».

Слуга внезапно поразился, и тут же сказал: «Мать-наложница, приложите все усилия, чтобы держаться. Мы должны сделать все возможное, чтобы вернуться быстро».

«Что случилось?» Хан Ши была озадачена. Что может привести к панике?

Слуга топала: «Четвертая юная мисс, возможно, не была там в тот момент, но возможно ли, что слово о прибытии девятого принца не дошло до нашего двора? Я боюсь, что оно уже достигло ее ушей!»

Хан Ши сразу стала внимательной: «Нехорошо!»

Она бросилась возвращаться в свой внутренний двор. Тем временем в траурном зале Фэн Цзинь Юань просто приказал Хи Чжун построить еще один траурный зал во дворе Пиона. Когда все сожжено до такого состояния, ее больше нельзя использовать.

Матриарх тихонько фыркнула и, к несчастью, сказала: «Совершенно хороший двор Пиона будет испорчен неудачей без причины». Когда она сказала это, она посмотрела на Фэн Цзинь Юаня и вдруг спросила: «Когда девятый принц достал свой кнут, вы потеряли рассудок? Вы действительно хотели вытолкнуть меня вперед. Почему бы тебе просто не убить свою мать?»

Фэн Цзинь Юань торопливо опустился на колени: «Мама, я абсолютно не смею это сказать. Даже столкнувшись с хлыстом, сын определенно не осмелится позволить матери пострадать!» Когда он сказал это, он посмотрел на Фэн Юй Хэн. Его тон был совершенно беспомощным: «А-Хэнг, отец знает, что мои действия сегодня заставили вас чувствовать себя холодно, но на основе кровных отношений вы не можете подстрекать принца Юй, чтобы выгнать людей из вашей семьи?»

Фэн Юй Хэн была озадачена: «Когда я его подстрекала? Это был старший брат, который побежал сам по себе. Он закричал что-то о желании Сюань Тянь Хуа помочь маме? Отец, может быть, ты этого не слышал?»

Фэн Цзинь Юань, очевидно, это услышал. Он беспомощно сжал кулак и ударил по земле: «Цзы Хао был испорчен его гнилой матерью». Он сказал это и вспомнил то, что хотел сказать Фэн Юй Хэн: «А-Хэнг, отец тоже должен напомнить тебе. В конце концов, эти двое - принцы. Как вы можете называть их по их именам?»

Не дожидаясь ответа Фэн Юй Хэн, матриарх рассердилась: «Можете ли вы беспокоиться о важном вопросе? А-Хэнг хорошо ладит с девятым принцем. Разве вы не видели, как выглядит девятый принц, когда она называет его имя? Разве вы не слышали, что А-Хэнг называла седьмого принца седьмым братом? А-Хэнг - очень понимающий ребенок. Вам не нужно превращать А-Хэнг в подлеца, как Цзы Хао!»

Фэн Цзинь Юань почувствовал, как его гнев исчезает, когда его ругали. Он только кивнул и промолчал.

Фэн Юй Хэн подняла трость матриарха и отдала ее обратно. Сегодня она полностью удовлетворена действиями матриарха. Она могла сказать, что матриарх сказала это не ради получения хорошей репутации. Вместо этого она сказала это, потому что это действительно были то, о чем она думала.

Еще раз, держа трость, настроение матриарха стабилизировалось, она не могла не взяться за руку Фэн Юй Хэн и слегка похлопать ее по спине. «А-Хэнг, возраст бабушки увеличивается. Я больше не могу контролировать эту семью. В будущем держись подальше от своего старшего брата. Не позволяй ему причинять тебе боль в его безумии».

Фэн Юй Хэн кивнула: «Не волнуйся, бабушка. А-Хэнг будет осторожна».

Матриарх взглянула на Фэн Цзинь Юаня и беспомощно покачала головой. Ее взгляд слегка отвлекся от того, что она что-то обдумывала.

В это время Сюань Тянь Хуа толкал Сюань Тянь Мина в павильон Тонг Шэн. С прислугой, ведущей их, они прибыли к воротам Луны во внутреннем дворе Лю. Они остановились там: «Ваши Высочества, впереди павильон Тонг Шэн».

Сюань Тянь Хуа кивнул и спокойно сказал слуге: «Мы пойдем в одиночку. Ты можешь вернуться».

Лицо слуги мгновенно стало красным. Поклонившись двум, она закрыла лицо и побежала.

Слуга, охраняющий вход в павильон Тонг Шэн, естественно знал, кто это. Задолго до прибытия этих двух могущественных людей кто-то пришел сообщить об этом заранее. Теперь, когда они увидели, что они приближаются, они быстро пошли вперед и поздаровались, прежде чем привести их к внутреннему двору своего хозяина.

Яо Ши отправилась раньше утром в поместье Фэн и вернулась в полдень, чтобы позаботиться о Цзи Руи. Незадолго до того, как Сюань Тянь Мин прибыл, она готовилась снова пойти, но Хуан Цюань вернулась с известием о том, что произошло в траурном зале, и кратко рассказала ей об этом.

Яо Ши была очень удивлена и сразу спросила: «А-Хэнг причинили боль? Вы сказали, что Цзы Хао использовал меч? Он повредил нашему А-Хэнг? Потушили ли огонь? Ван Чуан позаботится об А-Хэнг, верно?»

Эти слова были услышаны Сюань Тянь Мином, и он не мог не сказать: «Услышьте это. Это слова настоящей матери».

Сюань Тянь Хуа кивнул, но он также опроверг его: «Не все приемные матери плохие. Например, моя мать-принцесса относится ко мне, как родная мать».

Сюань Тянь Мин ответил, хвастаясь: «Конечно! Могла ли моя мать быть такой же, как и другие матери?»

Они говорили и не избегали других людей. Яо Ши и Хуан Цюань услышали, что они сказали. Яо Ши вытащила недавно прибывшего Цзи Руи и подошла. Чтобы проявить вежливость, они встали на колени и поклонились, но их остановил Сюань Тянь Хуа.

«Мадам, в этом нет необходимости».

Сюань Тянь Мин также сказал: «Ты мать А-Хэнг. Если бы я приму вашу вежливость, А-Хэнг укусит меня».

Яо Ши почувствовала волну смущения. Что он имел в виду, укусит его?

Фэн Цзи Руи был рад видеть Сюань Тянь Мина. Маленький ребенок не знал страха и толкнул Сюань Тянь Мина, радостно сказав: «Очень сильное высочество, ты пришел к моей старшей сестре?»

Недавно он стал пухлым от еды, и его круглое лицо было очень восхитительным.

Сюань Тянь Мин взял этого ребенка и положил его на подлокотник инвалидной коляски, сказав ему: «Я уже видел твою сестру. Теперь я пришел к тебе».

Когда он сказал это, охранник достал сумку с десертами и передал их Цзи Руи.

В это время слуга подошла к Хуан Цюань и тихо сказала ей: «Четвертая молодая мисс идет сюда».

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 113**

Глава 113 – Проблемы в павильоне Тонг Шэн

Сюань Тянь Мин посещал павильон Тонг Шэн каждую ночь. Яо Ши знала об этом, но она считала, что он просто помогает Фэн Юй Хэн научиться боевым искусствам. Ей хотелось отправиться во двор, чтобы увидеть Фэн Юй Хэн. Она также не относилась к Сюань Тянь Мину как к постороннему, говоря: «Ваше Высочество, присаживайтесь здесь. Эта наложница отведет Цзи Руи на передний двор».

Сюань Тянь Мин естественным образом понял смысл ее слов и утешил ее: «Мадам, не волнуйтесь. Хэн Хэн впорядке».

Яо Ши кивнула, двигаясь вперед и забирая Цзи Руи от Сюань Тянь Мина.

Ребенок не хотел и тянулся к Сюань Тянь Мину, открыв руки. Сюань Тянь Мин ущипнул его за щеки: «Следуй за своей мамой и уходи. Старший брат вернется и увидит тебя в другой раз».

«Тогда брат Высочество должен сдержать свое слово». Ребенок неоднократно напоминал Сюань Тянь Мину, что он обязательно должен был прийти к нему. Таким образом, он неохотно покинул павильон Тонг Шэн с Яо Ши.

Сюань Тянь Хуа наблюдала за этой сценой, его улыбка никогда не покидала его лица: «Кажется, что Мингер может заставить других чувствовать себя тепло, после того, как ты положил глаз на эту девушку».

Сюань Тянь Мин поднял бровь: «Это так?»

Сюань Тянь Хуа улыбнулся, но молчал.

Хуан Цюань посоветовал Цин Лин следовать за Яо Ши, а она осталась в павильоне Тонг Шэн, чтобы поговорить с Сюань Тянь Мином: «Ваше высочество, четвертая молодая мисс семьи Фэн идет сюда. Я предполагаю, что она идет за вами».

Он кивнул и немного задумался. Затем он сказал Сюань Тянь Хуа: «Седьмой брат, пойдем со мной. Пойдем посмотреть интересную игру».

Он был очень хорошо знаком с павильоном Тонг Шэн. Это место было первоначально его, поэтому он, естественно, знал, что здесь есть небольшой пруд к северу от сада. В середине пруда был павильон, но не было моста, соединяющего его с землей. Там также не было лодки для использования.

Таким образом, этот павильон был просто там по эстетическим соображениям. Там было хорошее место для обзора.

Но сегодня Сюань Тянь Мин чувствовал, что это можно использовать. Он скривил губы в дьявольской улыбке. Внезапно хлопнув своим инвалидным креслом, он полетел в воздух.

«Иди, найди хорошее место. Игра начнется очень скоро. Пока он говорил, он вытащил свой кнут и сдвинул несколько листьев, чтобы скрыть пруд».

Количество листьев, которые падали осенью, было уже довольно большим. Этот небольшой пруд набрал большое количество пристального внимания.

Сюань Тянь Мин был очень доволен этим результатом. Попав в павильон, он закрыл глаза и притворился, что спит. Отсчитывая время в своем уме, он подождал какое-то время, прежде чем почувствовал тонкий звук, исходящий из сада.

«Ты можешь просто остаться здесь». Фен Дай отдала приказ слугам, которые пришли с ней: «Подождите здесь. Вам не разрешается продвигаться даже на один шаг».

Обе служанки послушно остановились, но не ждали. Они знали, о чем думала четвертая юная мисс, поскольку она была чрезвычайно бесстыдной. Но они все равно были слугами, поэтому, даже если бы у них были какие-то идеи, они не могли свободно их выражать. Они должны были сделать, как приказала Фен Дай. Слуги надеялись, что вторая молодая мисс быстро вернется и четвертая молодая мисс не сможет совершить свои планы.

В это время Фен Дай уже добрался до пруда, и она понятия не имела, что это место действительно было прудом. Она просто верила, что это трава, покрытая листьями.

Она посмотрела на павильон и увидела человека в фиолетовом халате, откинутом назад в инвалидной коляске. На его лице была маска, отражающая золотые лучи. Эта привлекательность заставила ее невольно идти вперед.

Фэн Фен Дай почувствовала, что ни один человек не может оставаться холодным навсегда. Раньше он повредил ее руку, но она подумала, что это может быть его хвастовство перед Фэн Юй Хэн. В настоящее время не было никого другого присутствующего. В результате ее увлечения она не верила, что девятый принц действительно может оставаться совершенно равнодушным.

Маленькая девочка делала шаг за шагом. Тем временем человек в павильоне скривил губы в улыбке, когда он посчитал шаги в своем уме.

Когда он пересчитал до пятого шага, он почувствовал «всплеск» звука, как Фэн Фен Дай упала в воду.

Хотя пруд не выглядел очень большим, он был довольно глубоким. Основываясь на росте Фен Дай, она должна была едва касаться дна.

Когда она вошла, у нее даже не было времени обратиться за помощью, и из-за того, что ее рука была ранена, она не могла даже попытаться остаться на плаву. Несколько пузырьков воздуха на мгновение показались на воде, прежде чем поверхность снова стала мирной.

Сюань Тянь Мин некоторое время смотрел на пруд, не желая, чтобы кто-то спасал ее; однако Сюань Тянь Хуа, который смотрел игру со стороны, больше не мог сидеть на месте. В конце концов, это была человеческая жизнь, поэтому он не мог просто оставить ее.

Таким образом, он позвал евнуха, которого они привезли из дворца, и указал на пруд: «Помоги ей!» Затем он повернулся к павильону, где сидел Сюань Тянь Мин и кричал: «Семья Фэн уже провела похороны. Стоит ли им заполнять второй гроб».

Он услышал, как человек в павильоне ответил: «Тогда разве это не идеально. Это спасет их от усилий по проведению вторых похорон».

Сюань Тянь Хуа потерял дар речи. Было ли это так прекрасно.

Хуан Цюань пришла в это время и громко сказала: «Ваше Высочество, некоторые слуги уже пошли навестить министра Фэн. Ваше высочество хочет позаботиться о чем-нибудь здесь?»

В этот момент евнух вытащил Фен Дай, но девушка уже проглотила много воды и потеряла сознание.

Сюань Тянь Мин взглянул на нее и сказал: «Просто оставь ее здесь. Пусть отец позаботится».

Сюань Тянь Хуа ничего не сказал. Он также немного порицал семью Фэн. Какого рода отец и мать заставляли детей воспитываться таким образом? Кто-то бросился к нему. Был тот, кто бросился к Мингеру. Был даже тот, кто поджег траурный зал своей собственной матери, сжигая ее труп. Это было для него откровением.

Некоторое время они подождали, услышав шум, издаваемый не слишком далеко. Это был женский голос, пронзительно кричащий: «Фен Дай! Фен Дай!»

Затем раздался глубокий голос человека, ругающего ее: «Заткни рот!»

Сразу после этого, следуя за слугой, Фэн Цзинь Юань и остальные пришли вокруг камней и быстро подошли к ним.

С Хан Ши впереди можно было увидеть, как она кричала. Наконец, увидев Фен Дай, лежащую на земле, она начала всхлипывать и бросилась вперед.

Сюань Тянь Хуа отступил на несколько шагов. Глядя на Фэн Цзинь Юаня, который вышел вперед, он сказал: «Будет ли министр Фэн давать объяснение».

Фэн Цзинь Юань почувствовал, что его голова раздувается. Что он мог объяснить? Откуда он узнал, что здесь делает Фен Дай? Слуга, который позвал его, сказал, что четвертая молодая мисс пришла в павильон Тонг Шэн, чтобы найти девятого принца. Может быть, Фен Дай почувствовала что-то к Сюань Тянь Мину ....

«Ву!» Начиная с рвоты, Фэн Фен Дай очнулась. Выплюнув бесчисленные глотки грязной воды, она сонно открыла глаза.

Она только помнила, что она пришла посмотреть на Сюань Тянь Мина и случайно упала в пруд. Здесь, помимо служанки, которую она привела, других не было. Что касается мужчин, то был только Сюань Тянь Мин.

Теперь перед ней был человек. Ее зрение еще не полностью восстановилось, поэтому она не могла ясно видеть, но она знала, что это мужчина. Тогда это должен быть девятый принц, не так ли? Это был девятый принц, кто спас ее!

«Ваше высочество!» Фен Дай задохнулась от слез и обняла человека перед ней за шею. Слезы соскользнули с ее лица, когда она закричала: «Фен Дай действительно скучала по вашему Высочеству принцу Юй. Фен Дай знает, что ваше высочество также любит Фен Дай. Ваше Высочество Юй не хочет теперь второй сестры, верно. Фен Дай выйдет за тебя замуж. Ваше высочество…»

Евнух, который был обнят, сильно смутился. Отчаянно оттолкнув Фэн Фен Дай, он пронзительно крикнул: «Этот слуга любезно спас вас. Что делает четвертая юная мисс Фэн?»

Когда послышался уникальный тон голоса евнуха, Фен Дай тоже немного протрезвела. Она не могла не замереть на месте и смотреть на человека, который оттолкнул ее. Она начала немного паниковать.

Фэн Цзинь Юань уже давно впал в ярость по поводу слов Фен Дай. Он не мог не подняться, чтобы поднять дочку одной рукой и дважды ударил ее по лицу.

Фен Дай была глуха, но эти пощечины тоже разбудили ее. Некоторое время она была так напугана, что не знала, что ей следует сказать.

Стоя посреди толпы, Фэн Юй Хэн вышла вперед в это время. Глядя на Фен Дай, она спросила слугу, которая с тревогой охраняла ворота: «Как четвертая молодая мисс попала в павильон Тонг Шэн? Может быть, любой может войти и выйти из моего двора, как им заблагорассудится?»

Слуга быстро опустилась на колени и объяснила: «Четвертая юная мисс сказала, что это была вторая молодая мисс, которая послала ее передать что-то принцу Юй. Она также сказала этому слуге, чтобы он не задерживал дело второй молодой мисс».

Фэн Юй Хэн почувствовала, что это странно: «Четвертая сестра, когда я отправила что-то к его Высочеству? Когда его Высочество прибыло, когда я встретилась с вами?»

Лицо Фен Дай стало ярко-красным, поскольку ее подхватила рука Фэн Цзинь Юаня. Капли воды капали с ее тела на землю, образуя лужу воды и водных растений.

Фэн Цзинь Юань бросил Фен Дай на землю, и Хан Ши снова побежала; Тем не менее, она была отброшена Фен Дай: «Держись подальше от меня! Ты ничего не стоишь!»

Хан Ши не осмелилась выпустить звук из-за того, что на нее накричали. Она не могла не всхлипывать.

У Фэн Цзинь Юаня не было другого выбора. Глядя на Сюань Тянь Хуа, а затем снова на Сюань Тянь Мина, который все еще находился в павильоне, он просто опустился на колени на земле. Все остальные, кроме Фэн Юй Хэн, тоже опустились на колени.

Они услышали, как Фэн Цзинь Юань сказал: «В доме этого чиновника не было покоя в последнее время, и он просто вызывал беспокойство для ваших Высочеств. Ничего такого чиновник не может сделать с наказанием этой злой девушки. Принц Юй, вы можете поступить так, как считаете нужным».

Сюань Тянь Мин фыркнул: «Раньше этот принц говорил, что твоя семья может просто объединить свои похороны. Таким образом, вы можете сэкономить усилия на вторые похороны. Седьмой брат, однако, сказал этому принцу, что ваша семья уже достаточно пострадала. Стоит ли заполнять второй гроб. Однако этот принц все еще чувствует, что легче просто держать их вместе. Что думает министр Фэн?»

Сердце Фэн Цзинь Юань быстро забилось. Значение слов Сюань Тянь Мина заключалось в том, что он хотел убить Фен Дай. В конце концов, она была его дочерью. Хотя она была нелюбимой дочерью наложницы, если бы слова об этом стали известны всем, какое достоинство осталось бы у семьи Фэн?»

Он столкнулся с Сюань Тянь Мином и сказал: «Умоляю этого принца Юй оставить эту девушку в живых».

Сюань Тянь Мин бросил холодный взгляд: «Министр Фэн, если одна и та же ошибка совершается дважды, то это не ошибка. Это провокация».

Фэн Цзинь Юань поспешно сказал: «Этот слуга обещает, что, когда похороны закончатся, эта девушка будет немедленно отправлена из поместья. После этого момента она больше не будет дочерью семьи Фэн. Будет ли она жить или умрет, это будет неважно для семьи Фэн. Согласится ли ваше высочество». После этого он повернулся к Сюань Тянь Хуа и снова сказал.

Сюань Тянь Хуа беспомощно покачал головой: «Дети семьи министра Фэн действительно ненормальны». Он сказал, посмотрев на Сюань Тянь Мина: «Новый траурный зал должен быть завершен. Пойдем, зажжем палочку ладана, тогда вернемся».

Сюань Тянь Мин притащил свое кресло-коляску и сразу же вылетел из павильона, а затем приземлился у Сюань Тянь Хуа. «Тогда давайте сделаем так, как предложил министр Фэн». Перевернув голову, он посмотрел на Фэн Юй Хэн: «У нашего Хэн Хэн действительно сложная жизнь. Мало того, что над ней издеваются ее старшие, даже ее младшая сестра решается напасть на нее. Как жалко, что вам нужно оставаться в этой семье еще три года. Я действительно не знаю, сможет ли министр Фэн доставить здоровую и живую принцессу».

Фэн Цзинь Юань быстро определил свою позицию: «Ваше высочество может быть уверенным, семья Фэн определенно позаботится об А-Хэнг».

«Хмф.» Суан Тянь Мин фыркнул. Поднятые принцем Чун, они пошли к переднему двору.

Фен Дай, однако, не сдалась. Она была похожа на глиняный горшок, который вытерпел много злоупотреблений, и закричала из верхней части ее легких: «Ваше высочество! Ваше высочество не может меня не хотеть!»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 114**

Глава 114 – Семья Чэнь и Фэн начинают все с чистого листа

Фэн Цзинь Юань почувствовал, что эта дочь действительно бельмо на его глазу. Сердито взмахивая рукавом, он сказал: «Отведите четвертую молодую мисс обратно в свою комнату. Отправьте кого-то, чтобы следить за ней. Абсолютно не позволяйте ей сделать даже полшага из своей комнаты!»

Хан Ши была очень удивлена и вспомнила, как семья Фэн обратилась к Чэнь Ши несколько дней назад. В одно мгновение она, казалось, увидела, что Фен Дай ждет то же, что и Чэнь Ши: «Муж!» Она обняла ногу Фэн Цзинь Юаня: «Муж, ты не можешь так обращаться с Фен Дай! Она все еще просто маленький ребенок, который ничего не понимает. Муж, ты не можешь убить Фен Дай, как главную мадам!»

«Убить?» Фэн Юй Хэн была очень удивлена: «Мать была убита?»

«Глупости!» Фэн Цзинь Юань пнул Хан Ши далеко в сторону, его сердце больше не чувствует никакой любви к этой наложнице: «Как могла моя семья Фэн иметь такую мать и дочь? Слуги! Заприте их обоих!»

Сразу же некоторые слуги вышли и утащили Хан Ши с Фен Дай. Наконец, шум утих. Фэн Цзинь Юань обернулся и сказал Фэн Юй Хэн: «А-Хэнг, не волнуйся. Отец сделает все правильно после того, что произошло сегодня».

Очевидно, он говорил о беспорядке, вызванном Фен Дай. Фэн Юй Хэн улыбнулась и даже поклонилась отцу, сказав: «Тогда А-Хэнг поблагодарит отца. С таким отцом А-Хэнг действительно чувствует себя польщенной». Увидев, как лицо Фэн Цзинь Юаня становилось белее и белее, она продолжила: «Отец, быстро идите на передний двор. Не держите двух Высочеств в ожидании».

Фэн Цзинь Юань беспомощно кивнул и быстро ушел.

Видя, как Фэн Цзинь Юань отправляется со всеми, Яо Ши и Ан Ши вместе с Сян Ронг и Цзи Руи остались единственными. Цзи Руи не понимал, что именно произошло, и спросил Фэн Юй Хэн: «Почему четвертая сестра так говорила с братом Высочеством?»

Фэн Юй Хэн похлопала его по голове и сказала ему: «Потому что четвертая сестра устала жить».

Яо Ши посоветовала ей: «Не пугай маленьких детей».

Только после этого она изменила свой тон: «Цзи Руи когда-нибудь вырастет. Ему рано или поздно нужно будет узнать о проблемах усадьбы Фэн».

Ан Ши была очень зла: «Это поведение Фен Дай совершенно похоже на Чэнь Ши. Вызвав такие неприятности в поместье, я действительно не знаю, какое у нее будущее».

Фэн Юй Хэн ухмыльнулась: «Кого волнует, светлое ли у нее будущее или нет. Давайте просто счастливо наслаждаться нашими днями». Сказав это, она схватила Сян Ронг и Цзи Руи, затем направилась ко двору. Яо Ши и Ан Ши также быстро последовали за ней.

Траурный зал был перестроен во дворе Пиона. Сюань Тянь Хуа поднялся и зажег три палочки ладана и начал молиться. Сюань Тянь Мин мог только смотреть со стороны из-за своих ног.

Фэн Цзинь Юань не посмел вызвать суету. Приход двух принцев, их соболезнования уже было чем-то, что давало ему хорошую репутацию. Если бы не неприятности в начале дня, его семья Фэн приобрела бы довольно высокую репутацию. Думая об этом, он очень разочаровался в отношении этого сына и дочери.

Сюань Тянь Хуа засунул палочки ладана в горелку, а затем сказал матриарху и Фэн Цзинь Юаню: «Не плачьте слишком сильно». Эти два быстро поблагодарили Сюань Тянь Хуа.

Когда они закончили предлагать свои соболезнования, они были готовы уйти. Сюань Тянь Хуа обернулся и увидел девушку в простой одежде, которая пришла снаружи.

Он был ошеломлен на мгновение. Когда девушка вошла, он обнаружил, что это была Фэн Чен Юй, которая переделала ее макияж и нарисовала брови.

Когда Чен Юй прибыла в траурный зал, она была слишком занята, чтобы поприветствовать Фэн Цзинь Юаня или матриарха. Она направилась прямо к Сюань Тянь Хуа и поклонилась ему. Используя очень тонкий голос, она сказала: «Чен Юй благодарит ваше Высочество седьмого принца за то, что он принес соболезнования моей матери. Чен Юй запомнит ваше милосердие».

Сюань Тянь Хуа, однако, покачал головой и не оставил ей никакого достоинства и прямо сказал: «Самая старшая молодая мисс Фэн слишком вежлива. Что-то случилось в семье моей сестры. Этот принц, сопровождающий Мингера, должен что-то сделать. Я пришел из-за Фэн Юй Хэн. Это не имело никакого отношения к тебе».

Чен Юй была полностью смущена, но ничего не могла сказать. Она могла только улыбаться и молчать. Подняв взгляд, она посмотрела на Сюань Тянь Хуа, ее глаза были наполнены любовью до такой степени, что она почти не могла этого вынести.

«Чен Юй». Фэн Цзинь Юань больше не мог продолжать смотреть: «Два Высочества хотят вернуться в свои усадьбы. Отойди в сторону».

Чен Юй была поражена и подсознательно сказала: «Ваше высочество уходит так скоро? Как насчет того, чтобы остаться в усадьбе и поесть?»

Сюань Тянь Хуа был озадачен и спросил ее: «Твоя семья Фэн проводит торжество или похороны?» Он обернулся и толкнул Сюань Тянь Мина.

Чен Юй застыла на месте, когда она услышала, как человек в инвалидном кресле смеется и громко говорит: «Старшая молодая мисс Фэн, брови, на которые ты намалевала, одна выше другой!»

Фэн Чен Юй быстро накрыла лицо руками, но она обнаружила, что седьмой принц даже не повернулся, чтобы взглянуть на нее. Она не могла не почувствовать, как ее настроение начало ухудшаться.

Фэн Цзинь Юань посмотрел на внешность Чен Юй и почувствовал легкое негодование по поводу ее незрелости. Было время, когда он задавался вопросом, совершил ли он какой-то грех. Почему никто из его детей не позволял ему чувствовать себя свободно? Да, были некоторые, которые позволили ему расслабиться, как Сян Ронг. Была также Ан Ши. Эта пара матери и дочери никогда не вызывала у него никаких проблем.

«Чен Юй». Фэн Цзинь Юань продвинулся на два шага и встал на сторону Чен Юй. В ожидании, он понизил голос и сказал ей. «Вы должны понять, что вы должны делать, и что вы не должны делать. Отец не хочет видеть, чтобы вещи такого рода случались каждый раз».

Сердце Чен Юй дрогнуло, и она с горечью спросила: «Неужели отец выбрал третьего принца?»

«Да».

«Но у третьего принца уже есть официальная принцесса!»

«Официальная принцесса – это официальная принцесса. Пока вы послушны, вы должны стать будущей императрицей».

«Почему это не может быть седьмой принц?»

Фэн Цзинь Юань нахмурился и беспомощно сказал: «Вы не понимаете дела суда, но отец не причинит вам вреда. Путь выбора - это путь для вас. Чен Юй, помните это. Ты - звезда феникса. Ты станешь матерью всех под небесами».

Эти слова, мать всех под небесами, были как заклинание в ее душе. Наконец, отложив свои озорные идеи, она успокоилась, и, наконец, спокойно ответила Фэн Цзинь Юаню: «Дочь запомнит это».

Наконец, похороны семьи Фэн снова были перезапущены. Женщины усадьбы пошли в траурный зал, чтобы следить за гостями, а Фэн Цзинь Юань и матриарх обратились с приветствием к гостям.

Когда подошло время обеда, пришли люди из семьи Чэнь. Спереди был Чэнь Ван Лян, с мастером семьи Чэнь, Чэнь Ван Цзинем, и вторым мастером, Чэнь Ван Шунем, позади него.

Матриарх наблюдала, как эти трое угрожающе подошли. Она знала, что они не пришли в качестве гостей. Похороны Чэнь Ши уже стали беспорядком. Семья Фэн уже стала посмешищем столицы. Если в это время ее материнская семья вызовет еще больше неприятностей, что нужно будет сделать Фэн Цзинь Юаню, чтобы продолжать вести свои дела и не оставаться посмешищем?

Матриарх тихо напомнила Фэн Цзинь Юаню: «Приложите все усилия, чтобы избежать неприятностей с ними. Позднее, когда ворота усадьбы будут закрыты, не стесняйтесь спорить с ними так, как вам нравится».

Фэн Цзинь Юань кивнул. Он понял эту концепцию, но может ли семья Чэнь отказаться от такой ситуации?

Очевидно, нет.

Они увидели, как Чэнь Ван Лян быстро пошел вперед. Опустившись на колени перед мемориальной табличкой Чэнь Ши, он начал плакать у нового гроба: «Старшая сестра! Ты действительно умерла такой жестокой смертью!» Он закричал, затем зажег три палочки ладана. Когда он встал и столкнулся с Фэн Цзинь Юанем, его глаза были наполнены огненным гневом: «Смерть моей старшей сестры, есть ли у лорда Фэна признание?»

Он больше не называл его братом, а обращался по титулу, лорд Фэн. Ясно, что они отдалились от семьи Фэн.

Фэн Цзинь Юань также был полон гнева. Он ничего не мог сделать с принцем, но он все еще мог управлять семьей Чэнь, поэтому он немедленно ответил: «Все присутствовали. Чэнь Ши была тяжело больна. Какое признание ты хочешь?»

«Тяжело больна?» Чэнь Ван Лян стиснул зубы: «Почему ты не позвал тогда врача, чтобы осмотреть ее?»

Фэн Цзинь Юань заявил с вопросом: «Откуда вы знаете, что я не вызывал его? Моя семья Фэн не такая же богатая, как ваша семья Чэнь, но это не значит, что мы не смогли вызвать врача».

Мастер семьи Чэнь, Чэнь Ван Цзинь, наконец, потерял терпение, и также начал говорить: «Моя младшая сестра всегда была в добром здравии. Как могло случиться, что она внезапно заразилась опасной для жизни болезнью? Фэн Цзинь Юань, если вы не дадите мне правильного объяснения, тогда не обвиняйте меня за то, что мы не вежливы!»

«Наглый!» Матриарх также рассердилась и прямо спросила Чэнь Ван Цзина: «Не вежливы? С кем вы говорите? Вы угрожаете премьер-министру нынешнего суда! Я говорю вам, основываясь на словах, которые вы только что сказали, если что-то случится с Цзинь Юанем, ваша семья Чэнь будет отправлена в тюрьму!»

Чэнь Ван Лян посмотрел на своего старшего брата, затем повернулся к матриарху и сказал: «Мой старший брат стал слишком эмоциональный и не контролирует свой язык. Я прошу, чтобы матриарх простила нас, но мы действительно не можем принять причину смерти нашей сестры. Я прошу семью Фэн дать объяснение».

В это время Чен Юй, которая стояла в стороне, заговорила. Глядя на троих дядюшек, она печально сказала со слезами на глазах: «Дядя, отец не обманул тебя. Мать действительно сильно заболела. Семья призывала многих врачей, даже одного имперского врача, но ... никто из них не смог ее вылечить!»

Чэнь Ван Лян посмотрел на Чен Юй, долго молча. Он слышал настоящую ложь от его племянницы, на которую он полагался, с детства. Чен Юй, которая всегда придавала первостепенное значение своей матери, как она могла внезапно сказать такую ложь с таким лицом в такое время?

Чэнь Ши, которую не знали другие, он, Чэнь Ван Лян, прекрасно знал. Хотя он лично не видел, что сделала семья Фэн, он был достаточно уверен в том, что они были замешаны полностью в этом; более того, он однажды отправился искать лекарство для Чэнь Ши лично. Он даже послал людей, чтобы доставить его, но люди, которых он послал, потеряли свою жизнь в поместье Фэн.

Он не мог не спросить Чен Юй: «Вы знаете, что вы говорите? Вы знаете, кто это лежит в этом гробу?»

Выражение лица Чен Юй стало еще более печальным: «Конечно, я знаю. Это моя мать. Это мать, которая вынашивала меня девять месяцев».

«Тогда почему ты так говоришь?»

«Но здесь также есть мой отец!» Когда эти слова покинули уста Чен Юй, ее слезы покатились по ее лицу: «Дядя, мать умерла от болезни. Чен Юй будет свидетельствовать об этом».

Чэнь Ван Лян закрыл глаза, и из них потекли слезы.

Он знал, что Чен Юй должна защищать себя.

Это верно! Эта племянница всегда была умной. Семья Фэн обещала ей светлое будущее. Это будущее заставило ее бросить все в сторону. Если жертва матерью может защитить ее будущее, почему Чен Юй не должна сделать этого?

«Забудь об этом». Чэнь Ван Лян чувствовал себя физически и психически истощенным. Сначала он собирался отомстить за свою сестру, но это желание тут же исчезло. Он обернулся и сказал этим двум братьям: «Давайте подожжем ладан в честь сестры вместе. После этого момента семья Чэнь и семья Фэн ... начнут все с чистого листа».

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 115**

Глава 115 – Две императорские милости

Хотя Чэнь Ван Цзинь и Чэнь Ван Шун были старшими братьями, они уважали Чэнь Ван Ляна. Мало того, что они слушали его по деловым вопросам, они также слушали его по вопросам повседневных дел.

Когда они увидели, что Чэнь Ван Лян стал мягким, они также перестали быть жесткими. Они поднялись вместе и зажгли три палочки ладана. Они услышали, как Чэнь Ван Лян сказал Фэн Цзинь Юаню: «Могу я спросить министра Фэн, как долго здесь будет находиться гроб старшей сестры?»

Как правило, гроб закапывали через три дня, но семья Фэн всегда получала большое количество людей. Оставить его на пять-семь дней тоже было приемлемо.

Фэн Цзинь Юань не собирался долго удерживать гроб Чэнь Ши у себя дома и сказал: «Завтра будет третий день. Гроб будет доставлен в старый дом, где она будет похоронена».

Чэнь Ван Лян не сомневался и сказал Фэн Цзинь Юаню: «Размышляя об этом, у министра Фэн не так много времени, чтобы отправить гроб обратно в старый дом. Усадьба наполнена драгоценными детьми, поэтому вы не должны переусердствовать. Как насчет того, чтобы позволить братьям проводить старшую сестру в последний раз?»

Фэн Цзинь Юань кивнул: «Это хорошо. Тогда я побеспокою вас».

Чэнь Ван Лян махнул рукой, а затем взглянул на Чен Юй еще раз и сказал: «Знай, что лучше для тебя». Затем он повернулся и быстро ушел со своими двумя братьями.

Как только они ушли, раздался голос из-за двора и сообщил: «Пришла Императорская дочь Ву Ян!»

Люди из семьи Фэн только что освободили свои мысли от семьи Чэнь и обратили внимание на двор. Там они увидели имперскую дочь Ву Ян, Сюань Тянь Ге, идущею к траурному залу с тремя другими девушками.

Присутствующие не узнали других трех, но Фэн Юй Хэн узнала. Они были хорошими друзьями, Фэн Тянь Юй, Жэнь Си Фэн и Бай Фу Жун.

Пришла настоящая имперская дочь, поэтому все из семьи Фэн, естественно, должны были ее приветствовать. Матриарх была первой, кто сделал шаг вперед, а Фэн Цзинь Юань последовал за ней. Подойдя к Сюань Тянь Ге, женщина опустилась на колени, и Фэн Цзинь Юань поздоровался с ней, сказав: «Приветствую имперскую дочь Ву Ян».

Сюань Тянь Ге быстро пошла вперед и помогла матриарху, очень вежливо сказав: «Нет необходимости в церемониях старшей мадам».

Матриарх с благодарностью сказала: «Возможность видеть имперскую дочь Ву Ян действительно является удачей семьи Фэн».

«Что это такое, говорит Матриарх». Сюань Тянь Ге говорила и смотрела на Фэн Юй Хэн: «Когда такое случается с семьей А-Хэнг, как могли бы мы, друзья, не прийти». После того, как она сказала это, она представила девушек, стоящих за ней, матриарху: «Это дочь первой жены усадьбы премьер-министра Фэн, Фэн Тянь Юй. Это дочь первой жены генерала Жэнь, Жэнь Си Фэн. Это дочь придворного ремесленника Бай, Бай Фу Жун».

Трое пошли вперед и вежливо поприветствовали матриарха. Сюань Тянь Ге затем сказала: «Мы зажжем несколько палочек ладана в честь умершей главной мадам усадьбы».

После этого она привела трех друзей в траурный зал. После того, как каждый человек зажег три палочки, они вышли и сказали Фэн Цзинь Юаню: «Лорд Фэн, не плачьте слишком много».

Фэн Цзинь Юань выразил благодарность: «Большое спасибо, имперская дочь. Огромное спасибо вам, девочки. Немного раньше, его Высочество принц Чун и его Высочество принц Юй приходили. Генерал Жэнь, лорд Фэн и сэр Бай также приезжали раньше утром. Теперь, когда четверо из вас лично пришли, этот министр действительно благодарен».

Фэн Тянь Юй позаботилась о том, чтобы ответить: «Слова Лорда Фэн говорят о нас, как о посторонних. Не говоря о наших отцах, с которыми вы были коллегами в течение многих лет, только мы, сестры, очень близки к A-Хэнг. Как сказала имперская дочь, когда что-то случается в семье А-Хэнг, мы не можем не прийти».

Ее слова были очень ясными. Мы пришли в поместье Фэн, чтобы встретить Фэн Юй Хэн. Это не имеет никакого отношения к вашей семье Фэн.

Фэн Цзинь Юань был немного смущен, но он не мог это выразить. Он мог только вежливо им поклониться.

Матриарх, однако, чувствовала, что это дало им хорошую репутацию. Независимо от того, к кому они пришли, они вошли в поместье Фэн. И это уже было плюсом для них.

Что касается Фэн Цзинь Юаня, у него также было своеобразное заблуждение. Как будто он вернулся на три года раньше. В то время, хотя семья Фэн также была усадьбой премьер-министра, она все еще не могла достичь высот семьи Яо, которая состояла из божественных врачей, приносящих пользу человечеству. От императора до обычного жителя, кто среди них не хвалил семью Яо. В то время, независимо от того, что произошло в поместье Фэн, люди пошли навестить семью Яо. Так же, как императорская дочь Ву Ян приехала в поместье Фэн ради Фэн Юй Хэн, сколько лет прошло с тех пор, как кто-нибудь из дворца Вэнь Сюань посещал их!

Матриарх тоже вздыхала про себя. Это была хорошая дочь первой жены! Это было то, что потребовалось, чтобы вызвать интерес у нескольких дочерей первых жен.

Чен Юй стояла одна, никто не заботился о ней. Из-за Чэнь Ши у нее не было друзей. Люди, которых знали члены семьи Чэнь, были либо торговцами, либо низкоуровневыми чиновниками. Начав общаться с ними, Чен Юй не стала бы кем-то важным.

Матриарх знала, что это не вина Чен Юй. Во всем этом можно обвинить Чэнь Ши. Мало того, что она не создала благоприятные условия для развития отношений в течение последних нескольких лет, она даже заставляла Чен Юй не входить в императорский дворец в течение пяти лет. Чэнь Ши действительно была препятствием, установленным дьяволом для семьи Фэн!

«Пожилая мадам». Наконец, Бай Фу Жун, стоявшая в стороне, сказала. В ее руках была небольшая коробка, которую она передала матриарху: «У нашей семьи Бай не слишком много возможностей, и у моего отца нет официального звания. Будучи в состоянии прийти в поместье Фэн и подружиться с А-Хэнг, это удача Фу Жун. Сегодня я впервые прихожу, так что эта добрая воля будет передана пожилой мадам. Это серьги, сделанные отцом, но я надеюсь, что пожилая мадам не будет возражать».

Матриарх почти упала в обморок от этого великого удивления!

Ювелирные изделия, изготовленные мастером Бай, этого была достойна только императорская наложница! Даже во сне, она не могла увидеть такое. Теперь она получила украшение от собственной дочери мастера Бай!

«Это ...» У матриарха почти не было слов. Дрожа, она получила коробку и открыла ее. Заглянув внутрь, это были золотые серьги. У них не было сложного дизайна, и у них не было ни одного драгоценного камня. Это был очень обычный предмет; однако, при ближайшем рассмотрении, она обнаружила, что будь то полировка золота или способ его изготовления, было ясно, что это мастерская работа. В этом мире, возможно, только ремесленник Бай мог бы сделать такое. В мире не было никого, кто мог бы сделать золотой блеск таким.

«Если пожилой мадам они нравятся, тогда это хорошо». Бай Фу Жун была очень довольна выражением матриарха. Она знала, что то, что сделал ее отец, никогда никого не разочаровывало.

Матриарх говорила эмоционально: «Мне нравится! Мне это нравится! Будучи в состоянии получить что-то сделанное мастером Бай в этой жизни, это невероятно большая честь!»

Жэнь Си Фэн также пошла вперед и сказала матриарху: «Как и Фу Жун, Си Фэн не могла прийти в усадьбу с пустыми руками». Она получила что-то из рук своей служанки: «Это плащ из соболиного меха, который дядя моей семьи нашел на Крайнем Севере. Их всего два. Мать взяла один, и этот будет подарен от Си Фэн пожилой мадам».

Матриарх снова была тронута, и ее руки начали дрожать. Соболь! Его было невероятно трудно найти в Да Шун, но он каким-то образом попал ей в руки.

Не дожидаясь, когда она закончит восхищаться, Фэн Тянь Юй также держала маленькую деревянную коробку и пошла вперед: «В этой коробке находится кусок теплого сердечного нефрита. Независимо от того в каком сезоне, его размещение рядом с вашим сердцем поможет согревать сердце и легкие. Это невероятно хорошо для тела. Это что-то, что было передано несколько лет назад вдовствующей императрицей. Мать не могла его использовать, поэтому сегодня я продела нить через него и дарю его пожилой мадам. Надеюсь, пожилая мадам может позаботиться о своем теле и жить здоровой жизнью».

После того, как три богатые девушки закончили давать свои подарки, финал был оставлен Сюань Тянь Ге.

Ожидание матриарха стало ощутимым. Предыдущие три девочки дали ей такие прекрасные подарки. Мало того, что она получила серьги, сделанные мастером Бай, она также получила плащ из соболя, и она даже получила то, что было присуждено самой вдовой императрицы. Эта имперская дочь Ву Ян была из правящей императорской семьи, и какой подарок она может подарить?

Сюань Тянь Ге посмотрела на матриарха и, казалось, могла читать ее мысли в ее глазах. Она не могла не улыбнуться: «Сегодня мы с четырьмя сестрами пришли в вашу усадьбу. Одна из причин заключался в том, чтобы выразить соболезнования по случаю смерти главной мадам. Вторая ... Я скажу вам правду, должна была помочь А-Хэнг. С тех пор, как три года назад, моя мать начала чувствовать депрессию из-за вопроса с тетей Яо. С тех пор, как в предыдущий раз, когда мы встретились на пути к Пу-Ду Храму, она стала еще больше горевать. Мы не знали, в какой жизни А-Хэнг жила в поместье Фэн, но мы надеялись, что пожилая мадам сможет больше заботиться о А-Хэнг и тете Яо. Это не просто дружба между нашими сестрами, это желание наших семей. Раньше генерал Жэнь получил тяжелые ранения после битвы. Если бы не помощь божественного доктора Яо, возможно, он давно погиб бы. Премьер-министр Фэн и семья Бай также много раз получали благодать семьи Яо, поэтому мы все надеемся, что А-Хэнг может жить хорошо. Это также можно считать заботой от наших семей за последние несколько лет».

Слушая слова Сюань Тянь Ге, Фэн Цзинь Юань не мог не вспомнить. Подумав, что это не проблема, конечно, он вспомнил, как врач Яо насильно вытащил генерала Жэнь Нан с границы жизни и смерти. Была также семья Фэн, семья Бай и даже каждая семья, которую стоит запомнить в столице, в том числе императорский трон, который не получил лечения от доктора Яо? Иметь деньги и иметь власть не было опасением, а врач, способный вернуть умирающего к жизни, это было самым страшным!

С этими мыслями он подумал о Фэн Юй Хэн. Если бы Яо Ши все еще была главной женой, была ли семья Фэн в такой ситуации?

Чен Юй увидела, что мысли Фэн Цзинь Юаня меняются, и она не могла слегка позвать его: «Отец».

Фэн Цзинь Юань внезапно обернулся и посмотрел на Чен Юй, приходя в нормальное состояние его сознания. Что бы ни случилось, ему пришлось беспокоиться о будущем Чен Юй. Людям нужно будет принимать решения. Поскольку он уже сделал выбор к стороне Чен Юй, он больше не мог передумать.

Матриарх, однако, была тронута словами Сюань Тянь Ге и сделала свою позицию понятной: «Императорская дочь, пожалуйста, не волнуйтесь. Вы, молодые мисс, не беспокойтесь. Эта старуха не будет плохо относиться к А-Хэнг. Семья Фэн также не будет относиться к Яо ши и ее детям плохо».

Яо Ши стояла в стороне, держа руку Цзи Руи. Услышав слова Сюань Тянь Ге и увидев их выражения, воспоминания из прошлого нахлынули на нее, и слезы начали течь.

«Хорошо». Сюань Тянь Ге кивнула: «Эта имперская дочь не принесла много с точки зрения подарков, но я принесла две императорские милости. Я не знаю, хотят ли их пожилая мадам и лорд Фэн».

«Хотим их!» Матриарх быстро заговорила. Какая шутка, имперская милость императорской дочери Ву Ян. Это нельзя было получить так легко.

Фэн Цзинь Юань также быстро сложил руки и поклонился: «Этот чиновник благодарит имперскую дочь».

«Хорошо». Сюань Тянь Ге кивнула и медленно сказала: «Первая императорская милость должна быть присуждена Фэн Цзи Руи».

Услышав эти слова, Яо Ши быстро привела Цзи Руи вперед. Так же, как она собиралась встать на колени, ее остановила Сюань Тянь Ге «Тетя Яо, нет необходимости быть вежливой с Тянь Ге. Эта имперская милость была чем-то, что мать попросила у Цзи Руи». Когда она сказала это, она посмотрела на Фэн Цзинь Юаня: «Мой дед по материнской линии уже попросил разрешения у главного преподавателя Академии Юнь Лу в Сяо Чжоу. Когда семья Фэн закончит похороны, привезите Цзи Руи в Сяо Чжоу, где он будет принят в качестве личного ученика моего деда по материнской линии».

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 116**

Глава 116 – Младший ученик Императора

Услышав эти слова, даже Фэн Юй Хэн была шокирована.

Она находилась в этой эпохе довольно долго, так как же она могла не слышать об императорском учителе Е Жун. Это был талантливый человек, как в академических кругах, так и в боевых искусствах. Хотя его возраст был достаточно высок, его тело все еще было чем-то, с чем не мог соперничать даже человек в расцвете сил. Нынешний Император почитал его как учителя, и бесчисленные академии поклонялись учениям Е Жун. Будучи способным получать учения от Е Жуна, это был поистине небесный дар для Цзи Руи!

Яо Ши не обращала внимания на то, что ее остановила Сюань Тянь Ге. Потащив Цзи Руи вниз, они трое ей поклонились. Фэн Юй Хэн пошла вперед. Глядя на Сюань Тянь Ге, она искренне сказала: «Спасибо».

Матриарх и Фэн Цзинь Юань оба поклонились. Независимо от того, был ли Цзи Руи сыном первой жены или сыном наложницы, семья Фэн, чей сын был учеником знаменитого Е Жун, можно было уже считать благосклонностью императора. Должно быть известно, что у Е Жун был только один личный ученик в этой жизни, и это был Император! Фэн Цзи Руи с этого момента станет истинным учеником императора.

Фэн Цзинь Юань почувствовал дискомфорт в своем сердце. Вспоминая о том, что произошло с семьей Яо, семья Е не вмешивалась. Теперь, когда они на самом деле принимали Цзи Руи, они позволили всему миру узнать, что семья Яо и семья Е все еще в хороших отношениях. Не только это, они говорили нынешнему Императору, что это была позиция семьи Е!

Матриарх внезапно придумала идею. Теперь, когда Чэнь Ши умерла, если Яо Ши вернется на ее место в качестве главной жены, это тоже будет очень хорошо для семьи Фэн.

Сюань Тянь Ге оглянулась на всех и продолжила говорить: «Что касается второй императорской милости ...» Она легко прошла вперед и схватила руку Яо Ши, «тетя Яо, мой отец император сказал, что члены семьи Яо могут участвовать в Имперском экзамене осенью».

«Правда?» Эта новость была чем-то, во что даже Яо Ши не посмела поверить. Семья Яо совершила такое большое преступление, что даже она была быстро прогнана посреди ночи усадьбой Фэн. Она давно считала, что ее материнская семья никогда не оправится, но она никогда не думала, что молодое поколение сможет принять участие в имперских экзаменах.

«Конечно, это правда». Сюань Тянь Ге улыбнулась и сказала ей: «Императорский отец рассказал мне эту новость и сказал, чтобы я подбодрила тетушку Яо. Что касается Хуан Чжоу, королевский указ был вынесен сегодня». Сюань Тянь Ге говорила, глядя на Фэн Цзинь Юаня: «Хотя эта имперская милость напрямую не связана с семьей Фэн, думая об этом, лорд Фэн также должен быть счастлив за семью Яо, верно!»

Разум Фэн Цзинь Юаня был в полном беспорядке. Он действительно не мог понять вещи какое-то время. За три года, как могла ситуация внезапно стать такой?

Фэн Цзи Руи был принят в качестве ученика императорского репетитора Е Жун, и внукам семьи Яо разрешалось участвовать в имперских экзаменах. Что именно происходит? Вернулась ли семья Яо?

Он сделал подсчеты в своих мыслях и быстро ответил Сюань Тянь Ге: «Естественно, этот чиновник счастлив. Большое спасибо императорской дочери за то, что она принесла эту новость. Этот чиновник обязательно отправится в Императорский дворец, чтобы поблагодарить Императора за его милость».

Сюань Тянь Ге кивнула: «Сестра уже долго здесь находилась, поэтому мы больше не будем беспокоить вас. Подарки, которые принесли сегодня сестры, были для пожилой мадам, потому что мы все девочки. Размышляя об этом, лорд Фэн нас не будет винить».

Фэн Цзинь Юань сказал: «Естественно, я не буду».

«Таким образом, мы больше не останемся». Она кивнула в сторону Фэн Юй Хэн и приготовилась уйти со своими друзьями; однако слуга громко сообщила: «Его Высочество принц Сян прибыл!»

Объявления появлялись один за другим для семьи Фэн в этот день. Фэн Цзинь Юань был стандартным официальным лицом первого ранга, поэтому люди, которые раньше выражали свои соболезнования, были известными людьми. Все они были достойны быть объявлены по прибытии; однако третий принц отличался от других. Для них, для Фэн Цзинь Юаня и матриарха, которые были в курсе, это тот, кого нужно было уважать.

Услышав, что принц Сян прибыл, Чен Юй почувствовала, как ее сердце остановилось.

Этот человек означал ее будущее, означал ее брак и означал, что она будет проводить с ним всю жизнь. Однако до этого момента она понятия не имела, как выглядел принц Сян. Ее ум оставался наполненным образами лица принца Чун.

С приходом принца Сян все встали на колени посреди двора. Кроме Сюань Тянь Ге, все были на коленях.

Сюань Тянь Ге нашла это забавным. Как она могла не знать, что думал Фэн Цзинь Юань, но тот третий ее брат ...

«Вы все можете подняться!» Пока она думала, Сюань Тянь Е уже вышел перед. Подняв руку, он позволил всем в поместье Фэн подняться.

Сюань Тянь Ге махнула рукой и поздоровалась с ним: «Третий брат».

Сюань Тянь Е кивнул: «Тянь Ге стала вполне понимающей и пришла в поместье Фэн, чтобы посмотреть. Несколько дней назад третьему брату кто-то принес фрукты с юга. Я попрошу кого-нибудь отправить их в вашу усадьбу позже».

«Спасибо, третий брат. Тянь Ге любит есть фрукты с юга».

Брат и сестра болтали какое-то время, пока Сюань Тянь Ге не ушла со своими друзьями. Сюань Тянь Е отправился в траурный зал и освежил некоторые благовония, затем некоторое время смотрел на Чен Юй.

Чен Юй не смела смотреть прямо на него из-за его взглядов, но она не чувствовала, как ее сердце трепетало.

Люди семьи Сюань были прекрасны, даже девятый принц с его разрушенным лицом все еще был необычайным.

Но этот Сюань Тянь Е, Чен Юй не чувствовала, что он был особенно превосходным в любом случае. Независимо от того, было ли это его телосложение или его внешность, все было обычным явлением, но его холодная внешность придавала ему слегка величественный вид.

Это заставило ее подумать о седьмом принце Сюань Тянь Хуа, и она подумала, что он действительно был лучшим человеком в этом мире. У него была изысканная элегантность и теплая улыбка. Его тон, когда он говорил, напоминал весенний бриз, который заставлял людей подсознательно хотеть приблизиться к нему.

Взгляд Сюань Тянь Е все еще оставался на Чен Юй, в то время как ее мысли уходили непонятно куда.

Сюань Тянь Е холодно фыркнул, махнул рукой и ушел.

Матриарх оставалась внимательной все время, так как она послала Фэн Цзинь Юаня взглядом, чтобы он лично проводил его.

В действительности, матриарху не нужно было ничего говорить. Фэн Цзинь Юань, естественно, хотел проводить принца Сян.

Эти двое оставили усадьбу вместе. Когда они достигли ворот, Сюань Тянь Е холодно сказал Фэн Цзинь Юаню: «Я слышал, что сын лорда Фэн первой жене вызвал еще один беспорядок сегодня».

Фэн Цзинь Юань был беспомощным. По-настоящему казалось, что хорошие новости никогда не заканчивались, но плохие новости путешествуют со скоростью света. Многие идиотские действия Фэн Цзы Хао были замечены многими людьми, поэтому вполне возможно, что вся столица судачила об этом.

Увидев это, Сюань Тянь Е почувствовал внезапный всплеск гнева: «Если министр Фэн не может даже контролировать детей своей семьи, как вы планируете помочь этому принцу?»

Фэн Цзинь Юань быстро поклонился и сказал: «Ваше высочество, пожалуйста, не волнуйтесь. Этот чиновник, безусловно, решит все вопросы внутри дома и определенно не вызовет у вашего Высочества никаких проблем».

«Тогда лорд Фэн, приложите еще несколько усилий. Вы должны поддерживать внутреннюю стабильность при сопротивлении внешним давлениям. Это не должно требовать от этого принца дальнейших объяснений. Не позволяйте сыну первой жены разрушать любые планы. Кроме того…», он остановился на мгновение и оглянулся на поместье Фэн, прежде чем сказать: «Сейчас, это была Чен Юй?»

Фэн Цзинь Юань кивнул: «Действительно».

«Да, поистине потрясающая. Этот принц объяснит министру Фэн ситуацию. Эта твоя дочь не должна любить этого принца, но она, как человек, должна делать все ради этого принца. Она должна быть осторожна и не разрушать амбиции этого принца из-за ее желаний».

После того, как эти слова были произнесены, Сюань Тянь Е ушел со своими людьми.

Фэн Цзинь Юань почувствовал холодный пот на спине. Принц Сян видел желания Чен Юй? Когда похороны закончились, он должен был правильно обучить Чен Юй и Цзы Хао. Он должен был убедиться, что Чен Юй и Цзы Хао не разрушат планы принца Сян.

В этот день, с утра до вечера, семья Фэн встречала и провожала гостей. Дверь семьи Фэн не закрывалась от посетителей, и семья пообедала на четыре часа позже.

После еды тело матриарха больше не могло справиться, поэтому она была первой, кто пошел и отдохнул. С некоторыми слугами, чтобы наблюдать за гробом, все остальные вернулись к своим внутренним дворам. Сторона семьи Чэнь послала людей, сказав, что они придут на рассвете, чтобы похоронить Чэнь Ши.

Из-за имперских милостей Сюань Тянь Ге, Яо Ши была настолько тронута, что она не могла заснуть. Фэн Юй Хэн подошла к ней и сопровождала ее. Двое беседовали, пока не взошло солнце, и они заснули. Оба не проспали слишком долго, как Хуан Цюань разбудила их: «Мадам, молодая мисс, пришло время вставать. Люди семьи Чен уже находятся у ворот Фэн-усадьбы».

Чэнь Ши, похороненная семьей Чэнь, спасет усадьбу Фэн от больших неприятностей. Когда пришло время переместить гроб, вся семья опустилась на колени, а дежурный обратился к ним. После этого гроб был выведен из усадьбы и посажен в конный экипаж.

Фэн Цзы Хао приехал, чтобы попрощаться с Чэнь Ши с помощью некоторых слуг. Увидев, что гроб помещен в карету, Фэн Цзы Хао начал плакать.

Видя, как он плачет, Чен Юй тоже начала плакать.

Увидев, как двое детей плачут, Чэнь Ван Лян почувствовал себя тронутым и хотел сказать несколько утешительных слов, но потом услышал крик Фэн Цзы и сказал: «Теперь, когда мать ушла, у кого я попрошу денег?»

Это одно предложение почти вызвало у Чэнь Ван Ляна рвоту.

Повернувшись, он протянул руку Фэн Цзинь Юаню и сказал: «Министр Фэн, семья Чэнь никого не винит. Это все из-за отсутствия у моей сестры дисциплины в отношении ее детей. Надеюсь, что министр Фэн правильно обучит их. Кроме того, моя семья Чэнь будет вытаскивать свой бизнес из столицы. Вся семья вернется ... Я боюсь, что мы вряд ли встретимся снова».

Фэн Цзинь Юань был очень эмоциональным. В конце концов, прошло много лет. Независимо от того, что было сказано, Чэнь Ши оказала большую помощь семье Фэн в начале.

Он вздохнул и сказал: «Будьте осторожны. Никто не может предвидеть будущее. Если есть проблемы, которые возникают в старом доме, отправьте кого-нибудь. Вы, в конце концов, все еще дядя Цзы Хао и Чен Юй».

Чэнь Ван Лян ничего не сказал. Махнув рукой, он ушел с группой, которая пришла за гробом.

После этого испытания он посмотрел на мать-наложницу семьи Фэн и почувствовал, как его сердце охладело.

После смерти достойной главной жены в семье Фэн не было человека, который принимал участие в отправке гроба. Именно материнская семья несла гроб, чтобы похоронить его в старом доме. Какая была ситуация?

Хан Ши была под наблюдением. Чтобы отправить Чэнь Ши, она послала некоторых слуг принять участие. Она изначально хотела просить Фэн Цзинь Юаня простить Фен Дай; однако, видя, как была несчастна Чен Юй, она не чувствовала, что есть способ помочь Фен Дай.

Так же, как она готовилась вернуться во внутренний двор, она услышала, как Фэн Цзинь Юань вдруг позвал ее: «Хан Ши!»

Она почувствовала внезапный прилив радости. Она считала, что Фэн Цзинь Юань наконец-то согласился прекратить игнорировать ее. Она быстро подняла голову и показала обычный послушный взгляд.

Но Фэн Цзинь Юань в настоящее время думал только об официальных вопросах. Как он мог быть в настроении замечать ее кокетливые взгляды. Он только холодно сказал ей: «Вернитесь во двор и уберите вещи Фен Дай. Сегодня до полудня я пошлю кого-нибудь, чтобы ее отправили в деревушку в пригороде столицы».

«Что?» Хан Ши была потрясена: «Муж, это ...»

«Не говори ничего». Фэн Цзинь Юань был измотан: «Это ядовитый плод, который она посадила сама, поэтому она должна съесть его сама». Говоря это, он посмотрел на других матерей-наложниц: «Вы также должны помнить, что произошло сегодня. Хотя вы не первая жена, молодые мастера и молодые мисс все еще воспитываются вами. Не позволяйте им становиться, как Фен Дай, и вызывать у меня страдания».

Все матери-наложницы подчинились, а Фэн Юй Хэн почесала свой подбородок и спросила Фэн Цзинь Юаня: «Отец, как насчет того, чтобы уладить ситуацию со мной?»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 117**

Глава 117 – Странное письмо

Услышав, как Фэн Юй Хэн упоминает об этом, все вспомнили, как Фэн Цзы Хао преследовал ее вокруг, безумно размахивая мечом.

Матриарх первая изложила свою позицию: «Цзинь Юань, попроси Цзы Хао извиниться перед А-Хэнг. Кроме того, этого не достаточно!»

«Я не буду извиняться!» Фэн Цзы Хао громко закричал: «Зачем мне извиняться перед ней? Мать была убита ею!»

Фэн Юй Хэн не рассердилась. Вместо этого она беспомощно посмотрела на Фэн Цзинь Юаня, вызвав у него только головную боль.

Недавняя ситуация стала немного легче. Чэнь Ши умерла, и семья Яо, похоже, возвращалась. Он должен был защищать Чен Юй, и он не мог оскорбить Фэн Юй Хэн. Глядя снова на Цзы Хао, Фэн Цзинь Юань внезапно почувствовал, что больше не остается смысла держать этого сына первой жены. Его выходки приносили только неприятности, не говоря о том, что он не сможет продолжить династию семьи Фэн, делая семью Фэн посмешищем во всей столице. Такой мерзкий сын, по какой причине он должен продолжать защищать его?

«Поскольку вы не собираетесь извиняться, тогда отец не будет настаивать». Фэн Цзинь Юань посмотрел на Цзы Хао и вдруг сказал это. Затем он позвал домработницу Хи Чжун: «Подготовьте повозку, пусть молодой хозяин догонит людей семьи Чэнь. Скажите им, что молодой мастер хочет вернуться в старый дом, чтобы посмотреть на гроб его матери». После того, как он сказал это, он взглянул на Фэн Юй Хэн. Не говоря ни слова, он пошел к Сосновому двору.

Фэн Цзы Хао был полностью ошеломлен. Он собирался смотреть на гроб своей матери? Ему даже не разрешили посещать школу?

Он хотел кричать Фэн Цзинь Юаню, чтобы он вернулся и взял свои слова назад, но когда он повернул голову, он увидел, сострадательный взгляд Фэн Чен Юй. После сострадания появилось отчаяние. Затем она попрощалась с матриархом и ушла.

На данный момент Фэн Цзы Хао действительно испугался и быстро попросил матриарха помочь: «Бабушка, я ...»

«Не говори другого слова». Матриарх прервала его: «Просто делай, как сказал твой отец. Хи Чжун, иди, подготовь экипаж».

Матриарх произнесла эти слова и отправилась в свой внутренний двор с помощью бабушки Чжао. После этого женщины семьи медленно выходили одна за другой, оставляя только Фэн Юй Хэн стоять во дворе.

Фэн Цзы Хао, наконец, вспомнил вопрос об извинениях и поспешно сказал Фэн Юй Хэн: «Вторая сестра, я был неправ. Я действительно знаю, что я ошибся. Можете ли вы поговорить с отцом обо мне, чтобы я не отправлялся за семьей Чэнь?»

Фэн Юй Хэн обнаружила, что смотреть на этого Фэн Цзы Хао было интересно. Он действительно был сыном Чэнь Ши. Он просто необучаемый.

«Самый старший брат, как может быть, что вы не хотите смотреть на гроб своей матери? Может быть, вы не скучаете о матери, которая родила вас? Не забывайте, что вы начали огонь, который сжег половину ее тела. Младшая сестра напоминает вам сжечь еще одну бумажку, когда вы достигнете ее могилы, чтобы она не преследовала вас посреди ночи».

Она холодно фыркнула, затем повернулась и ушла.

За ней Фэн Цзы Хао изо всех сил старался не кричать, но он по-прежнему серьезно пострадал. Как ему удалось бы пройти мимо сильных слуг. Вскоре он был забит в повозку. Фен Дай, по крайней мере, успела собрать свои вещи, но у Фэн Цзы Хао даже не было возможности убрать руки из поместья Фэн.

Когда Фэн Юй Хэн возвращалась в павильон Тонг Шэн, она вообще не чувствовала себя расслабленной. Чэнь Ши больше не было, Фэн Цзы Хао больше не было, и Фен Дай собирались отослать, но почему она чувствовала себя еще более нервной?

Фэн Цзинь Юань не сразу вернулся в Сосновый двор, а вместо этого пошел во двор Ши Я.

Когда он приехал, матриарх еще не вернулась. После половины чашки чая он увидел, что бабушка Чжао вошла в комнату с матриархом.

Фэн Цзинь Юань быстро встал и помог матриарху сесть. Матриарх знала, что у него должно быть то, о чем он хотел поговорить. Размахивая рукой, все слуги вышли из комнаты. Когда бабушка Чжао вошла, она закрыла за собой дверь. Только тогда она спросила: «Отправляя Цзы Хао обратно в старый дом, чтобы посмотреть на могилу своей матери, кажется, что вы что-то поняли, верно?»

Фэн Цзинь Юань беспомощно вздохнул и кивнул: «Даже если я ничего не понял, я ничего не могу сделать. В настоящее время ситуация изменилась. Если бы Цзы Хао продолжал действовать также, то было бы трудно сотрудничать с Его Высочеством третьим принцем».

Матриарх тогда подняла важный вопрос: «С уходом Чэнь Ши, усадьба будет без главной мадам. Что ты думаешь по этому поводу? Возьмешь ли ты новую наложницу или продвинешь кого-то?»

Фэн Цзинь Юань некоторое время молчал, а затем ответил: «На данный момент у сына нет никаких соображений относительно позиции главной жены».

Матриарх не заставляла его, но она помогла ему проанализировать ситуацию: «Не торопись, понаблюдай какое-то время, это тоже хорошо. Чэнь Ши скончалась и не была понижена в должности. В будущем, независимо от того, кого ты возьмешь или продвинешь, Чен Юй всегда будет дочерью первой жены. Единственное, что меня беспокоит, - это семья Яо».

«Сын тоже беспокоится». Он не мог понять, что думал Император!

«Независимо от того, в какой ситуации, при условии, что интересы Чен Юй не находятся под угрозой, я защищаю А-Хэнг». Матриарх говорила, думая: «Хотя это уже не возможность для девятого принца, это не значит, что есть нет возможности для седьмого принца. Хотя он однажды ясно заявил перед Императором, что он не претендует на престол, но кто может точно сказать, что произойдет в будущем. Более того, Цзи Руи отправится в Сяо Чжоу, чтобы стать единственным учеником Императора! Да» Она торжественно посмотрела на Фэн Цзинь Юаня: «Пока нет необходимости рассматривать вопрос главной жены. Посмотрите на перспективы семьи Яо. Если окажется, что им действительно разрешат вернуться, вы должны еще раз повысить Яо Ши».

Фэн Цзинь Юань долгое время не издавал ни звук, но его ум не переставал думать ни секунды.

Матриарх была очень дотошна. Он тоже так думал. Как только семья Яо, казалось, получила какую-то милость, он снова будет продвигать Яо Ши на место главной жены. Таким образом, Фэн Цзи Руи станет сыном первой жены, и он сможет общаться с девятым принцем.

«Сын все это помнит. Мама, отдохни. Сын подумает об этом еще немного». Фэн Цзинь Юань попрощался с матриархом и быстро ушел.

Матриарх подняла руку и потрогала золотые серьги, которые она наделала сегодня утром. Затем она поднесла другую руку к груди и почувствовала тепло, исходящее от нефрита. Фактически, она на самом деле начала надеяться, что дни станут холодными раньше, чем обычно, потому что она действительно хотела надеть плащ из соболя.

Недавно она перестала бояться, что ее проблемы с талией вспыхнут зимой. Пока Фэн Юй Хэн была здесь, какую болезнь нельзя было вылечить! Она не могла не стать счастливой от этих мыслей. Делая подобные вещи, ни одна из сторон не была бы оскорблена. Таким образом, она могла бы сохранить Чен Юй и избежать разочарования Фэн Юй Хэн. Она действительно убивала двух зайцев одним выстрелом.

В тот день в полдень Фен Дай была связана слугами и брошена в карету. Но когда экипаж отправился, Фэн Фен Дай стиснула зубы и тайно поклялась семье Фэн, я обязательно вернусь! Все унижения, которые вы причинили мне, я верну в миллион раз сильнее. Подобно возмездию Фэн Юй Хэн, я последую этому примеру и покажу, что жизнь в унижении хуже смерти.

С отъездом Чэнь Ши, Цзы Хао и Фен Дай семья Фэн стала мирной.

Фэн Юй Хэн почувствовала, что некоторые вопросы тянутся достаточно долго, и настало время их разрешить.

Пока Яо Ши наблюдала за Цзи Руи, она позвала бабушку Сун в свой внутренний двор. Под деревом ююба в своем дворе она протянула маленький сундук из сыпучего серебра бабушке Сун.

Бабушка Сун была ошеломлена на мгновение, казалось, не подозревая, что происходит. Глядя на Фэн Юй Хэн, она опустилась на колени.

«Этот старый слуга благодарит вторую молодую мисс за то, что не убили». Она знала, что не может скрыть это от Фэн Юй Хэн. Она поняла это с того момента, как увидела шпильку; кроме того, после того, как они вернулись из Пу Ду, Фэн Юй Хэн следила за ней. Однако за последние несколько дней она тоже не преследовала ее. Такие дни, с точки зрения бабушки Сун, были тяжелее, чем сам ад. Она каждый день думала, что это будет ее последний день, но на следующий день она всегда видела, как солнце снова встает. Не было никакого удивления, просто страх.

«Причина, по которой я тебя не убила, - это изящество долгих отношений, которые у тебя были с моей матерью». Фэн Юй Хэн посмотрела на бабушку Сун, а также почувствовала себя немного эмоционально: «Я также знаю, что ты сделала это для своей внучки, но вы больше не можете оставаться в семье Фэн. Эти деньги можно считать доброй волей. Возьми их и уходи сейчас. Не нужно прощаться с моей матерью. Я скажу ей позже».

Слезы текли из глаз бабушки Сун, и она трижды поклонилась Фэн Юй Хэн. Вытирая слезы, она повернулась и ушла.

Когда Ван Чуан увидела, что бабушка Сун далеко, она прошептала: «Молодая мисс не убила ее, но с точки зрения семьи Чэнь нет причин держать ее в живых. Более того, как только такой тип людей потерпит неудачу, о них, естественно, позаботится кто-то другой».

Фэн Юй Хэн кивнула: «Вот почему. Зачем нам марать руки». Она встала и глубоко вздохнула. Дело не в том, что она была безжалостна, просто в какой-то ситуации не было логики быть сочувствующей. «Правильно». Она позвала Ван Чуан: «Пойдем со мной в зал лекарств».

В комнату лекарств вошли мастер и слуга. Фэн Юй Хэн взяла рукописную книгу и передала ее Ван Чуан: «Это книга, которую я написала. В ней приведены подробные сведения о том, как действовать при лечении различных пациентов. Существует также очень простая информация о лекарственных травах и диагнозе. Цзи Руи отправится в Сяо Чжоу через пару дней, и вы будете сопровождать его. Найдите двенадцать девочек-учителей, которые имеют знания в области медицины, чтобы научить их читать и писать, а также иметь возможность изучать некоторые медицинские знания. Из двенадцати девочек выберите ту, которая без устали учится, и дайте ей эту книгу. Когда оно более-менее изучит, о чем в ней говорится, она может практиковать знания. Если у меня будет шанс в будущем, я отправлюсь в Сяо Чжоу. Я также лично пойду и посмотрю».

Ван Чуан взяла книгу и начала мысленно вычислять дни: «Пройдя туда и обратно, этот слуга вернется к середине осени. Если этот слуга не сможет вернуться вовремя, молодая мисс должна обратиться к Хуан Цюань, когда вы войдете во дворец. Бан Цзоу не может войти в Императорский дворец, поэтому молодая мисс должна быть осторожна».

Фэн Юй Хэн рассмеялась: «Я, молодая мисс вашей семьи, не легкая цель. Более того, это не праздничный банкет середины осени с мужчинами и женщинами. Сюань Тянь Мин тоже будет там!»

Говоря так, Ван Чуань также полностью расслабилась и больше не говорила об этом.

Вечером Сюань Тянь Ге послала некоторых людей, чтобы напомнить Цзи Руи как можно скорее отправиться в Сяо Чжоу. Императорский репетитор Е Жун планировал принять Цзи Руи в ночь банкета середины осени и объявить об этом всей академии.

Услышав это, Яо Ши быстро начала упаковывать вещи Цзи Руи.

Фэн Юй Хэн не понимала, какие правила существуют в школе в древнюю эпоху. Не в силах помочь, она могла стоять только в стороне и держаться за Цзи Руи, в то время как Яо Ши делала всю работу.

Яо Ши все упаковала, вздыхая: «Вы, наконец, позволили мне успокоиться. У А-Хэнг есть девятый принц, который жаждет ее, поэтому, естественно, там нечего обсуждать. Теперь у Цзи Руи также впереди большое будущее. Если бы ваш дедушка узнал об этом, он определенно был бы очень счастлив».

Впечатление Цзи Руи о его дедушке по материнской линии было очень размытым. В конце концов, он был еще очень маленьким в то время; однако он всегда слышал, как Яо Ши и Фэн Юй Хэн упоминают его, поэтому у него были некоторые ожидания от этого деда по материнской линии.

«В будущем, когда Цзи Руи достигнет хорошего прогресса, я определенно буду относиться к дедушке матери очень хорошо». Маленький ребенок поднял голову к Фэн Юй Хэн и сказал: «Если у старшей сестры есть время, не забудьте прийти ко мне в Сяо Чжоу. Цзи Руи определенно покажет себя в лучшем свете. В будущем, независимо от того, как поживает старшая сестра, Цзи Руи сможет позаботиться о старшей сестре».

Услышав слова маленького ребенка, Фэн Юй Хэн почувствовал покалывание в носу.

По сравнению с теплым и полным надежным павильоном Тонг Шэн, когда-то процветающий двор Цзинь Юй теперь был похож на живой труп. Даже Чен Юй вышла и отправилась жить в боковую комнату.

В это время Чен Юй держала в руке письмо и спросила слугу Йи Юэ: «Кто послал это?»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 118**

Глава 118 – Женщины с общей судьбой

Чен Юй обедала снаружи усадьбы тем вечером.

Это письмо отправило ее в отдельную комнату на втором этаже ресторана под названием Здание Мин Юэ в столице. Однако в письме не упоминалось, кто был отправитель.

Йи Юэ только сказала Чен Юй, что она была дана ей одним из слуг, которые охраняли дверь. Человек, который его доставил, был ребенком. После того, как письмо было доставлено кому-то в поместье Фэн, ребенок сразу убежал.

В то время Йи Юэ не одобряла выход Чен Юй. В конце концов, день закончился. Более того, неизвестно, с какого рода человеком они будут встречаться. Что, если бы была какая-то ловушка, тогда они не избежали бы неприятностей.

Но Чен Юй была непреклонна при выходе. По какой-то причине она была уверена, что это письмо исходило от союзника; кроме того, этот союзник привел бы к некоторым изменениям в ее жизни.

Йи Юэ ничего не могла сделать. У нее не было выбора, кроме как сопровождать Чен Юй. Хозяин и слуга в карете, они бросились к зданию Мин Юэ. Когда они прибыли на второй этаж, там уже стоял официант. Увидев их, он быстро подошел и спросил: «Можете ли вы быть молодой мисс с фамилией Фэн?»

Фэн Чен Юй использовала марлю, чтобы закрыть ее лицо, прежде чем покинуть усадьбу. Услышав этого официанта, она кивнула и последовала за официантом в отдельную комнату.

Когда она приехала, уже был кто-то, кто пил чай. Это была худая девочка, которая носила светлую одежду и бамбуковую шляпу.

Она приказала Йи Юэ стоять на страже снаружи и отправилась одна. Войдя, она услышала, как девушка в бамбуковой шляпе сказала: «У самой старшей молодой мисс Фэн действительно есть смелость, чтобы ответить на это приглашение».

Услышав эти слова, Чен Юй сразу узнала, кто был перед ней. Она приветствовала другого человека и сказала: «Итак, это была имперская дочь Цин Ле».

Другой человек положил свою чашку, слегка кивнув, сказав Чен Юй: «Садись».

Только тогда Чен Юй села напротив нее и сняла марлю. Затем она сказала Цин Ле: «Здесь только двое из нас в этой отдельной комнате, зачем беспокоиться о бамбуковой шляпе».

Цин Ле была слегка испугана и плотно сжала кулаки. Затем она проговорила сквозь стиснутые зубы: «Я не могу снять ее. Я боюсь, что в этой жизни я никогда не смогу снять ее».

Чен Юй была ошеломлена, а затем вспомнила, как был сожжен дворец Дин Ан: «Было ли ваше лицо сожжено?» Сразу после этого она почувствовала, что что-то не так. Цин Ле носила бамбуковую шляпу, но шелк, покрывающий ее лицо, был невероятно тонким. Сидя напротив нее, она могла ясно видеть, что никаких изменений во внешности Цин Ле не было. «Что именно случилось?» Чен Юй поняла, что что-то не совсем правильно и быстро задала другой вопрос.

Цин Ле стиснула зубы и злобно сказала: «Благодаря вашей второй сестре, мои волосы полностью сгорели!» Когда она это сказала, она внезапно сняла бамбуковую шляпу с головы.

Чен Юй была полностью ошеломлена. Казалось, что под бамбуковой шляпой Цин Ле ее голова была совсем лысой. Ее голова, которая когда-то была покрыта глянцевыми волосами, теперь осталась без единой волосинки. На ее скальпе были шрамы, у некоторых была часть не отпавшей кожи, а у некоторых были пятна крови. Это было действительно слишком отвратительно.

Чен Юй некоторое время чувствовала тошноту и едва могла подавить ее.

Цин Ле, однако, была самоуничижительной и сказала: «Просто постарайся привыкнуть. Когда я впервые увидела, что случилось с моей головой, я чуть не отрубила ее. Вы знали? Мои волосы никогда не будут расти снова. Мой царский отец привел многих врачей, но все они сказали, что они больше никогда не вырастут».

Глаза Цин Ле стали красными. Девушка была сожжена до такой степени, в этой жизни не осталось никакой надежды.

Но она была изначально имперской дочерью! Хотя ее отец был бессильным лордом, она все еще была более благородной, чем другие девочки, но теперь она упала до такой степени ... «Все из-за этой Фэн Юй Хэн. Я должна ее убить!»

Фэн Чен Юй была очень умной. Она знала, что Цин Ле не просто вызвала ее, чтобы немного пожаловаться. У них не было достаточно хороших условий, чтобы обсудить что-нибудь приятное. Если другая сторона хотела пожаловаться, она бы не искала ее. Размышляя об этом, Цин Ле должна захотеть обсудить союз с врагом своего врага и перетащить Фэн Юй Хэн из ее славного положения.

Чен Юй знала, что, слушая о тайне другой стороны, ей также нужно будет сделать свою собственную тайну известной. Только таким образом их товарищество перешло бы на другой уровень.

Таким образом, она налила себе чашку чая, но не выпила ее. Вместо этого она окунула свой платок в чай. После того, как платок был мокрым, она вытерла собственные брови перед Цин Ле. Через некоторое время обе ее брови были полностью стерты, оставив обнаженный лоб без единой брови.

Цин Ле была полностью ошеломлена. Лицо Фэн Чен Юй всегда было чем-то, что заставило других девушек завидовать. Это был образ, который не мог примириться со странным существом перед ней!

Чен Юй увидела взгляд Цин Ле и знала, что ее собственное откровение имеет эффект. Затем она быстро сдвинула свою челку, чтобы закрыть брови. «Благодаря Фэн Юй Хэн, я теперь похожа на императорскую дочь Цин Ле».

Цин Ле интересовалась: «Как это случилось с тобой? Она побрила их?»

Чен Юй с горечью улыбнулась: «Размышляя об этом, императорская дочь должна была услышать о том, что случилось на похоронах моей матери, верно?»

«Вопрос вашего брата, начинающего огонь?»

«Да». Фэн Чен Юй кивнула и сказала: «Но что может заставить собственного сына начать огонь. Разве это не потому, что брат знал, что мать была убита Фэн Юй Хэн. Только тогда он потерял контроль и захотел убить ее, а затем из-за того, что он поскользнулся, он поджог траурный зал, который сжег мои брови. Имперская дочь, скажите мне, мой долг с Фэн Юй Хэн, я должна попросить моего брата заплатить?»

Цин Ле согласилась с ее размышлениями: «Естественно, вы должны погасить долги с Фэн Юй Хэн. То, что сделал ваш брат, было правильным. Если бы это была я, я бы тоже хотела разорвать ее тело на тысячи кусочков, прежде чем моя ненависть будет решена. Правильно, твои брови могут вырасти?»

Чен Юй горько улыбнулась: «Я спросила врача. Хотя они могут вырасти, процесс их восстановления очень длительный. Нет надежды на то, что они восстановятся в течение одного года. Если я хочу, чтобы они выросли, как раньше, это займет не менее двух-трех лет. Вы знаете, от двух до трех лет. Мне четырнадцать в этом году, и через три года я уже давно пройду период замужества». Она сознательно преувеличила это, чтобы облегчить положение Цин Ле. На самом деле ее брови должны начинать расти через полгода, в то время как они должны вернуться к норме через семь-восемь месяцев».

Цин Ле рассердилась, чем больше она ее слушала, тем чаще она вспоминала собственные волосы: «По крайней мере, твои брови вырастут. Мне придется ходить такой до конца жизни».

Чен Юй почувствовала, что эти двое достигли консенсуса, поэтому она не дождалась, когда Цин Ле полностью объяснит, и сказала: «На самом деле у Чен Юй и имперской дочери изначально не было никаких реальных связей, но теперь у нас общий враг, поэтому как насчет сотрудничества имперской дочери и Чен Юй, и забрать то, что мы потеряли?»

Цин Ле чувствовала, что Чен Юй поддерживала ее, поэтому ей больше не нужно было продавать эту идею. Кивнув, она сказала: «Я искала тебя сегодня и по этой причине. В конце концов, ты и она обе живете в семье Фэн, поэтому тебе нужно лучше изучить ее повседневную жизнь. Со своей стороны, я была имперской дочерью на протяжении многих лет. У меня есть свои силы снаружи. Когда мы вдвоем будем действовать вместе, нет необходимости бояться, что Фэн Юй Хэн причинит нам неприятности».

Чен Юй была очень рада, что была соучастником в этом деле, поэтому она поспешно кивнула и сказала: «Имперская дочь, не волнуйся. В будущем, если имперской дочери нужно, чтобы Чен Юй сотрудничала во всем, просто дайте мне знать. Вопрос только в том, как мы будем общаться? Продолжать отправлять письма в усадьбу не лучший вариант».

У Цин Ле была идея: «Это здание Мин Юэ находится под именем нашего дворца. Если у меня есть новости, я пришлю сюда слугу. Вы также должны отправить надежного слугу, чтобы лично приехать сюда. Если у вас есть какие-либо планы, вы можете оставить их у лавочника».

На данный момент Цин Ле и Чен Юй сформировали надлежащий альянс, и это, очевидно, оставалось неизвестным для Фэн Юй Хэн. В настоящее время она помогает Яо Ши готовить то, что нужно Цзи Руи в Сяо Чжоу.

Яо Ши решила отправить Цзи Руи как можно скорее. Во-первых, чтобы показать академии, что они делают все возможное. Во-вторых, она хотела, чтобы Цзи Руи оспорил место старшего молодого мастера в семье Фэн, опасаясь, что это принесет беспокойство, в этом никогда не спокойном месте.

В этой связи Фэн Юй Хэн согласилась. Она всегда чувствовала, что смерть Чэнь Ши, отъезд Фен Дай и Фэн Цзы Хао не приведут к тому, что усадьба Фэн станет мирной. Однако Чен Юй не сдалась бы так легко. Когда ее мать и брат были удалены таким образом, если бы она ничего не сделала, тогда она не была бы Фэн Чен Юй.

Фэн Юй Хэн, очевидно, не боялась действий Чен Юй, но она беспокоилась о том, что Яо Ши или Цзы Руи станут мишенью. По правде говоря, она действительно хотела, чтобы Яо Ши сопровождала Цзи Руи в Сяо Чжоу, но Цзи Руи сказал, что он храбрый мальчик. Как он мог ходить повсюду со своей матерью. Чтобы обучить его независимости, она могла только принять этот образ мышления.

На следующее утро члены семьи Фэн снова собрались у ворот усадьбы Фэн после завтрака.

На этот раз это был праздничный вопрос. Фэн Цзи Руи принимал руководителя школы, императорского учителя Е Жун, в качестве личного ученика. Этот вопрос был таким радостным событием, что даже Фэн Цзинь Юань светился, поглаживая голову Цзи Руи.

Он, в конце концов, действовал как отец. С его детьми, обладающими великолепными планами на будущее, это было гораздо более важно, чем его собственный официальный рейтинг, что сделало его эмоциональным. Поддерживая голову Цзи Руи, он дал несколько советов и предупреждений: «Когда вы доберетесь туда, убедитесь, что вы слушаете учителя. Не будь ленивым. Не ходи учиться плохим вещам от плохих детей. Вы будете личным учеником, поэтому вы не просто будете учиться у учителя, вы также будете следить за его повседневной жизнью. Учитель на один день - отец на всю жизнь, поэтому вы не должны быть похожими на других учеников и просто спрашивайте своего учителя».

Цзи Руи кивнул, не совсем понимая. Затем он повернул голову к Фэн Юй Хэн.

Она шла вперед и повторяла слова Фэн Цзинь Юаня, затем добавила: «То, что сказал отец, нужно делать все возможное, чтобы помнить его слова. Все в порядке, если ты не понимаешь их прямо сейчас. Рано или поздно наступит день, когда ты поймешь». Что касается вещей, которые Фэн Цзинь Юань сказал, Фэн Юй Хэн была в большой степени согласна. Фактически, она чувствовала, что это была самая надежная вещь, которую сказал ее отец. «Цзи Руи, теперь ты большой ребенок, и ты не сможешь часто возвращаться домой, поэтому ты должен быть осторожен снаружи. С этого момента твой учитель будет также похож на твоего отца. Независимо от того, что происходит, попросить учителя помочь в решении вопроса - лучший вариант».

Цзи Руи искренне кивнул, а затем поклонился Фэн Юй Хэн и Фэн Цзинь Юаню: «Цзи Руи запомнил все это. Спасибо, отец и старшая сестра за ваши учения. Отец, пожалуйста, позаботьтесь о своем теле». После того, как он сказал это, он повернулся к матриарху: «Цзи Руи не сможет выполнить свои сыновни обязанности перед бабушкой и надеется, что бабушка не будет винить меня».

Слезы начали вытекать из глаз матриарха. Этот раз было гораздо более трогательным и достойным, чем год, когда они отправили Цзы Хао в Академию.

Яо Ши обняла Цзи Руи какое-то время, плача, и Фэн Юй Хэн очень трудно было разделить их. Она также пообещала Цзи Руи, что она отправится навестить его в Сяо Чжоу после того, как закончится Праздник середины осени. Только тогда она помогла ребенку сесть в повозку.

Наблюдая за движением, все больше и больше Фэн Цзинь Юань думал над словами, которые вчера говорила матриарх. У него действительно появилась надежда. Надеюсь, что семья Яо была в порядке, поэтому он мог еще раз поддержать Яо Ши. Таким образом, Яо Ши и Фэн Юй Хэн снова станут его сыном и дочерью первой жене. При этом его второй дочерью первой жены будет официальная принцесса Юй, а его второй сын первой жены будет учеником нынешнего императора. Как это было бы славно!

Обернувшись, он обратил внимание на взгляды матриарха. Фэн Цзинь Юань знал, что у него и у матриарха были подобные мысли.

Провожая Цзи Руи, все собрались вернуться в усадьбу, когда увидели, как медленно приближается повозка.

Матриарх издала испуганный крик, она тут же узнала карету. Она быстро сказала: «Подождите, подождите. Кажется, это императорская карета!»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 119**

Глава 119 – Приглашение на банкет во дворце

Люди усадьбы Фэн повернули головы и оглянулись. Разумеется, эта карета направилась прямо туда, где они стояли, прежде чем остановиться перед воротами в поместье Фэн.

После этого занавес в карете был снят, и молодая девушка неторопливо вышла.

Причина, по которой матриарх признала эту карету, состояла в том, что дворец отправил карету в каждый из великих домов в столице. В карете была группа однотипных и красивых дворцовых горничных. Приглашения, которые были отправлены, были для Праздника середины осени, который проводила Императрица.

Как правило, такие приглашения будут раздаваться по принципу «один за другим». Приглашались бабушка, главная жена, сын и дочь первой жены.

Что касается семьи Фэн, то в предыдущие годы это была только матриарх. Раньше это была Яо ши. В этом году, однако, было неизвестно, кого пригласят.

Матриарх слегка двинулась, продвигаясь вперед. Она взяла инициативу и поздоровалась с девушкой: «О, эта же девушка была отправлена семье Фэн в том году. Прошел год с тех пор, как мы в последний раз встречались, и вы действительно становитесь все красивее с каждым разом».

Девушка тут же показала блестящую улыбку и сошла с экипажа. Затем она повернулась к матриарху и поклонилась: «Этот слуга приветствует пожилую мадам Фэн и приветствует лорда Фэн».

Матриарх быстро поднялась и остановила ее: «Не нужно быть таким вежливым».

Фэн Цзинь Юань также улыбнулся и кивнул: «Семья Фэн просто сегодня праздновала радостный повод. Мы только отправили второго сына в Сяо Чжоу, чтобы стать учеником главного учителя Е Жун. Поскольку эта девушка пришла, чтобы доставить приглашение, как насчет того, чтобы немного посидеть и выпить чаю перед отъездом!»

Слуга дворца, услышав эти слова, быстро поздравила Фэн Цзинь Юаня: «Главный учитель Е Жун - нынешний уважаемый господин! Второй молодой мастер семьи Фэн действительно удачлив. Кажется, что ежедневные учения лорда Фэн были правильными. Я искренне поздравляю лорда Фэн».

Все любили слышать сладкие слова. Всего несколько слов заставили всех в усадьбе Фэн широко улыбаться.

Однако она отказалась войти в усадьбу для чашки чая. Она только передала приглашение матриарху: «Это приглашение, переданное лично Императрицей. В этом году есть еще несколько имен в списке приглашений для семьи Фэн. Старшая мадам должна начать готовиться раньше». Затем она повернулась к Фэн Цзинь Юаню и сказала: «В соответствии с установившейся практикой императрица включала только имена приглашенных женщин. Мой Господин будет приглашен самим Императором при дворе».

Матриарх получила приглашение и сказала еще несколько слов дворцовой горничной, прежде чем отпустить ее.

Когда экипаж скрылся из виду, матриарх пережила ее любопытство и не открыла приглашение. Она повернулась ко всем и сказала: «Все вы поедете со мной во внутренний двор Шу Я. Цзинь Юань, ты занимайся своими делами. Тебе не нужно беспокоиться о проблемах женщин».

Фэн Цзинь Юань кивнул и направился к Сосновому двору. Что касается всех остальных, они последовали за матриархом и пошли во двор Шу Я.

Только после того, как они вошли во внутренний двор Шу Я, и все сели, матриарх открыла приглашение.

Нужно было сказать о приглашении, три года назад, только матриарх и Яо Ши были приглашены, потому что Фэн Юй Хэн не было еще десяти лет, поэтому ей было неудобно присутствовать на дворцовом банкете.

За последние три года приглашенные были матриархом и Чен Юй. Чэнь Ши была той, кого игнорировали все, но поскольку Чен Юй была скрыта семьей Фэн, она не была во дворце.

Правила были такими. Императрица назвала человека приглашенным, и этот человек мог найти оправдание, чтобы не пойти. Так или иначе, императрица была просто вежлива и давала чиновникам какую-то возможность. Что касается приглашенных, с таким количеством присутствующих, у нее не было времени беспокоиться о каждом человеке. Однако если человек не был приглашен, он определенно не мог войти. Даже если бы они ворвались во дворец, если их поймали, то это будет считаться очень серьезным преступлением.

На сегодняшний день матриарх открыла приглашение, но она была слегка ошеломлена написанными именами.

Помимо нее, были названы Фэн Юй Хэн и Фэн Сян Ронг.

Самое главное, что ее две внучки были приглашены по имени, в отличие от предыдущих лет, где просто говорилось в приглашении: «Приглашения бабушке и дочери Фэн первой жены посетить банкет в Императорском дворце».

Обычно приглашение упоминало бабушку, главную жену и дочь первой жены. Сегодня, однако, оно говорило: «Приглашения бабушке усадьбы Фэн, второй дочери Фэн Юй Хэн и третьей дочери Фэн Сян Ронг на банкет в Императорском дворце». Это означало ...

Матриарх обратила свое внимание на своих двух внучек. Надо было сказать, что если бы Фэн Юй Хэн была приглашена, она не была бы слишком удивлена; однако даже Фэн Сян Ронг была в списке. Что это значит? Когда Сян Ронг стала известна во дворце?

Никто не понимал, что хотела сказать матриарх. Если бы она только посмотрела на Фэн Юй Хэн, они бы не посчитали это странным, думая, что на приглашение будет имя Фэн Юй Хэн. Но затем Ан Ши увидела, что матриарх обращает внимание на Сян Ронг, поэтому она почувствовала себя немного неловко, спрашивая: «Свекровь, что говорилось в приглашении?»

Матриарх повернулась и сказала: «Как и в предыдущие годы, эта пожилая женщина была приглашена на банкет, а также ... оно специально назвало А-Хэнг и Сян Ронг».

«Назвало?» Человек, который спросил, была Чен Юй. Она была немного не уверена в том, что это значит: «Оно говорит, что дочери наложниц могут войти во дворец?»

Матриарх не ждала, вместо этого она передала приглашение бабушке Чжао: «Проходите и смотрите сами».

Бабушка Чжао пригласила всех посмотреть. Выслушав все удивленные возгласы, она вернула приглашение матриарху.

«Вы все поняли?»

Все кивнули. В то время как некоторые люди чувствовали себя совершенно счастливыми, были и некоторые, кто был недоволен.

Счастливыми были, естественно, Яо Ши и Ан Ши, а также Сян Ронг. Цзинь Чжэнь просто сказала, что это кажется свежим. В конце концов, это ее не касалось. Что касается несчастных, то определенно были Чен Юй и Хан Ши.

Из-за Чэнь Ши Чен Юй была наказана тем, что ей нельзя было выходить в течение пяти лет. Чтобы сохранить загадочную ауру, она никогда не ходила на предыдущие банкеты. В этом году, однако, она действительно хотела присутствовать, но было уже слишком поздно.

«А-Хэнг и Сян Ронг должны подготовиться». Матриарх отвергла все сомнения, которые у нее были. Она обратила внимание на реакции Ан Ши и Сян Ронг и обнаружила, что они также не знали, почему Сян Ронг была названа. Подумав еще немного, она слышала, что Фэн Юй Хэн и Сян Ронг были очень близки, так что, возможно, Фэн Юй Хэн попросила девятого принца положительно высказаться о ней. Если бы это было так, то это было понятно. Возможность семьи Фэн иметь другого ребенка, которого ценит дворец, была, в конце концов, большим плюсом.

Думая так, матриарх чувствовала себя намного легче. Еще раз взглянув на Сян Ронг, ее взгляд стал еще добрее.

Но затем она снова посмотрела на Чен Юй и увидела ослепительный взгляд в ее глазах. Вся яркость, которая когда-то принадлежала ей, теперь была разделена между дочерьми наложниц, так как она могла не злиться?

Матриарх видела чувства Чен Юй, но она ничего не могла сделать. Она могла только утешить ее, сказав: «Вопрос Чен Юй, в будущем, я попрошу твоего отца подумать о другом решении. Попросите его посмотреть, можно ли исправить отношения с императорской наложницей Юнь». Чем больше она говорила, тем спокойнее стал ее голос. Даже у нее не было никакой уверенности. Хотите восстановить отношения с императорской наложницей Юнь? Даже сам Император не мог понять, как после долгих лет восстановить свои отношения с имперской наложницей, и какие идеи могут возникнуть у семьи Фэн?

Чен Юй пустила пару слез. Вставая, она поклонилась: «Спасибо, бабушка за то, что беспокоилась за меня».

Матриарх кивнула, позволив Чен Юй сесть. Затем она повернулась к Яо ши и сказала: «Вы уже присутствовали на банкете, поэтому вы должны понимать правила и этикет. Дайте А-Хэнг и Сян Ронг еще несколько советов. Не позволяйте двум детям не знать надлежащего этикета».

Это было обязательным для Яо Ши. Она быстро встала и подчинилась.

Фэн Юй Хэн, глядя на нервный, но возбужденный вид Сян Ронг, считала это довольно интересным. Глядя затем на Чен Юй, которая была напротив нее, и ее удрученный вид, она также чувствовала себя развлеченной. Таким образом, она решила дать Чен Юй больше поводов для злости: «Я слышала, что на этом банкете присутствуют не только дамы и чиновники. Все принцы также будут присутствовать. Я также слышала, что не будет разделения гостей мужского пола и женского, и все они будут сидеть вместе».

«Правильно». Матриарх объяснила: «Потому что Праздник середины осени - это день единства, никаких правил нет. Это похоже на новогодний праздник, гости мужского пола и гости женского пола не разделены на две группы».

Фэн Юй Хэн внимательно выслушала это, а затем сказала: «Помимо принца Юй и принца Чун, которого я вижу регулярно, и принца Сян, который появился на похоронах матери, я никогда не видела никого из других принцев!»

Сян Ронг уже не могла терпеть и присоединилась к разговору, тихо спрашивая: «Сколько принцев во дворце?»

«Я знаю это». Фэн Юй Хэн подняла голос: «Принц Юй самый младший, поэтому должно быть девять принцев. Принцесс нет. Имперская дочь Ву Янь - единственная дочь семьи Сюань».

Матриарх кивнула: «А-Хэнг права. Вы войдете во дворец. Хорошее знание имперской семьи тоже хорошо. Таким образом, вы не будете пойманы в неведении и не потеряете лицо семьи Фэн».

Сян Ронг быстро встала и поклонилась: «Учение бабушки правильное. Сян Ронг определенно узнает как можно больше от второй сестры и наложницы матери Яо. Сян Ронг не потеряет лицо семьи Фэн».

Матриарх была удовлетворена и махнула рукой: «Тогда давайте разойдемся. Вернитесь и хорошо подготовьтесь. Думая об этом, осталось немного дней».

Все встали вместе и попрощались с матриархом.

Пока Фэн Юй Хэн шла ко двору, она сплетничала с Сян Ронг; однако, ее голос был немного громче «Сян Ронг, ты знала? Говоря об этом, это действительно смешно. Не смотрите, как его Высочество принц Чун всегда носит белую одежду или светлую одежду и имеет изысканный внешний вид. В действительности, я слышала, что его любимый цвет красный! Он особенно любит девушек, которые носят красный цвет. Они всегда могут заставить его остановиться и обратить на них внимание».

Сян Ронг была очень серьезным ребенком. Она чувствовала, что Фэн Юй Хэн говорила правду, поэтому она не могла не начать об этом болтать.

Две сестры шли и разговаривали, и слова, которые они произносили, проникали в уши Фэн Чен Юй.

Красный, седьмой принц любит красный цвет!

В этот момент ее ум был поглощен этими словами, которые медленно начали укореняться. Будучи спровоцированной, она отправила Йи Юэ в здание Мин Юэ, чтобы назначить встречу с имперской дочерью Цин Ле той ночью.

Фэн Юй Хэн повела Сян Ронг и Ан Ши в павильон Тонг Шэн. Вместе с Яо Ши они пошли во двор.

Хуан Цюань достала два набора одежды, а некоторые служанки держали их для показа.

Одним из них было длинное платье из изысканного облачного шелка, а другое - мантия из парчи обыкновенной. Осеннее солнце светило прямо, заставляя два заветных куска одежды ярко светиться, мгновенно превращая маленький двор в ослепительную сцену. Зрелище было слишком ослепительным для людей, чтобы смотреть прямо на него, но они также не хотели отводить взгляд.

Не говоря с Ан Ши и Сян Ронг, даже сама Фэн Юй Хэн почувствовала, что это слишком красиво. Неудивительно, что древние люди считали эти ткани национальными сокровищами. Когда такая одежда была сделана из простой ткани, это, казалось, не было чем-то особенным, но теперь, когда она была сделана из сокровища, это было действительно ослепительно.

Под солнечным светом, изысканный облачный шелк, казалось, имел парящий вид. Будь то дым или туман, у него был мистический вид. Хуан Цюань сказала: «Под лунным светом он блестяще отражает свет, как будто это была поверхность воды».

Глядя на парчу в просторе, он ударил прямо в сердце. Каким бы раздражительным ни был человек, глядя на эту одежду, он сразу успокоился. Затем Хуан Цюань сказала: «Ночью, любой, кто смотрит на эту одежду, был бы совершенно счастлив сделать все, что хочет владелец».

Это было национальным достоянием.

Ан Ши не знала, как благодарить Фэн Юй Хэн. Она просто вытащила Сян Ронг и сказала: «Вторая юная мисс слишком любезна. Мать и дочь не могут отплатить. В будущем, независимо от того, что происходит, мы всегда будем стоять у второй молодой мисс и делать все возможное».

Фэн Юй Хэн не была слишком вежливой и просто сказала Хуан Цюань, чтобы она аккуратно упаковала одежду, и платье из тонкого облачного шелка было передано служанке Сян Ронг. Затем она сказала: «Когда Сян Ронг выйдет замуж за семью, старшая сестра, естественно, подарит тебе еще один комплект одежды».

В тот вечер Чен Юй и Цин Ли сидели друг напротив друга в отдельной комнате в здании Мин Юэ. Чен Юй можно было услышать, умоляя Цин Ле: «Я прошу, чтобы имперская дочь подумала о том, как помочь мне войти во дворец в ночь банкета».

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 120**

Глава 120 – Входя во дворец

Вопрос Чен Юй, которой не разрешили войти во дворец, было то, о чем знала Цин Ле; однако она не понимала, почему Чен Юй абсолютно должна была попасть туда.

«Хотя банкет в середине осени во дворце будет грандиозным, это не то, что нужно посетить. Вы не посещали все предыдущие годы, так почему вы должны идти в этом году?»

Чен Юй уже подумала об оправдании: «Это также первый случай, когда Фэн Юй Хэн примет участие в банкете. Даже если она будет очень хорошо подготовлена, там будут области, где ей не хватает знаний. Более того, этот недостаток - это то, что мы можем использовать. Может быть, имперская дочь не хочет видеть, какой дурочкой она может выставить себя?»

Слова Фэн Чен Юй успешно вызвали ее интерес. Цин Ле задумалась на некоторое время, а затем придумала идею: «В день банкета, сделай свое лицо темнее и действуй как мой слуга. Я могу рискнуть привести тебя во дворец».

Чен Юй очень обрадовалась и быстро кивнула, сказав: «Имперская дочь, не волнуйся. Естественно, я буду осторожна».

Цин Ле предупредила ее: «Если тебя кто-то узнает, я не буду защищать тебя».

Чен Юй кивнула: «Я определенно не буду подставлять имперскую дочь».

Они договорились, что Чен Юй направится к дереву лорда Дин Ан в пригород и будет ждать там. Перед отъездом она немного подумала и напомнила Чен Юй: «Императрица действительно боится кошек».

Чен Юй некоторое время молчала.

И точно так же прибыл день банкета. Пока Фэн Юй Хэн думала о том, чтобы найти способ вылечить ноги Сюань Тянь Мина, Яо Ши сказала ей: «Сегодня вечером ночь банкета в честь середины осени». В то же время она получила два набора одежды от Цин Лин: «Прекрасная одежда, которую вы и Сян Ронг собирались носить, была очень красивой, но Чэнь Ши скончалась. Ношение такой красивой одежды было бы не очень подходящим. Эти два набора одежды были сделаны после обсуждения с наложницей матерью Ан. Один – бледного морского цвета, а другой бледно-голубого. Они идеальны для вас двоих».

Фэн Юй Хэн была ошеломлена и начала считать дни. Но, конечно, сегодня был пятнадцатый день восьмого месяца.

Яо Ши сказала ей: «Дворцовый банкет состоится ночью, поэтому праздник усадьбы семьи будет в полдень. Я увидела, что на стороне матриарха не так много приготовлений. Думая об этом, кажется, что у нее нет никаких намерений посещать банкет в этот год, так что это будете только ты и Сян Ронг. Правила дворца, о которых я вам рассказывала, запомнили ли вы их все?»

Яо ши была неспокойной и снова напомнила ей: «Ты и Тянь Ге хорошо ладите, поэтому, как только вы окажетесь во дворце, просто оставайтесь с ней. Если у вас возникнут какие-либо проблемы, ваша тетя Лан также поможет вам».

Слушая, как Яо Ши упоминала принцессу Вань Сюань, Фэн Юй Хэн вспомнила что-то и посоветовала Яо Ши: «Мама, ты должна выходить из дома чаще. Теперь, когда Цзи Руи нет дома, тебе нечего делать. Как насчет того, чтобы Хуан Цюань сопровождала тебя во Дворец Вань Сюань. Размышляя об этом, тетя Лан тоже очень скучает по тебе».

Яо Ши горько улыбнулась: «В конце концов, я теперь наложница. Как я могу покинуть усадьбу, когда захочу».

«Мать может сказать, что ты собираешься позаботиться о магазине или просто сказать как все есть. Я боюсь, что матриарх очень хочет, чтобы ты чаще посещала дворец Вань Сюань».

Яо Ши кивнула: «Мы поговорим об этом после банкета середины осени».

Фэн Юй Хэн ничего не сказала, ожидая Сян Ронг. Две сестры переодели одежду перед тем, как отправиться во внутренний двор Шу Я.

Праздник в тот день в полдень был во дворе Шу Я, потому что матриарх сказала, что траурный зал для Чэнь Ши был построен в дворце Пиона, и она хотела быть подальше от него. Таким образом, они просто не пошли туда.

Все заняли свои места, и Фэн Цзинь Юань посмотрел на стол, наполненный хорошей едой, затем сказал: «Почему это кажется хуже, чем еда с лекарством, которую А-Хэнг приготовила в тот день».

Матриарх согласилась: «Как насчет того, чтобы А-Хэнг снова приготовила ее на другой день?»

Фэн Юй Хэн нашла это очень забавным: «В тот день А-Хэнг была только помощником. Все это сделали императорские повара и сэр Мо. Кроме того, в создании меню были задействованы Император и Императрица. Как это могло быть то, что мы могли бы легко съесть».

Матриарх, услышав это, не могла не пожаловаться на Чэнь Ши: «Если бы не вмешательство Чэнь Ши, мы бы смогли наслаждаться блюдами должным образом. Одна возможность в жизни была потрачена впустую».

Фэн Цзинь Юань сказал: «Это в прошлом. Каким бы ни был исход, сэр Мо не сообщил об этом Императору, иначе я боюсь, что семья Фэн пострадала бы и была наказана».

Матриарх неоднократно вздыхала, и наложница мать быстро начала гладить вещи: «Сегодня праздник середины осени. Давайте не будем говорить о таких вещах».

«Правильно». Матриарх восстановилась: «Двое детей сегодня войдут во дворец. Мы не можем повлиять на настроения детей». Когда она сказала это, она спросила Фэн Юй Хэн: «Вы готовы?»

Фэн Юй Хэн ответила: «Не волнуйся, бабушка. Наложница мать Яо рассказала мне и Сян Ронг о правилах дворца. Уже были подготовлены подарки императрице, имперской наложнице Юнь и семерым внукам».

Фэн Юй Хэн была очень дотошна. Входить во дворец и не посещать императорскую наложницу Юнь было бы неправильно. Кроме того, ранее во время похорон Чэнь Ши, Сюань Тянь Ге и ее друзья пришли в поместье Фэн, каждый из которых принес щедрые подарки. Все их дары были для матриарха, но все они были ради того, чтобы повысить репутацию Фэн Юй Хэн. Им также дали надежду, что пожилая мадам Фэн будет относиться к ним лучше из-за этих даров. Поэтому, когда она снова встретилась с ними, она не могла этого сделать, не подготовив что-то.

Конечно, она не могла принести такие приятные вещи. Семья Фэн никогда не давала ей никаких хороших вещей, и все, что было у нее, ей дал Сюань Тянь Мин.

Фэн Юй Хэн почувствовала, что может конкурировать с тем, что они подарили, поэтому она решила пойти с неординарным путем. Она будет делать то, что она знает лучше всего.

«А-Хэнг действительно дотошна». Услышав, что она не только приготовила подарок императрице, но и подготовила его для императорской наложницы Юнь и ее четырех друзей, матриарх была чрезвычайно довольна. Она не могла не спросить: «Может быть, А-Хэнг воспользовалась подарками из приданого? Ах, такого рода вещи должны устраивать усадьбы, поэтому вы должны были прийти ко мне раньше».

Фэн Юй Хэн улыбнулась: «Бабушка слишком беспокоится. Независимо от того, это императрица или императорская наложница Юнь, они не видели этого раньше. Правильно, А-Хэнг приготовила некоторые лекарственные травы, чтобы улучшить тело. Это можно рассматривать как простая рекомендация. Я уверена, что Императрица не будет возражать». На самом деле, как это может быть простое лекарство. Но она не хотела рассказывать людям в поместье Фэн об этом.

Матриарх была изначально скупым человеком. Фэн Юй Хэн не нуждалась в ее подарке, чтобы быть лучшей во дворце, иначе ей придется снова потратить большую сумму денег.

Семья болтала и смеялась во время обеда. Матриарх оглянулась и вздохнула: «Чен Юй все еще не хочет выходить на улицу?»

В последнее время Чен Юй начала отказываться выходить. Матриарх спрашивала людей вокруг, но все они говорили, что старшая молодая мисс была в плохом настроении.

Матриарх задумалась и подумала, что это должно быть потому, что она не могла войти во дворец, поэтому она была несчастна. Думая об этом, это было так. Ее две младшие сестры, рожденные наложницами, были названы в приглашении, но она как дочь первой жены вообще не упоминалась. Кто был бы счастлив в такой ситуации?

Фэн Цзинь Юань был немного недоволен: «Чен Юй тоже испорчена».

Однако Фэн Юй Хэн пыталась успокоить его: «Отец, не обвиняй старшую сестру. Все это результат беспорядка, вызванного предыдущей матерью. Не думай, что старшая сестра была замешана без видимой причины, и сегодня день Праздника середины осени. Думая об этом ... она, должно быть, думает о своей матери».

Говоря так, Фэн Цзинь Юань с трудом смог выразить что-либо еще. Чэнь Ши все-таки родила Чен Юй. Желая, чтобы она была счастлива вскоре после смерти Чэнь Ши, она должна была быть слишком бессердечной.

Таким образом, он больше не говорил об этом, и семья начала есть.

Когда они все съели, матриарх почувствовала себя немного несчастной и снова спросила Фэн Юй Хэн: «Те продукты, приготовленные с лекарством, А-Хэнг не знает, как их сделать вообще?»

Фэн Юй Хэн ответила с улыбкой: «Не то, чтобы я не знала, как это сделать. Простые вещи я могу сделать, и я понимаю рецепты. Если бабушке они понравились, то А-Хэнг специально выйдет и возьмет урок у шеф-повара, который поможет А-Хэнг, как имперские повара, помогли сэру Мо, и я сделаю еду, приготовленную с лекарством для бабушки. Звучит хорошо?»

Матриарх была невероятно рада услышать это: «Хорошо! Конечно, это хорошо!» Затем она посмотрела на Цзинь Чжэнь и сказала: «И сделай что-нибудь для Цзинь Чжэнь, чтобы восстановить ее тело. Она еще молода, поэтому ей нужно будет дать семье Фэн третьего молодого хозяина».

Фэн Юй Хэн слышала, как матриарх воспитывает Цзинь Чжэнь, поэтому она небрежно сказала: «У наложницы-матери Цзинь Чжэнь просто был выкидыш, поэтому ей нужно нормально восстановиться. Однако просто восстановиться физически недостаточно. Ее настроение также должно оставаться положительным». Когда она это сказала, она посмотрела на Фэн Цзинь Юаня: «Мать-наложница была раньше служанкой матери. Наряду с ней, казалось, было еще трое, верно?»

Фэн Цзинь Юань немного подумал: «Двое из них были проданы, а еще одна осталась наблюдать за внутренним двором Цзинь Юй».

Матриарх также вспомнила: «Это был человек по имени Мань Си?»

Фэн Цзинь Юань кивнул.

Затем Фэн Юй Хэн дала рекомендацию: «Размышляя об этом, эти четверо выросли вместе. Они должны быть довольно близки. Как насчет того, чтобы Мань Си отправилась к наложнице-матери Цзинь Чжэнь, чтобы позаботиться о ней. В течение нескольких дней она сможет больше общаться с наложницей, а настроение матери-наложницы значительно улучшится».

Матриарх также рассмотрела эту идею, а затем сразу согласилась с ней.

Цзинь Чжэнь сидела за столом и поблагодарила Фэн Юй Хэн. Затем она поблагодарила матриарха и Фэн Цзинь Юаня.

Семейный праздник середины осени прошел в радостной атмосфере.

Вечером, Фэн Юй Хэн и Фэн Сян Ронг неоднократно получали предупреждения и советы от всех в поместье Фэн, прежде чем попасть в карету. Фэн Цзинь Юань также сел в свой экипаж. Гости мужского пола и женщины-гости вошли во дворец через разные ворота, поэтому пути, по которым они добирались, были, естественно, разными.

Двое привели своих слуг. Фэн Юй Хэн привела Хуан Цюань, а Сян Ронг привела слугу по имени Мин Чжу.

Только после того, как карета, отъехавшая от поместья Фэн, Сянь Ронг наконец вздохнула: «Я не слишком нервничала изначально, но, прочитав лекции, начинающиеся днем, я все больше нервничала. О, верно», - она что-то вспомнила: «Вторая сестра, Сян Ронг не приготовила подарок императрице. Наложница-мать сказала, что матриарх ничего не сказала, и мы не могли позволить себе ничего хорошего. Меня можно считать только вместе с отцом».

Фэн Юй Хэн погладила руку Сян Ронг: «Подарок, который я приготовила для Императрицы, достаточен для нас двоих, и я включила твою долю».

Сян Ронг вздохнула с облегчением: «Спасибо, вторая сестра. Во время обеда я услышала, как бабушка поднимает вопрос о подготовке подарка, поэтому я всегда беспокоилась об этом. Я беспокоилась, что, когда отец подарит свой подарок, он не упомянет нас».

Фэн Юй Хэн улыбнулась: «Не волнуйся. Даже если бы мы ничего не подготовили, отец обязательно сказал бы и о нас. Он не беспокоится о том, что мы теряем репутацию, но он беспокоится о лице семьи Фэн».

Они поболтали по дороге, и очень скоро прибыли во дворец.

Женские гости вошли через ворота на западе. То же самое было каждый год. Когда они прибыли, там уже было много мадам и молодых мисс, ожидающих, чтобы их приглашения были проверены, прежде чем они смогли войти во дворец.

Когда Фэн Юй Хэн и Сян Ронг покинули экипаж, они не были замечены многими людьми. В конце концов, люди, которые могли прийти на этот банкет, были все мадам и молодые мисс из семей правителей. Независимо от того, было ли это личным достижением или достижениями в заботе о стране, все они были высоких положений, чем те, которые посещали день рождения принцессы Дин Ан.

Тянув вдоль Сян Ронг, она подошла к группе людей, пытаясь посмотреть, сможет ли она найти Жэнь Си Фэн и Сюань Тянь Ге.

Пока они оглядывались вокруг, прибыла довольно длинная карета, поднимая пыль.

Деликатные молодые мисс сразу использовали носовые платки, чтобы скрыть свои рты и носы. Нахмурившись, они все оглянулись и увидели, что карета остановилась перед воротами. Как только поднялась занавеска, из кареты вышла девушка с головой, завернутой в шелк, а затем слуга в красной одежде.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 121**

Глава 121 – Семья Бу

Все ее узнали. Та, у которой была обернута голова шелковым платком, была императорская дочь Цин Ле. Неудивительно, что она была настолько высокомерной. Хотя мадам и молодые мисс были из семей чиновников, их положение было ниже, чем у Цин Ле. Однако Император не стал бы на сторону лорда и имперской дочери, у которой больше не было дворца. Но у них было врожденное качество, и те, у кого было это качество, не обращали внимания ни на кого.

Таким образом, все взглянули в ее сторону, прежде чем вернуться и продолжить делать свои дела.

Тем не менее, взгляд Фэн Юй Хэн продолжал фокусироваться на девушке за Цин Ле. Хотя она все время опускала голову, казалось, была немного темнее и была видна всеми как слуга Цин Ле, она знала, что это Фэн Чен Юй.

Она уже знала, что Фэн Чен Юй подумает о способе проникновения во дворец, но она изначально думала, что она попадет сюда из-за третьего принца. Она не думала, что она действительно пойдет с имперской дочерью Цин Ле.

После того, как Цин Ле покинула экипаж, она не встала в очередь. Она пошла прямо к воротам и приготовилась войти во дворец, но ее остановила бабушка.

Цин Ле нахмурилась: «Наглая!»

Эта дворцовая бабушка не была трусом. Она много лет провела во дворце. Работая в присутствии Императора и Императрицы, как могла какая-то дрянная имперская дочь наводить на нее какой-то страх. Услышав крики Цин Ле, бабушка начала смеяться и сказала: «Императорская дочь Цин Ле, этот старый слуга была приглашена Императрицей, чтобы проверить приглашения гостей-женщин, вошедших во дворец. Если имперская дочь захочет проникнуть туда, тогда этот старый слуга может только отправить кого-нибудь, чтобы сообщить Императрице».

Цин Ле нахмурилась и хотела продолжить спорить, но Фэн Чен Юй уже достала приглашение и передала его.

Она больше ничего не говорила. Лучше было иметь меньше проблем. То, как оделась Фэн Чен Юй, уже подтолкнуло ее к краю, но в этот момент она больше не хотела поднимать ее.

Увидев, что служанка вручила ей приглашение, старая бабушка посмотрела на Чен Юй укорительным взглядом, а потом подумала об этом.

Слуга была одета в более привлекательную одежду, чем мастер. Получив приглашение и посмотрев на него, она сказала Цин Ле: «Как правило, императорской дочери приходится стоять в очереди. Оглянитесь позади вас, так много мадам и молодых мисс ждут. Этот старый слуга, который смотрит на ваше приглашение, слишком несправедлив. Но так как вы - имперская дочь, тогда мы проигнорируем правила один раз. Я надеюсь, что имперская дочь может приехать немного раньше в следующем году, чтобы избежать проблемы с очередью». Сказав это, она вернула приглашение, а Цин Ле холодно фыркнула. С Фэн Чен Юй она быстро прошла через ворота.

Фэн Юй Хэн увидела, что они идут дальше, а затем отвернула взгляд. Фэн Сян Ронг тихо спросила: «Почему императорская дочь Цин Ле обернула голову платком? Это очень уродливо».

Фэн Юй Хэн рассмеялась: «У нее нет выбора, кроме как спрятать голову. Я слышала, как большой огонь в Дин Дворце сжег все ее волосы. Как они могли так быстро отрасти».

Сян Ронг услышала это и вспомнила о волосах Цин Ле. Она не могла не рассмеяться.

В это время Фэн Юй Хэн увидела Жэнь Си Фэн и быстро потянула Сян Ронг.

Жэнь Си Фэн, Фэн Тянь Юй и Бай Фу Жун стояли вместе. Увидев, как Фэн Юй Хэн пришла, они стали еще счастливее. Фэн Юй Хэн увидела троих, но она нахмурилась: «Кажется, вы собрались вместе. Почему вы меня не позвали?»

Бай Фу Жун улыбнулась и потянула ей руку: «Как могло случиться, что мы собрались вместе. Мы ругались, чтобы встать вместе». Когда она это сказала, она обернулась и улыбнулась мадам позади нее: «Тетя Мэй, можем ли мы добавить еще двух человек?»

Та, которую зовали тетя Мэй, явно хорошо знакома с Бай Фу Жун, так как она быстро отступила на полшага, позволив Фэн Юй Хэн и Сян Ронг присоединиться к ним. Эти двое быстро поблагодарили мадам, а затем поприветствовали людей, стоявших за ней в очереди, и поблагодарили их.

Все были вежливы, и атмосфера была мирной.

Фэн Юй Хэн представила трех друзей Сян Ронг и сказала ей: «Когда мы войдем во дворец позже, вы сможете увидеть имперскую дочь Ву Янь. Вы видели ее несколько раз раньше».

Это был первый раз, когда Сян Ронг встречала столько много людей. Каждый из них был из какой-то преуспевающей семьи, поэтому она немного нервничала. Не говоря ни слова, она просто послушно кивнула.

Фэн Юй Хэн ничего не могла сделать: «Моя третья сестра просто застенчива и не очень много раз выходила из усадьбы. Не возражайте!»

Группа друзей болтала и смеялась. Прежде чем они это поняли, они подошли к воротам. В это время еще одна карета подъехала по дороге. Скорость этой кареты была намного быстрее, чем скорость кареты Цин Ле, поэтому она подняла много пыли. Это заставило бабушку, которая проверяла приглашения, вздохнуть пару раз.

Но никто не жаловался на это. Фэн Юй Хэн почувствовала, что это странно. Неужели мадам и молодые мисс из семей чиновников в столице легко мирятся с этим?

Бай Фу Жун слегка потянула рукав и тихо сказала: «Это экипаж семьи Бу».

Фэн Юй Хэн не понимала: «Семья Бу?»

Жэнь Си Фэн обернулась и сказала: «А-Хэнг просто вернулась в столицу не так давно, так что, естественно, вы не знаете об изменениях, произошедших в столице в эти несколько лет. Семья Бу была изначально маленькой официальной семьей. Их высший ранг был шестым рангом. Однако три года назад дочь семьи Бу перешла от привилегированной наложницы к позиции официальной принцессы. Таким образом, семье Бу также удалось подняться».

Фэн Тянь Юй добавила: «Отец принцессы Бу недавно стал высокопоставленным чиновником, стандартным офицером второго ранга».

Как только они обсуждали это, они увидели, как экипаж семьи Бу остановился, там же, где и карета императорской дочери Цин Ле. Открыв занавеску, девушка не спеша вышла из вагона. С набором пурпурной одежды, которая струилась на ветру, ее длинные волосы текли вниз, как водопад. У нее была гладкая и глянцевая кожа и красивые брови. Она была красивой женщиной, сделанной словно из воды, но ее холодное лицо придало ей ледяной вид.

Бай Фу Жун тихо объяснила Фэн Юй Хэн и Сян Ронг: «Она племянница принцессы Бу, Бу Ни Шан».

Старая бабушка увидела Бу Ни Шан и была намного теплее, чем когда увидела Цин Ле. Мало того, что она проявила инициативу в том, чтобы пойти поприветствовать ее, она даже не взглянула на приглашение. Она только поспешно разрешила Бу Ни Шан войти во дворец.

Однако Бу Ни Шан не обратила на нее никакого внимания. Вместо этого она оглядела толпу, и ее глаза остановились на Фэн Юй Хэн.

Она неторопливо моргнула, затем подошла к Фэн Юй Хэн. Только когда она подошла прямо к ней, она остановилась и долго смотрела на нее. Затем она спросила: «Это ты позаботилась об этой шлюхе Цин Ле?»

Фэн Юй Хэн продолжала оглядываться, ее глаза сдерживали холодный свет. Вместо этого у нее был злой вид, как у Сюань Тянь Мина. Все ее тело излучало ауру царственной лени.

Бо Ни Шан нахмурилась, затем услышала, как Фэн Юй Хэн сказала: «Мисс должна направить этот вопрос Сюань Тянь Мину». Она даже не назвала его принцем Юй, вместо этого использовала его имя. Выражение Бу Ни Шан не изменилось, но только Фэн Юй Хэн видела, как ее зрачки сужались.

«Очень хорошо». Бу Ни Шан внезапно улыбнулась, ее подбородок слегка поднялся с невероятным высокомерием, которое стало еще более властным.

Но в ее сердце все еще родилось чувство разочарования. Ей хотелось подойти и презирать их какое-то время, но эта гордость вовсе не прошла мимо беззаботного отношения Фэн Юй Хэн. Более того, она чувствовала себя побежденной, услышав слова «Сюань Тянь Мин».

Сердце Бу Ни Шан была в смятении. Перевернувшись, она ушла и вошла во дворец.

Девочки были немного смущены. Фэн Тянь Юй спокойно спросила Фэн Юй Хэн: «Я слышала, что Бу Ни Шан и Цин Ле не ладят. Почему она выглядит так, будто она считает тебя врагом?»

Фэн Юй Хэн пожала плечами: «Кто знает».

Пока они болтали, старая бабушка уже повернулась, чтобы попросить у них приглашения. Старая бабушка, казалось, узнала других троих, когда они обменялись несколькими словами. Когда дело дошло до Фэн Юй Хэн, она подумала, а потом посмотрела на приглашение. Затем она восклицала в неожиданности: «Принцесса Юй? О!» Эта бабушка была невероятно расстроена: «Это вина этого слуги за то, что ее глаза не видят. Как я осмелилась позволить принцессе Юй так долго ждать. Этот старый слуга заслуживает смерти. Я прошу принцессу простить этого старого слугу». Говоря это, она опустилась на колени.

Фэн Юй Хэн быстро остановила ее. Она могла сказать, что эта старая бабушка была действительно расстроена. Она не могла не проклинать мысленно Сюань Тянь Мина. Учитывая его репутацию, когда люди слышали какие-либо упоминания о нем, казалось, они видели призрака.

«Бабушка, пожалуйста, встаньте. Я просто помолвлена с его Высочеством принцем Юй. Я еще не вышла замуж за него».

«Вступление в брак - это то, что произойдет рано или поздно». Бабушка сказала, улыбаясь: «Кто не знает о принцессе, которую его Высочество принц Юй выбрал! Это вопрос, о котором знают все во дворце. Нет необходимости, чтобы принцесса была скромной». Говоря об этом, она лично возглавляла группу, входя во дворцовые ворота. Затем она сказала служанке: «Быстро приведите принцессу Юй и молодых мисс во внутренний двор Лю Ли».

Услышав слова «принцесса Юй», слуга испугалась. Она быстро опустилась. Фэн Юй Хэн не могла беспокоиться о том, чтобы остановить ее. В ожидании, когда она закончит свое поклонение, она сказала: «Ну, тогда веди нас».

Наконец, выходя из ворот, Бай Фу Жун улыбнулась и сказала: «Настолько потрясающе! Разумеется, сопровождая А-Хэнг, мы сможет поживиться мясом».

Фэн Юй Хэн беспомощно сказала: «А если будет лекарство вместо мяса, вы съедите его?»

«Какое лекарство?» Их глаза одновременно загорелись. Что касается лекарства, то Фэн Юй Хэн представляла семью Яо, и когда было такое, что лекарство семьи Яо было разочарованием.

Фэн Юй Хэн сказала им: «Я оставила его в карете. Когда мы выйдем, я дам вам ваши порции. Верните их прямо в свои усадьбы. Это чай, который я приготовила, который питает кожу. Есть также те, которые уменьшают внутренний жар. Есть еще одно, которое хорошо для глаз и улучшает ваши волосы. Принесите их домой и выпивайте их каждый день, как если бы вы пили чай. Вкус хороший, и он эффективен».

Услышав это, девочки были очень счастливы. Они никогда не слышали об этом типе чая, и все они почувствовали некоторую надежду в их сердцах.

Фэн Юй Хэн затем сказала Жэнь Си Фэн: «Я слышала, что ноги генерала Жэнь начинают болеть, когда погода становится холодной. Я приготовила ему лекарство. Я дам его тебе позже. Если генерал все равно будет чувствовать себя плохо, я могу пойти и лично взглянуть. Теперь, когда мой дед по материнской линии больше не находится в столице, хотя я могу быть незрелой, я считаю, что моя собственная медицинская доблесть не плоха».

Услышав это, Жэнь Си Фэн, естественно, была очень благодарна. Держа руку Фэн Юй Хэн, она сказала: «Я не скажу слишком много слов благодарности. Что касается нашей семьи, то травма отца является самой большой проблемой. Если бы отец услышал слова А-Хэнг, он определенно был бы очень счастлив».

Фэн Тянь Юй снова начала размышлять о Бу Ни Шан: «Говоря о битвах, старший брат принцессы Бу, похоже, контролирует четверть армии Да Шун. В эти годы он находился на востоке и не возвращался в столицу в течение двух лет».

Жэнь Си Фэн кивнула: «Тот, на кого полагается семья Бу, не был стандартным вторым лордом Бу. Напротив, это генерал Бу Конг на востоке. Говоря об этом, А-Хэнг, ты и этот человек разделяете общее происхождение ...»

Фэн Юй Хэн отчаянно искала воспоминания у владельца тела. Она не знала, какое происхождение она могла бы делить с семьей Бу.

Жэнь Си Фэн развеяла ее сомнения: «Это то, о чем я изначально не знала. Моя мать сказала это несколько дней назад. В то время, когда ты родилась, божественный доктор Яо лечил травму брата Бу Бай Пинга, который был отцом Бу Ни Шан, Бу Бай Ци. В то время Бу Конг также присутствовал там. Он старше тебя на семь лет, и я слышала, что он невероятно красив. Божественный доктор Яо был очень рад после того, как помог твоей матери родить тебя, поэтому он дал большое количество лекарств Бу Бай Ци. В то время Бу Конг был еще молод, поэтому, когда он увидел, что божественный доктор Яо счастлив, он также чувствовал себя счастливым. Он также кричал, что женится на тебе, когда вырастет».

Фэн Юй Хэн опустила голову в свои руки. Как, черт возьми, это можно считать связью с семьей Бу. Это была явно несчастная любовная интрига.

Сплетни были чем-то, что любили женщины. Слова Жэнь Си Фэн заставили остальных почувствовать себя очень заинтересованными, поскольку они подтолкнули ее к продолжению, таким образом, Жэнь Си Фэн продолжила: «Божественный доктор Яо думал, что это просто шутка, но кто бы мог подумать, что Бу Конг воспримет это близко к сердцу. Когда тебе было всего шесть лет, он попросил отца устроить женитьбу; однако в то время ты была дочерью первой жены семьи Фэн. Семья Бу была также ничем в глазах семьи Фэн, поэтому твой отец, естественно, не согласился. Бу Конг был подавлен в течение долгого времени, пока тебя не прогнали из столицы семьи Фэн. Семья Бу внезапно выросла, и Бу Конг попросил у императора лошадь, после чего он бросился охранять восточную границу».

Фэн Юй Хэн щелкнула своим языком. Это тоже было увлечение?

Фэн Тянь Юй напомнила всем: «Этот вопрос не нужно упоминать дальше. Кто не знает, что А-Хэнг и девятый принц уже помолвлены. Семья Бу также наслаждается приятной мечтой. Скорее всего, они видели, как девятый принц не воспринимал вопрос о браке всерьез за все эти годы. Только тогда они набрались смелости выйти вперед».

Фэн Юй Хэн кивнула: «Да, вещи прошлого должны быть оставлены в прошлом. В любом случае, я не помню. Но Сюань Тянь Мин не воспринимает меня всерьез - это долг, который мне нужно будет отплатить».

Фэн Тянь Юй закрыла рот. Неужели она вызвала какие-то проблемы?

Следуя указаниям дворцового слуги, они направились к внутреннему двору, где должен был состояться банкет. Когда они были на полпути, Фэн Юй Хэн остановилась и подтолкнула Сян Ронг к трем, сказав: «Возьмите мою сестру. Я позабочусь о дани уважения первой наложнице Юнь. Поскольку я очень редко приезжаю во дворец, было бы плохо не посетить ее».

Все поняли. Бай Фу Жун взяла инициативу и потянула Сян Ронг на свою сторону. Затем она сказала слуге, ведущему их: «Сопровождайте юную мисс Фэн в Зимний Лунный дворец. Мы знаем путь во внутренний двор Лю Ли. Мы можем просто следовать за толпой».

Двор Лю Ли фактически не был сравним с Дворцом Зимней Луны. Игнорируя тот факт, что люди там были довольно пламенными, нормальные люди, которые пошли туда, чувствовали себя плохо. В дополнение к нраву имперской наложницы Юнь, был настоящий страх стать жертвой.

Тем не менее, Фэн Юй Хэн в настоящее время желала уйти, поэтому она ничего не могла сделать. Это была будущая принцесса Юй. Войдя во дворец, посещение будущей свекрови было понятным. Она могла только терпеть это и кивнуть, готовясь привести Фэн Юй Хэн в направлении Дворца Зимней Луны.

Фэн Юй Хэн, естественно, видела чувства этого слуги. Она не собиралась причинять этому слуге дворца какие-то трудности, она сказала: «Нет необходимости. Просто приведи моих друзей во внутренний двор Лю Ли. Мой слуга здесь следовал за девятым принцем ранее, поэтому она знает путь к Дворцу Зимней Луны».

Услышав это, слуга дворца стала счастливой. Затем она подтвердила у Хуан Цюань, что она действительно знала путь до того, как привела Бай Фу Жун и друзей во внутренний двор Лю Ли.

Фэн Юй Хэн последовала за Хуан Цюань и поспешила к Дворцу Зимней Луны. Хуан Цюань спросила ее: «Молодая мисс, ты принесла подарок, который ты приготовила для императорской наложницы Юнь?»

Фэн Юй Хэн кивнула: «Он в моем рукаве. Это небольшая вещь, которая не торчит».

Хуан Цюань тогда чувствовала себя непринужденно. Она говорила, пока шла: «Все слуги в Императорском дворце опасаются императорской наложницы Юнь. Но на самом деле имперская наложница Юнь довольно милая. Она особенно хороша в отношении двух принцев. Единственная вещь - ее личность немного холодная, и ей не нравится встречаться с Императором».

Фэн Юй Хэн была беспомощна. Как личность назойливой наложницы Юнь описывается как холодная. Это было странно. Имперская наложница не встречалась с Императором, но все же не была в подвешенном состоянии. Более того, несмотря на это, продолжающееся столько лет, она по-прежнему любима. Похоже, что странной была не просто императорская наложница Юнь, император тоже был странным. Она вспомнила некоторые слова мудрости из своей предыдущей жизни. Неужели действительно правда, что недостижимое действительно было лучше?

«Правильно». Она вспомнила, что Жэнь Си Фэн только что сказала: «Что касается семьи Бу, насколько ты их знаешь?»

Хуан Цюань немного задумалась и сказала: «Не очень. Я знаю только, что Бу Конг находится на восточной границе Да Шун с четвертью армии под его командованием. Сначала внезапный подъем семьи Бу был связан с тем, что Бу Бай Пин стала принцессой. Теперь, однако, Принцесса Бу опирается на Бу Конг. Единственный, кого любит Император, - имперская наложница Юнь, и это то, что даже Императрица не может контролировать. Тем не менее, к принцессе Бу неплохо относятся. У нее было все, кроме детей».

«Не имея ребенка, значит, нет будущего». Фэн Юй Хэн поняла эту концепцию: «Бу Ни Шан - родная сестра Бу Конг. Глядя на ее возраст, она должна быть примерно в том же возрасте, что и Фэн Чен Юй. Были разговоры о браке?»

«Да». Хуан Цюань сказала: «Бу Ни Шан помолвлена с четвертым принцем Сюань Тянь Йи. Я считаю, что брак будет установлен на начало весны в следующем году».

Как говорили двое, они прибыли ко дворцу Зимней Луны.

Фэн Юй Хэн посмотрела на этот дворец, который был отчужденным и пустынным, но красивым. Она не могла не почувствовать себя немного тронутой.

Она не знала, что именно произошло между имперской наложницей Юнь и Императором, и она не собиралась об этом спрашивать Сюань Тянь Мина. Просто императорская наложница смогла провести десять лет без встречи с Императором, но Император все еще любил ее до такой степени. Это можно считать чудом.

Когда она и Хуан Цюань прибыли в ворота дворца Зимней Луны, слуга внутри не казался слишком удивленным, увидев их взволнованными. Она просто пошла вперед и сказала: «Этот слуга показывает уважение к принцессе».

Фэн Юй Хэн привыкла к людям Сюань Тянь Мина, которые называли ее принцессой, поэтому она не остановила ее. Она только сказала: «Я приехала сегодня, чтобы отпраздновать Праздник середины осени во дворце. Перед началом банкета я хотела сначала обратиться с уважением к императорской наложнице Юнь. Я не знаю, удобно ли сейчас или нет».

Служитель дворца подняла голову и сказала: «Конечно, удобно. Императорская наложница давно знала, что принцесса придет, поэтому она заставила этого слугу прийти утром, чтобы поприветствовать вас».

Фэн Юй Хэн была ошеломлена. Имперская наложница Юнь даже подумала, что она придет? Но при дальнейшем рассмотрении это не было чем-то странным. Без исключения любой, кто с намеком на здравый смысл, посетит свою будущую свекровь, чтобы воздать должное, когда они войдут во дворец.

Она последовала за слугой дворца и вошла. Имперская наложница Юнь все еще была на любимой лунной смотровой площадке. Служитель дворца вошел и доложил, прежде чем сказать Фэн Юй Хэн: «Принцесса, пожалуйста, заходите». Оглянувшись на Хуан Цюань, она с некоторым смущением сказала: «Девушка Хуан Цюань, вы могли бы подождать вместе с этим слугой?»

Раньше Хуан Цюань была частым гостем Дворца Зимней Луны. Более того, она была скрытым стражем императорской наложницы Юнь в течение двух лет. В этом дворце не было ни одного слуги, который бы не узнал ее. Она, естественно, поняла правила императорской наложницы Юнь, поэтому она кивнула и больше ничего не сказала.

Фэн Юй Хэн вошла в зал для просмотра луны и увидела настоящую наложницу Юнь, одетую сегодня в платье из хлопчатобумажной розовой ткани. У нее все еще была приятная внешность, с которой она делилась с Сюань Тянь Мином. Сидя на ступеньках к смотровой площадке луны, она держала чашку и что-то пила.

Нос Фэн Юй Хэн был острым. Понюхав пару раз, она могла сказать, что это вино.

Она сделала несколько шагов и опустилась на колени перед императорской наложницей Юнь: «Невестка показывает почтение императорской наложнице. Прошло много дней с тех пор, как я в последний раз видела имперскую наложницу, все ли хорошо?»

Она использовала тот же способ обращения к ней, как это было разрешено в предыдущий раз. Сразу почувствовалось их знакомство.

Имперская наложница Юнь была очень довольна этим. Кивнув, она протянула руку: «Не оставайся на коленях там все время. Здесь нет посторонних. Приходите».

Фэн Юй Хэн послушно подошла. Прижимая руку к ее руке, она достала подарок, который она заранее приготовила из своего места: «Это подарок, приготовленный дочери принцессы для императорской наложницы. Имперской наложнице-матери понравится это.

Имперская наложница Юнь услышала, как Сюань Тянь Мин высоко оценил медицинскую способность Фэн Юй Хэн и ее необычные вещи. Она также знала, что она когда-то была учеником персидского эксцентрика. Теперь, когда Фэн Юй Хэн вытащила странную вещь, она не могла не чувствовать любопытства.

«Что это?» Имперская наложница Юнь держала ее в руке. Открыв деревянную коробку, она обнаружила, что вокруг ее ладони было что-то круглое. Она держала это в руке, но она не могла понять, из какого материала оно изготовлено. Сверху было множество красивых драгоценных камней, которые она не могла назвать. Это было так прекрасно, что заставляло людей неохотно завидовать. «Какого рода драгоценные камни находятся на верхушке?» Когда-либо одинокая имперская наложница Юнь не могла вынести этого и спросила. Используя ее руку, чтобы потрогать подарок, он был полированный и гладкий с ровными краями.

«У него есть все». Фэн Юй Хэн указала на камни, сказав: «Имперская наложница, посмотрите. Есть розовый кварц, зеленая бирюза, желтый кварц, фиолетовый кварц, а также золотые и серебряные украшения».

Тот, что посередине, является кошачьим глазом. Когда она заговорила, она указала на пятно и сказала императорской наложнице Юнь: «Императорская наложница, нажмите здесь».

Имперская наложница Юнь была удивлена. После того, как он нажал на пятно, внезапно открылся маленький круглый предмет в руке. Затем она обнаружила, что изнутри появилось маленькое красивое сияющее лицо.

Имперская наложница Юнь чуть не выбросила подарок от удивления, но она также почувствовала, что красивое лицо было очень хорошо знакомо. Она не могла не взглянуть на нее еще до того, как поняла: «Разве это я?» В ее беспокойстве она даже забыла сказать свое собственное имя: «Это ... зеркало?»

Фэн Юй Хэн кивнула. Обычное круглое зеркало 21 века. Снаружи было много маленьких камней, а внутри было два круглых зеркала. Одно из них показало обычное отражение, а другое увеличенное. Она когда-то подумала, что оно достаточно красивое, поэтому купила и бросила его в ящик аптеки. До входа во дворец она решила передать это императорской наложнице Юнь. Для женщины лучше было удовлетворить ее вкусы; кроме того, в эту эпоху не было такого зеркала. Бронзовые зеркала были расплывчатыми и неясными. Они даже не могли сравниться с отражением от воды.

«У невестки когда-то был учитель персидский эксцентрик. Он оставил некоторые хорошие вещи, прежде чем вернуться в Персию. Невестка нашла это зеркало маленьким и изысканным, поэтому я подумала передать его императорской наложнице». Персия была страной, которая существовала только в сказках, поэтому она использовала ее, чтобы объяснить ее странные вещи. Это был метод, который повторил успех.

Имперской наложнице действительно понравилось. Затем она обнаружила зеркало с увеличением и не могла не вздохнуть: «Персидские ремесленники действительно превосходны, чтобы иметь возможность совершать такие вещи. Размышляя об этом, не должно быть много такого в Да Шун, верно?»

Фэн Юй Хэн посмела гарантировать: «Только у императорской наложницы есть такое зеркало».

Имперская наложница Юнь была невероятно счастлива и схватила руку Фэн Юй Хэн: «Если Мингер будет издеваться над вами в будущем, просто приходите ко мне сюда во дворце и рассказывайте о нем. Или вы также можете сказать своему седьмому брату. Он только послушает нас двоих».

Фэн Юй Хэн закрыла рот и слегка рассмеялась. Женскую дружбу действительно нужно было поддерживать дарами.

«Большое спасибо, императорская наложница». Она поблагодарила ее, затем вспомнила, что отношение императорской наложницы Юнь к семье Яо было вполне хорошим, поэтому она рассказала ей о том, что Цзи Руи стал учеником императорского учителя Е Жун и о том, что молодому поколению семьи Яо было разрешено участвовать в Императорском экзамене.

Она не думала, что имперская наложница Юнь слегка фыркнет, а потом скажет: «Люди из семьи Яо не будут участвовать в этом имперском экзамене. Если ты мне не веришь, просто подожди и посмотри».

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 122**

Глава 122 – Младший внук Императора

Фэн Юй Хэн была удивлена: «Почему семья Яо не сможет прийти?»

Имперская наложница Юнь похлопала по ее руке: «Ты узнаешь в будущем». Эти слова вызвали некоторое раздражение у Фэн Юй Хэн. «Правильно, так как вы пришли на Праздник середины осени во дворец в этом году, вам, естественно, нужно будет встретиться с племянницей Бу Бай Пинга».

«Бу Ни Шан?»

«Правильно». Имперская наложница Юнь кивнула, уголки ее губ скривились в ленивой улыбке: «Эта девушка изучала боевые искусства со своим братом с детства. Она действительно смотрит на всех свысока. Думая об этом, даже если вы не инициируете конфликт, она будет искать способ вызвать тебя на поединок. Это самый яркий момент банкета каждый год».

Оставив Дворец Зимней Луны, Фэн Юй Хэн не могла не спросить Хуан Цюань: «Изюминкой банкета является соревнование по боевым искусствам?»

Хуан Цюань сказала ей: «Это не просто соревнование по боевым искусствам. Есть конкурсы на все виды умений. Так называемый банкет - это просто возможность для мадам, молодых мисс и молодых мастеров каждой семьи познакомиться друг с другом. Молодое поколение проявляет свои таланты, поэтому старшее поколение может выбирать невестку и зятя».

Она несколько раз моргнула: «Тогда мне не нужно ничего делать, верно? Я уже помолвлена!» Наконец она почувствовала, что помолвка - действительно хорошая вещь.

Хуан Цюань вздохнула: «Просто надеюсь, что никто не будет спровоцирован! Эти молодые мисс и молодые мастера могут казаться воспитанными, но все они невероятно вспыльчивы».

Когда они шли, Фэн Юй Хэн внезапно остановилась. Хуан Цюань была поражена, услышав что-то. Затем она внезапно подняла голову и посмотрела налево.

Оба они услышали движение с этого направления и оглянулись. Первоначально они думали, что это кто-то с недоброжелательными намерениями, но кто знал, что, когда они оглянутся, они увидят ребенка, свисающего с дерева недалеко от пути. Это был мальчик в возрасте четырех или пяти лет. Он был круглый, пухлый и белый. Он родился очень милым. В это время он висел на ветке, качаясь назад и вперед, казалось, на грани падения.

«Иди, спаси его». Фэн Юй Хэн отдала приказ Хуан Цюань, но так же, как эти слова послышались, и до того, как Хуан Цюань могла двинуться, ветка щелкнула. Ребенок упал на землю и сразу начал плакать.

«О нет! Он упал». Хуан Цюань была немного обеспокоена, поскольку она чувствовала, что ребенок выглядел немного знакомым.

«Давайте подойдем и посмотрим». Фэн Юй Хэн взяла на себя инициативу и пошла к ребенку. Она всегда была таким человеком, который не любил помогать другим. Она определенно была таким человеком, который бы не помогал старушке перейти дорогу, даже если она умрет, но она не могла устоять перед детьми. Особенно она не могла противостоять детям, которые были такими симпатичными.

Хуан Цюань последовала за Фэн Юй и подбежала. Только когда они подошли близко, она ясно увидела лицо ребенка, его мандариновую куртку и подвеску, свисающую с его талии.

«Маленький внук императора?» Хуан Цюань узнала этого ребенка и не могла не начать беспокоиться: «Почему ты здесь один? Почему с тобой даже нет слуги?»

Ребенок явно повредил ногу, и боль заставляла его лицо побледнеть. Он не мог даже найти энергию, чтобы плакать, так как он отчаянно держал Фэн Юй Хэн.

«Давайте сначала посмотрим на его травму». Фэн Юй Хэн не просила Хуан Цюань ничего другого. Независимо от того, кем был этот ребенок, она была врачом. Сохранение людей и исцеление их было ее первым приоритетом.

Фэн Юй Хэн держала руку ребенка и утешала его: «Не бойся. Старшая сестра - врач. Пусть старшая сестра посмотрит, где тебе больно».

Хуан Цюань приложила руку ко лбу: «Молодая мисс, это неправильно».

«Э-э ...» Это было так: «Что же тогда, иди, осмотри окрестности, чтобы увидеть, есть ли слуги, которые следовали за ним. Тогда попросите кого-нибудь позвать императорского доктора».

Хуан Цюань посмотрела на Фэн Юй Хэн и продолжала беспокоиться о том, чтобы оставить ее здесь одну, но внука Императора нельзя было оставить без лечения. Без другого варианта она посоветовала ей: «Молодая мисс, будь осторожна». Затем она быстро ушла.

Затем Фэн Юй Хэн положила руки ему на ногу, прощупывая раны. Однако когда ее рука коснулась его ноги, он начал плакать. Она знала, что это была травма кости, поэтому она просто протянула руку ей в рукав и вытащила ножницы и распылила анестетик из своего пространства.

«Потерпи, старшая сестра разрежет твои штаны и распылит лекарство, чтобы остановить боль». В то время как она успокаивала ребенка, она начала разрезать штаны ребенка. Затем она распылила анестезию на ногу. Через пять секунд детские крики слегка утихли: «Ушла ли боль?»

«Да». Маленький мальчик жалобно кивнул, его маленькие руки все еще держали рукав Фэн Юй Хэн: «Старшая сестра, ты богиня? Почему это не так больно после того, как вы распылили эту штуку?»

Она улыбнулась и ущипнула щеку мальчика, заставив его хихикать.

«Хорошо, старшая сестра должна взглянуть на твою травму». Сказав это, она потянулась и осмотрела ногу мальчика. Ощупав ее немного, она пришла к выводу: «Она не сломалась, но в кости есть определенная трещина». Она беспомощно посмотрела на мальчика: «Разве ты не внук Императора? Почему возле тебя нет слуг? И как ты поднялся так высоко на дерево?»

Ребенок протянул указательный палец и приложил к губам, указывая на нее, чтобы молчать: «Тише, никому не говори. Я тайно пришел сюда, чтобы посмотреть на луну».

«Посмотреть на луну?» Фэн Юй Хэн полностью не понимала, о чем думал этот ребенок: «Весь путь досюда, чтобы увидеть луну?»

Ребенок ответил так, как если бы это было естественно: «Все говорят, что лунная смотровая площадка имперской наложницы Юнь - лучшее место для просмотра луны. Это место ближе к императорской наложнице дворца Юнь, поэтому, если я заберусь до самой высокой точки, я смогу увидеть очень красивую луну».

Какая была логика?

Фэн Юй Хэн была беспомощна: «Луна выглядит одинаково независимо от того, где ты на нее смотришь. В будущем не делай ничего такого опасного». С ее словами, она помогла позаботиться о травме ребенка: «Старшая сестра сначала поможет стабилизировать вашу ногу. Ты не должен двигаться. Подожди некоторое время, и императорский врач тебя посетит, так что ты можешь немного отдохнуть. Остальные вопросы оставь императорскому доктору. Эта травма, несмотря ни на что, займет три месяца, прежде чем ты сможешь снова ходить».

Она думала, что ребенку будет сложно не ходить в течение трех месяцев, но она не думала, что маленький внук этого императора будет смотреть на Фэн Юй Хэн широко раскрытыми глазами и спрашивать: «Старшая сестра, твой рукав - коробка сокровищ? Как ты можешь это все вытащить?» Он видел, как эта старшая сестра вытащила ножницы, маленькую бутылочку и, наконец, твердую доску с тканевыми бинтами .... Могут ли все женские рукава пронести так много?

Фэн Юй Хэн была на мгновение ошеломлена. Она думала только о том, чтобы обработать ноги этого ребенка, поэтому она забыла об этом вопросе ... «Разве ты не сказал, что эта старшая сестра была богиней». Она просто начала лгать: «Все это было создано старшей сестрой! Но ты не можешь рассказать никому об этом. Если ты расскажешь об этом, заклинание старшей сестры потеряет свое влияние». Когда она сказала это, вытащила кусок шоколада и положила его в рот маленького внука Императора. Да, я заблокирую тебе рот.

«Восхитительно». Ребенок держал шоколад во рту, и он удивленно кивнул: «Фэй И не будет говорить об этом никому. Старшая сестра, не волнуйся!» Что это за конфета. Она была очень вкусной: «Тогда Тянь Юй защитит этот секрет для старшей сестры. Может ли старшая сестра дать Тянь Юй эти вкусные конфеты в будущем?»1

Она кивнула: «Пока ты никому не рассказываешь, старшая сестра будет давать тебе конфеты чаще». Увидев ребенка, он торжественно согласился, она спросила: «Тебя зовут Фэй И? Сюань Фэй И?»

«Э. Я ... » Ребенок потянул пальцы: «О, второй принц, принц Юань. Я сын принца Юань. Старшая сестра, кто ты?»

Фэн Юй Хэн проанализировала эту информацию в своем уме. Раньше она не встречалась с принцем Юань: «Я ... если ты так говоришь, тогда ты больше не можешь называть меня старшей сестрой».

«Почему?»

«Потому что я невеста твоего девятого дяди».

«А?» Ребенок был ошеломлен: «Старшая сестра, ты не намного старше меня. Сколько лет моему девятому дяде, как такое возможно?»

Фэн Юй Хэн задумалась немного: «Старая корова ест молодую траву». 2

«Тогда старшая сестра, ты не должна выйти замуж за старую корову, не так ли?» Когда Фэй И вырастет, вы должны выйти замуж за Фэй И! Не забывай об этом, у нас есть общий секрет!»

Фэн Юй Хэн была лицом к лицу с ним. Он действительно не разочаровал семью Сюань. Такой молодой возраст, но он уже знал, как угрожать людям.

«Тише». Она внезапно остановила ребенка и тихо сказала: «Кто-то идет. Помни, тайна богини никому не может быть рассказана!»

Сюань Тянь Юй использовал свои маленькие пухлые руки и закрыл рот, пылко кивая.

Очень быстро, на другом конце небольшого пути, группа людей подбежала. Хуан Цюань шла впереди с группой людей позади нее. В этой группе была пара не старше 30 лет, имперский врач, евнух, дворцовые слуги и бабушки.

Мадам во дворцовой одежде побежала, плача. Когда она увидела Сюань Тянь Юй, она еще громче плакала и помчалась: «Мой И’ер!»

Фэн Юй Хэн была поражена и быстро остановила ее: «Принцесса, вы абсолютно не должны оказывать никакого давления на ногу внука Императора. У него травма!»

Подошла принцесса Юань. Услышав эти слова, она, наконец, заметила Фэн Юй Хэн. Размышляя об этом, Хуан Цюань рассказала ей о ситуации на пути сюда, поэтому она сразу же узнала ее: «Итак, вы девятая сестра, не так ли? Я искренне благодарю вас за спасение моего Тянь Юй».

Фэн Юй Хэн ничего не объяснила. Она только сказала: «Даже если он был спасен, мы не успели. Когда мы обнаружили молодого внука Императора, он только что упал с дерева. Я принимала только экстренные меры, остальное потребует императорского доктора». Когда она это сказала, она объяснила ситуацию императорскому доктору: «Я уже проверила травму. В кости есть трещина. Я использовала лекарство, убивающее боль и твердую доску, чтобы стабилизировать кость. Пусть слуги вернут внука Императора в повозку. Держите его ногу, а затем продолжайте лечение».

Имперский доктор был сообразительным человеком. Во время прослушивания он отправился проверять травму Сюань Фэй И. Глядя на него, он не мог не испугаться: «Дорогая девочка, какое лекарство, унимающее боль, ты использовала? Почему это так мистично? Трещина в кости не менее болезненна, чем сломанная кость!»

Услышав это, все пошли посмотреть на поврежденную ногу Сюань Фэй И. Они услышали, как Сюань Фэй И сказал: «Совсем не больно. Нога просто онемела. В этой ноге нет чувства».

Фэн Юй Хэн сказала ему: «Как только анестезия пройдет, нога будет болеть. Когда придет время, ты не должен плакать».

Сюань Тянь Юй хихикнул. Это привело к тому, что принц Юань, Сюань Тянь Линь, стоявший рядом с Фэн Юй Хэн, расслабился. Он не мог не взять руки Фэн Юй Хэн: «Большое спасибо молодой мисс Фэн за помощь. Этот принц чрезвычайно благодарен. Если наступит время, когда вам понадобится этот принц, тогда нет необходимости, чтобы молодая мисс Фэн была вежлива».

Фэн Юй Хэн посмотрела на него. Она почувствовала, что этот второй принц не имел зла, которое было у девятого принца. У него также не было той же ярости, что и у третьего принца. Он определенно не был таким мистическим, как седьмой принц. Он казался послушным и добрым человеком. Его внешность была добродушной и искренней, что вызывало у людей определенную близость.

Фэн Юй Хэн также вернула вежливость, сказав: «Ваше Высочество, второй принц, слишком добр. Молодой внук Императора настолько милый, что никто не мог оставить его в покое».

Имперский врач не получил желаемого ответа и был совершенно недоволен. Не заботясь о том, болтали ли еще два мастера, он с нетерпением спросил Фэн Юй Хэн: «Какое лекарство вы использовали?»

1: Автор уже забыл имя этого нового персонажа. Просто помните, Тянь Юй = Фэй И

2: Идиома означает роман между пожилым человеком и более молодой женщиной.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 123**

Глава 123 – Заколка в виде Феникса

Фэн Юй Хэн знала, что это была общая проблема врачей, поэтому она вручила ему распылительную бутылку: «Это бутылка, которая распыляет лекарство, убивающее боль. Это то, что я получила от персидского эксцентрика много лет назад. Я просто использовала некоторые из них на юном внуке Императора. Пожалуйста, позаботьтесь об этом. Одно его применение длится два часа. По прошествии времени просто распылите его снова. Внук Императора слишком молод, поэтому, если он не будет его использовать, то не может справиться с болью».

Сюань Фэй И наблюдал, как Фэн Юй Хэн использовала его раньше и сказал императорскому доктору: «Просто распылите его вот так! Нажмите на предмет сверху и распылите его на ногу. После опрыскивания нога больше не болит».

Принц Юань и принцесса Юань были очень благодарны Фэн Юй Хэн. Принцесса Юань даже сняла браслет на ее запястье, желая отдать его Фэн Юй Хэн. Фэн Юй Хэн предложила оправдание, чтобы не брать его, и принц Юань посоветовал своей принцессе: «Когда И’еру будет лучше, мы можем лично пойти с ним на встречу, чтобы поблагодарить вас, но пока давайте вернем И’ера в усадьбу».

Группа людей сразу последовала к Сюань Тянь Юй. Даже после того, как ребенка посадили на повозку и он был готов вернуться в поместье, ребенок все еще хватался за шею и звал Фэн Юй Хэн: «Богиня старшая сестра! Вы должны прийти ко мне в Юаньский дворец! Вы должны!»

Принцесса Юань не могла не рассмеяться: «Тебе следует называть ее тетей».

Можно было услышать крик ребенка: «Почему я должен называть ее тетей. Я заставлю ее выйти за меня в будущем!»

Фэн Юй Хэн выглядела крайне беспомощно по отношению к людям, которые были сейчас далеко. Затем она повернула голову и сказала Хуан Цюань: «Вы не должны говорить Сюань Тянь Мину, что сказал этот ребенок! Как бы там ни было, он дядя этого ребенка. Я хочу, чтобы он не сходил с ума и фактически не начинал борьбу с этим ребенком».

Хуан Цюань была еще более беспомощной: «Его Высочество не хулиган. Он может бить женщин, но не детей, и он определенно не ударит ребенка из своей семьи».

Только тогда она почувствовала облегчение: «Сюань Фэй И тоже очень симпатичный».

Хуан Цюань напомнила ей: «Если я ничего не скажу, это не значит, что другие ничего не скажут. Я боюсь, что его высочество уже знает об этом». Когда она это сказала, она указала на Дворец Зимней Луны позади них: «Такое происходит прямо за пределами дворца имперской наложницы Юнь, неужели молодая мисс чувствует, что это может быть скрыто?»

Фэн Юй Хэн также подумала, что это так, поэтому она не стала спорить. С Хуан Цюань она быстро направилась к банкету во внутреннем дворе Лю Ли.

Сначала они пришли немного рано во дворец, но теперь они немного опоздали после всей суматохи. Когда Фэн Юй Хэн прибыла, во внутреннем дворе Лю Ли уже было много людей. Гости мужчины сидели слева, а гости женщины справа. Уже были люди, поднимающие свои чашки в тосте, а некоторые из гостей женщин были заняты сплетнями.

Фэн Цзинь Юань всегда обращал внимание на вход. Увидев, как Фэн Юй Хэн прибыла, он быстро выбежал из толпы. Когда он подошел к ней, он спросил: «Ничего не случилось с молодым внуком Императора, верно?»

Фэн Юй Хэн покачала головой: «Ничего серьезного». Новость прошла довольно быстро.

Фэн Цзинь Юань вздохнул с облегчением: «Хорошо, что ничего не случилось. Императору очень нравится сын второго принца. Быть способным помочь ему сегодня можно считать удачей для вас. Быстро заходите и садитесь. Отец увидел Сян Ронг рядом с имперской дочерью Тянь Ге».

Фэн Юй Хэн кивнула: «Дочь тоже будет там. Отец тоже может вернуться». После этого она поклонилась и ушла.

Фэн Цзинь Юань посмотрел на уходящую дочь и вдруг почувствовал, что Фэн Юй Хэн действительно походила на людей семьи Яо. Хотя было сказано, что дети будут напоминать свою родительскую семью немного больше, эта дочь, казалось, была вырезана из той же формы, что и Яо Сиань, как в облике, так и в личности.

В этом возрасте Яо Сиань так же спасал людей и избавлял их от мучений. В Да Шун было много людей, которые получили его помощь. Теперь Фэн Юй Хэн каким-то образом начала идти по тому же пути, что и Яо Сиань. Сегодня она спасла молодого внука Императора. Будут такие случаю и завтра и на следующий день. С течением времени количество людей, которых она спасет, будет все больше и больше. Фэн Юй Хэн имела бы такую же известность, как и ее дедушка по материнской линии. Фэн Цзинь Юань не знал, должен ли он быть счастливым или обеспокоенным.

Когда Фэн Юй Хэн перешла на сторону Сюань Тянь Ге, Сюань Тянь Ге и Бай Фу Жун в настоящее время дразнили Сян Ронг, сказав, что ее лицо стало ярко-красным, увидев седьмого принца. Увидев, что Фэн Юй Хэн вернулась, она быстро провела ее, чтобы допросить Сян Ронг, делая маленькое лицо Сян Ронга таким красным, что казалось, что кровь скоро вытечет.

В это время Фэн Тянь Юй собрала их вместе и тихо посплетничала: «Каждый год Император приносит что-то, чтобы наградить гостей женщин. Видимо, в этом году приз – шпилька в виде феникса».

Фэн Юй Хэн не понимала: «Как ее будут давать? Одну на человека?»

Бай Фу Жун рассмеялась над ней: «Как им хватило бы! Каждый год на банкете идет соревнование всех видов. Только тот, кто будет первым, будет вознагражден».

Сюань Тянь Ге добавила еще больше информации, медленно раскрывая происхождение шпильки: «Эта шпилька феникса была передана через многие поколения. В общей сложности было шесть императриц, которых она волновала. Все говорят, что тот, кто ее получит, почти наверняка станет будущей императрицей».

Жэнь Си Фэн воскликнула: «Это в основном императорский указ!»

Сян Ронг была немного взволнована: «Если бы это было так, то разве за девушкой, которая получает шпильку феникса, не будут охотиться другие люди?»

Эти слова подняли еще одну тему для девочек.

Фэн Юй Хэн, однако, не заботилась об этой шпильке. Ее взгляд приземлился на девочку в красном, которая тихо разговаривала с Цин Ле.

Место Фэн Чен Юй было выбрано очень умно. Стоя рядом со столбом, она была просто вне поля зрения Фэн Цзинь Юаня. Цин Ле плохо ладила с другими, но ее Дин-Дворец снова был сожжен девятым принцем. Теперь, когда она была на большом дворцовом банкете, не было ни одного человека, который отправился бы с ней пообщаться. Чен Юй опустила голову и продолжила разговор с Цин Ле. Она иногда бросала взгляд на гостей-мужчин, и ее взгляд всегда приземлялся на Сюань Тянь Хуа.

Когда она посмотрела на принцев, она обнаружила, что все принцы с первого по девятый были здесь. Сюань Тянь Мин все еще сидел на инвалидной коляске и носил золотую маску. В руке у него была чашка вина, но он не пил. Он просто лениво откидывался назад, когда его губы поднимались. Фиолетовый цветок лотоса на лбу был слегка виден и все еще невероятно очарователен.

Сюань Тянь Хуа надел комплект белой одежды и сидел рядом с Сюань Тянь Мином. В настоящее время он разговаривал с принцем, которого она никогда раньше не видела. Его отношение было равнодушным и отчужденным.

Третий принц, Сюань Тянь Е, имел такое же сердитое выражение, как всегда, заставляя людей в трех футах от него потеть.

Второй принц Сюань Тянь Линь все еще был честным и простым. Увидев Фэн Юй Хэн, он поднял свою чашку вина и искренне кивнул. Затем выпил вино.

Фэн Юй Хэн подняла чашку со стола и сделала небольшой глоток, чтобы вернуть приветствие. Затем она посмотрела на Сюань Тянь Мина и увидела, что его губы свернуты в улыбке, когда он посмотрел на нее. Она не могла не взглянуть на него острым взглядом. Это маленькое действие вызвало смех Сюань Тянь Ге и друзей.

Наконец, прибыл хозяин банкета.

После объявления евнуха на сцене прибыл Император. После него последовала группа имперских наложниц. Была Принцесса Бу, у которой было такое же высокомерие, как у Бу Ни Шан. Были почти все редко встречающиеся императорские наложницы, и только имперской наложницы Юнь не было.

Все присутствующие немедленно встали, посмотрев на императора и императрицу на сцене, они поклонились, воскликнув: «Да здравствует Император! Да здравствует Императрица!»

Император Сюань Чжан посмотрел на всех и поднял руку: «Все, пожалуйста, садитесь!»

«Спасибо, ваше величество!» Только тогда все сели.

Фэн Юй Хэн никогда не видела Императора или Императрицы. Осторожно подняв глаза, она обнаружила, что взгляд Императора тоже опирался на нее. Их взгляды встретились, и Фэн Юй Хэн нахмурилась. Он действительно не разочаровал Императорский трон. Если бы не ее приготовление, возможно, она бы потерялась бы в его взгляде.

Что касается императора, Сюань Чжана, он был немного удивлен. Он знал только, что девятой девушкой была внучка Яо Сианя. Несмотря на ее юный возраст, у нее были удивительные медицинские навыки. Однако он не ожидал, что эта девушка будет мужественно смотреть ему в глаза и не проиграет. Он не мог не почувствовать себя тронутым, поскольку слова, которые сказал руководитель астрономического совета, снова повторились в его голове.

Звезда Феникса прибыла в этот мир. Северо-запад. Все было последовательным.

Если та, на которую указали звезды, был этой девушкой, тогда ... это действительно было бы неплохо.

Император отстранил взгляд и пошел вместе с императрицей к трону дракона. Сидя, он махнул широкими рукавами, и евнух тут же и громко позвал: «Банкет в честь праздника середины осени объявляется открытым!»

С этими словами послышался смех, и все начали танцевать.

Принцы и чиновники поприветствовали императрицу и императорских наложниц, и они с уважением возвратили благосклонность, подняв свои чашки.

Фэн Юй Хэн последовала за ними некоторое время, и, когда ей стало скучно, Сюань Тянь Ге толкнула ее локтем: «О! Кто-то пришел искать тебя».

Подняв голову, она увидела второго принца Сюань Тянь Лина, который пришел со своей чашкой вина. Таким образом, она быстро встала и приветствовала его, и он сказал: «Сестра, вы не должны быть настолько вежливы. В будущем мы будем одной семьей. Я твой второй брат. Почему ты так вежлива со мной?»

Фэн Юй Хэн рассмеялась: «Что ты говоришь, мой принц. Не обращая внимания на то, что А-Хэнг еще не вышла замуж, даже когда это произойдет, его Высочество принц Юй - ваш младший брат. Младший брат должен обычно приветствовать старшего брата».

Сюань Тянь Линь почувствовал, что эта девушка очень хорошо себя ведет. Его честное и простое лицо не могло не улыбнуться. «Сестра спасла И’ера сегодня, как старший брат, я не знаю, как поблагодарить тебя. Пока же я чествую тебя чашкой легкого вина. В другое время я обязательно приеду в поместье Фэн, чтобы поблагодарить».

Фэн Юй Хэн покачала головой: «Просто ты сказал, что мы семья, поэтому нет необходимости быть вежливым. А-Хэнг сохранила своего племянника, разве это не то, что нужно сделать. Более того, я внучка Яо Сиань. У меня может не быть других способностей, но меня тщательно обучили лечить болезни и спасать других».

Сюань Тянь Линь поднял чашу к ней и больше ничего не сказал. Откинув голову назад, он осушил всю чашку за один раз.

После этой сцены с Сюань Тянь Линь, все принцы от старшего, Сюань Тянь Ци до восьмого принца Сюань Тянь Янь, все поприветствовали Фэн Юй Хэн. Их рассуждения были очень простыми. Они просто хотели узнать свою будущую сестру.

Независимо от личных отношений между этими принцами и независимо от того, как сильно они сражались за трон дракона, им было ясно, что тот, кого больше всего предпочитал Император, был девятый принц Сюань Тянь Мин. Таким образом, им пришлось не отставать. Более того, с такими старшими братьями у Сюань Тянь Мина уже не было надежды наследовать трон. Такое показное отношение к своему младшему брату не принесет никакого вреда. Таким образом, тосты к Фэн Юй Хэн были немного более искренними.

Эта сцена была замечена Императором, и он не мог не улыбнуться и громко сказать: «Между братьями должна быть хорошая дружба. Забота о своем младшем брате, это то, что нужно сделать».

Наконец, позаботившись о принцах, Фэн Юй Хэн вытерла пот и посмотрела на демонического Сюань Тянь Мина, молча ругаясь: Идиот.

Затем она встала и долго разговаривала с принцессой Вэнь Сюань.

Наконец, она позаботилась обо всех нужных приветствиях. Затем она увидела, что Императрица, которая еще не выступала, поднялась на сцену. После того, как песня закончилась, она улыбнулась улыбкой, достойной быть матерью под небом и сказала всем: «Каждый год проводятся только два банкета. Один из них в середине осени, а один - в новом году. Этот дворец редко видит, как многие представители молодого поколения собираются в одном месте, и это делает меня по-настоящему счастливой. По мере того, как люди становятся старше, они всегда будут надеяться, что молодое поколение может иметь яркое будущее и найдет идеальные брачные союзы, поэтому каждый год на банкете наиболее важное событие будет падать на молодое поколение. В этом году будет то же самое. Пока у вас есть талант или умение, не стесняйтесь показать его. Три лучших участника будут награждены. Император также выберет победителя из семи аспектов цитра, шахматы, каллиграфия, живопись, пение, танец и стрельба из лука. Победителю будет присужден специальный предмет»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 124**

Глава 124 – Провокация Бу Ни Шан

Что касается этого особого пункта, многие из людей уже слышали слухи об этом и чувствовали себя взволнованными.

Фэн Юй Хэн заметила, как Фэн Чен Юй спросила Цин Ле о чем-то. Выслушав ответ Цин Ле, выражение лица Чен Юй показало большой шок, так как она, казалось, была на грани крика. Цин Ле закрывала ее рот, чтобы другие не смогли услышать ее. Однако это действие было замечено множеством людей, которые заставили Чен Юй быстро опустить голову.

Фэн Юй Хэн немного отодвинула стул. Она чувствовала, что такая конкуренция совершенно не связана с ней. Сама императрица сказала это. Это было ради того, чтобы дать молодому поколению шанс найти хорошие брачные союзы. Для кого-то, кто уже был помолвлен, почему она должна присоединяться к ним.

Но даже если она не хотела присоединиться к нему, был бы кто-то, кто не позволил бы ей свободно отдыхать. «Цитра, шахматы, каллиграфия, живопись, пение, танцы и стрельба из лука». Из этих семи конкурсов первые шесть привлекли большое количество избалованных молодых мисс. Большой внутренний двор Лю Ли был разделен на шесть зон соревнований, каждая зона была заполнена людьми.

Что касается зоны для стрельбы из лука, она была вне двора Лю Ли и была довольно тихой. Помимо одного человека никто больше не пришел.

И единственная девушка, которая стояла в зоне соревнований по стрельбе из лука, повернула голову в сторону, где сидела Фэн Юй Хэн. Затем она подняла правый указательный палец и с гордостью указала на нее: «Ты, соревнуйся со мной».

Фэн Юй Хэн посмотрела на эту девушку и вдруг улыбнулась. У этой улыбки было некоторое понимание, какой-то злой шарм, какая-то вялость и какое-то равнодушие.

Племянница принцессы Бу спровоцировала бы ее в любом случае.

Улыбка Фэн Юй Хэн по-настоящему заставила Бу Ни Шан почувствовать раздражение. Она не могла не показать более жестокое выражение и еще раз сказала Фэн Юй Хэн: «Ты, соревнуйся со мной в стрельбе из лука!»

Фэн Юй Хэн не поняла. Встав, она сделала несколько шагов в этом направлении, с группой людей, которые хотели увидеть что-то интересное.

«Я слышала, что это юная мисс Ни Шан из усадьбы министра Бу. Только сейчас императрица сказала, что этот конкурс ради того, чтобы дать молодому поколению возможность найти супружеского партнера. Если я помню правильно, молодая мисс первой жены усадьбы Бу была помолвлена с его Высочеством четвертым принцем, верно? Я действительно не знаю, какой результат молодая мисс Бу надеется получить, настаивая на состязании в стрельбе из лука, но я не собираюсь участвовать ни в одном из соревнований. Независимо от того, что молодая мисс Бу чувствует к своему Высочеству четвертому принцу, А-Хэнг должна принять во внимание достоинство Его Высочества девятого принца».

Ее голос не был тихим, достаточно громким для людей, которые пришли посмотреть зрелище, чтобы услышать. Что касается императрицы, то она дошла до соревнований, чтобы дать молодому поколению некоторые слова поддержки для тех, кто в настоящее время конкурирует. Это привело к тому, что внутренний двор Лю Ли стал более радостным.

Когда Фэн Юй Хэн сказала, что она сделала, Император и Императрица тоже были рядом. Услышав слова Фэн Юй Хэн, императрица не могла не улыбнуться: «Неудивительно, что ему нравится эта девушка. Она действительно похожа на Мингера».

Император также кивнул: «Мало того, что она, как Мингер. Глядя на нее, это заставляет нас вспомнить мои дни молодости». Как только это сказал Император, его лицо сжалось: «Я просто надеюсь, что этот ребенок не последует за его будущим».

Императрица утешала ее: «Она не будет. У вас просто человеческая натура. Этот ребенок, как я вижу ее, имеет большую решимость».

Частных слов между Императором и Императрицей никто не слышал. В это время в зоне соревнований по стрельбе из лука слова Фэн Юй Хэн заставили Бу Ни Шан стать еще более мстительным. Если это нужно было сказать, она раньше просто пыталась спровоцировать Фэн Юй Хэн, и если бы она не хотела участвовать в соревнованиях, она восприняла бы это как страх Фэн Юй Хэн. Теперь, однако, Бу Ни Шан была решительной и абсолютно должна был бороться с ней.

Среди зрителей, естественно, были некоторые принцы. Сюань Тянь Хуа толкнул Сюань Тянь Мина, в то время как четвертый принц, Сюань Тянь Йи, сжал обе руки за спиной. Понижая голос, он сказал: «Будущая принцесса девятого брата действительно за словом в карман не лезет!»

«Что?» Сюань Тянь Мин смотрел на площадку соревнований с прищуренными глазами. Толпа, которая блокировала его взгляд, в какой-то момент раздвинулась в стороны, давая ему четкую видимость. «Я чувствую, что Хэн Хэн сказала правду. Она просто честный ребенок, как может быть, что у нее подвешен язык. Четвертый брат, не давай ей слишком много добрых комплиментов. Она станет высокомерной».

Сюань Тянь Йи фыркнул, но ничего не сказал. Вместо этого он посмотрел на Бу Ни Шан и увидел холод в ее взгляде. Слова Фэн Юй Хэн успешно оставили след в ее сердце.

«Думая об этом, те, кто говорит много, не очень хороши своими руками». Бу Ни Шан также улыбнулась. Глядя на Фэн Юй Хэн, она сказала: «Время, проведенное в разговоре, было бы лучше потратить на практику работы с луком или размахивание мечом. Приходите сражаться с этой молодой мисс».

Жэнь Си Фэн больше не могла выносить этого наблюдения и ходила перед Фэн Юй Хэн, сердито глядя на Бу Ни Шан: «Ты, дочь семьи генерала, осмеливаешься запугивать ребенка из семьи чиновника. Ты не чувствуешь стыда? Если ты хочешь побороться, то эта молодая мисс станет вашим партнером!» Она была дочерью генерала Пин Нэна. Что касается боевых искусств, она, естественно, не желала уступать.

Но Бу Ни Шан обратилась к Жэнь Си Фэн. Она покачала головой, припуская рот: «Ты проиграла мне три года подряд. Ты хочешь потерять репутацию уже четвертый год подряд? Жэнь Си Фэн, я даже не могу заставить тебя это сделать».

Лицо Жэнь Си Фэн покраснело от этих слов. Действительно, она проигрывала три года подряд; однако, когда дело дошло до стрельбы из лука, Бу Ни Шан могла сказать, что она идеально подходит. Она почти начала думать, что другая сторона тренировалась с единственной целью этого ежегодного конкурса.

Фэн Юй Хэн, однако, не знала, что было такое противостояние. Взглянув на Жэнь Си Фэн, она могла сказать по ее выражению, что Бу Ни Шан говорила правду. Когда она подумала об этом, она действительно заинтересовалась.

«Раньше его Высочество девятый принц спросил меня кое-что». Улыбаясь, она обернулась, чтобы посмотреть на Сюань Тянь Мина. «Его Высочество спросил: «Хэн Хэн, помимо медицинского мастерства, что еще ты умеешь?» В то время мой ответ на него был: секреты должны быть раскрыты по одному. Если они все раскрываются сразу, то это уже не интересно». Она повернулась лицом к Бу Ни Шан: «Сегодня у меня изначально не было настроения участвовать в каких-либо соревнованиях, но от безграничной доброты мисс Бу трудно отказаться. Тогда будем считать, что я раскрываю один из тех секретов Его Высочеству девятому принцу, чтобы он мог насытить свое любопытство!»

Бу Ни Шан фыркнула: «Ты слишком много говоришь». Затем она сделала несколько шагов в зону соревнований, где евнух поклонился ему. Она держала лук и указывала на цель в двадцати шагах: «Согласно правилам, три стрелы, чтобы определить победу или поражение».

Фэн Юй Хэн также пошла вперед. Глядя на цель, она покачала головой: «Это слишком близко».

«Что?» Бу Ни Шан практически подумала, что Фэн Юй Хэн потеряла рассудок. Дочь премьер-министра конкурировала с дочерью генерала в стрельбе из лука, но она была придирчивой?

«Тогда просто пойдите немного дальше!» - заговорил четвертый принц. Глядя на Бу Ни Шан, он говорил без особого энтузиазма: «Поскольку вы собираетесь конкурировать, вы обе собираетесь стать супругами семьи Сюань. Как мы можем мелочиться». Он посмотрел на цель и громко сказал: «Еще десять шагов дальше».

«Хорошо!» Бу Ни Шан также была раззадорена. Глядя на четвертого принца, она кивнула. Оба достигли молчаливого соглашения.

Евнух отодвинул цель на десять шагов дальше, затем посмотрел на Бу Ни Шан. Увидев, что Бу Ни Шан кивнула, он вернулся.

«На этот раз, это достаточно хорошо, верно?» Бу Ни Шан снова бросила вызов Фэн Юй Хэн.

Кто знал, что Фэн Юй Хэн на самом деле покачает головой: «Ах, слишком близко. Это действительно слишком близко. Молодая мисс Бу, ты пригласила меня только сопровождать тебя, А-Хэнг действительно не в настроении».

Толпа была в шоке.

Тридцать шагов было довольно далеко для конкуренции между двумя девушками.

Императрица наблюдала с некоторой озабоченностью и не могла не начать обсуждать с Императором: «Девочка семьи Фэн не слишком сильно перегибает, не так ли? Я слышала, что девушка из семьи Бу была обучена боевым искусствам с юного возраста, но я никогда не слышала, что у семьи министра Фэн есть мастер боевых искусств».

Император улыбнулся и покачал головой: «Довольно часто, чем более возмутительный человек, тем вероятнее, что они победят. Вы также должны знать, что эта дочь семьи Фэн была брошена в горы на северо-западе Фэн Цзинь Юанем три года назад. Видимо, она взяла персидского эксцентрика в качестве мастера, который дал ей медицинские навыки, которые даже лучше, чем у старика Яо. Небеса знают, знает ли этот персидский эксцентрик боевые искусства».

Императрица все еще немного волновалась и посмотрела на зону соревнований. Она увидела, как евнух уносит цель еще на десять шагов дальше.

«Сорок шагов достаточно». Императрица была на грани. Она действительно волновалась, что, если Фэн Юй Хэн проиграет, она не только потеряет лицо, но и самой важной частью будет ее потерянное лицо для Сюань Тянь Мина. Только небеса знали, уничтожит ли Сюань Тянь Мин этот банкет, если он потеряет лицо!

Бу Ни Шан была в ярости из-за действий Фэн Юй Хэн. Дело не в том, что она не тренировала стрельбу с сорока шагов, но у нее не было шанса попасть в яблочко все разы. Забудьте о попадании в середину цели, даже край цели будет трудно ударить.

Яростно впиваясь взглядом в Фэн Юй Хэн, она была полна сомнений. Дочь наложницы министра могла конкурировать с ней в стрельбе из лука?

Подумав об этом, Бу Ни Шан поклонилась и пошла к середине зоны соревнований. Она действительно считала, что эти сорок шагов являются абсолютным пределом. Если Фэн Юй Хэн все еще не была удовлетворена, то что-то не так с ее головой.

На самом деле, помимо Сюань Тянь Мина, Сюань Тянь Хуа и Императора, все остальные присутствующие имели те же мысли, что и Бу Ни Шан. Даже Сян Ронг и Сюань Тянь Ге были на грани. Жэнь Си Фэн тайком сказала Фэн Юй Хэн: «А-Хэнг, не заставляй себя. Хотя я проиграла ей в течение нескольких лет, это нормально. Мы ведь девочки. Что-то вроде стрельбы из лука, вероятно, никогда не будет использовано в этой жизни. Просто думай об этом, как о представлении для Императора. Не нужно злиться на нее. Это того не стоит».

Фэн Юй Хэн рассердилась!

Она не рассердилась на Жэнь Си Фэн. Вместо этого она рассердилась на Бу Ни Шан.

Она сделала пару шагов вперед и сердито осмотрелась. Указывая на цель, она сердито закричала: «Стрелы используются на поле битвы, чтобы стрелять и убивать врагов! Вы когда-нибудь слышали о том, как враги стоят рядом с вами, чтобы стрелять? Ваша семья Бу управляет солдатами. Может быть, они учат солдат ждать, пока враг будет на четверть шагов, прежде чем они смогут стрелять?»

Когда она заговорила, она задала много вопросов, но она не давала времени на ответ. Сомнение было несомненным, и эта уверенность привела к выговору. Бу Ни Шан вдруг почувствовала, что она в трансе. Казалось, что человек, выступающий перед ней, не была Фэн Юй Хэн, скорее это был ее брат, который всегда был строгим военным учеником, Бу Конгом.

Пока она была в этом трансе, Фэн Юй Хэн уже громко сказала евнуху: «Верните его! Если вы хотите соревноваться, то начинайте со ста шагов! Сто шагов, один сет решит победителя!»

Вау!

Все сошли с ума. Глаза Императора широко раскрылись. Сюань Тянь Мин поднял бровь, а Сюань Тянь Хуа слегка наклонился к талии и спросил его: «Сестра действительно способна?»

Уголки губы Сюань Тянь Мина дрогнули: «Как я могу знать».

Императрица начала потеть и спросила императора: «Мы должны остановить их? Чтобы обе семьи не потеряли лицо».

Император думал об этом, долго глядя на Фэн Юй Хэн. Он чувствовал, что эта девушка не только обладала силой, чтобы отказаться признать поражение, но также показала, что она сказала. Кажется, у нее было много секретов, которые нужно было раскрыть. Ему также стало любопытно. Какие чудеса могла показать двенадцатилетняя девочка?

«Хорошо!» Внезапно император заговорил. Одно слово «хорошо» отразилось по всей этой области.

Все конкуренты остановили то, что они делали, и начали собираться вокруг зоны соревнований по стрельбе из лука.

Затем Император сказал: «Мы изначально были готовы подарить особый предмет победителю одного из семи дисциплин: цитра, шахмат, каллиграфии, живописи, пения, танца и стрельбы из лука. Поскольку соревнование в стрельбе из лука стало таким великолепным, мы выбрали дисциплину стрельбы из лука!»

Императрица согласилась и принесла шпильку в виде феникса вперед: «Дочери семьи Бу и семьи Фэн, кто бы ни выиграл этот раунд стрельбы из лука, этот человек наденет эту шпильку на голову!»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 125**

Глава 125 – Способности Фэн Юй Хэн

Как только появилась шпилька в виде феникса, глаза всех гостей мужчин и женщин покраснели. В их глазах горели огни ревности и ненависти, заставляя их желать сжечь Фэн Юй Хэн и Бу Ни Шан.

Все знали историю шпильки. Она была передана через многие поколения, и это было то, что носили шесть императриц. Тот, кто ее получит, несомненно станет будущей императрицей.

Но два человека в этом конкурсе ...

Некоторое время толпа обсуждала это.

Дочь семьи Фэн была помолвлена с девятым принцем, а дочь семьи Бу была помолвлена с четвертым принцем. Все знали, что девятый принц получил ранения в битве и не имел надежды на то, чтобы иметь детей. Трон не мог быть дан такому человеку.

То есть ...

Ой!

Все повернули головы и посмотрели на четвертого принца Сюань Тянь Йи.

Неужели император отдает предпочтение четвертому принцу? Была такая возможность, иначе не было бы у него племянницы принцессы Бу. Кроме того, родной брат Бу Ни Шан был размещен на восточной границе и контролировал четверть армии Да Шун!

Кулак Фэн Цзинь Юаня был сильно сжат. Он не думал, что ситуация станет такой. Император, который никогда не делал свою позицию ясной, может ли быть так, что он использовал бы такой метод, чтобы прояснить его намерения? Его семья Фэн выбрала третьего принца! Если это действительно так, то как семья Фэн сможет выйти из этой ситуации?

Он подсознательно посмотрел на третьего принца, Сюань Тянь Е, и увидел, что у него все еще было его обычное сердитое выражение. Кажется, он не беспокоился о дарении шпильки Императором и Императрицей. Фактически, когда он оглянулся, он слегка кивнул и посмотрел обнадеживающим взглядом.

Проблемы Фэн Цзинь Юаня были полностью решены.

Это верно! Он был слишком озабочен. Нынешний Император только недавно отпраздновал свой пятидесятый день рождения. Даже если он выбрал наследного принца, появился шанс вернуться. Поскольку он принял решение, семья Фэн больше не могла отступать. Как и другие богатые и могущественные семьи, друг с другом соперничали их собственные фракции. Они могли продвигаться медленно. Даже если бы не было установленной дороги, у них не было другого выбора, кроме как попытаться построить ее.

Фэн Цзинь Юань был тем, кто мог все продумать. Однако был человек, который очень беспокоился. Этот человек был назван Даосом Цзы Янь, как звезда феникса – Фэн Чен Юй.

В ее глазах шпилька феникса была чем-то, что должно принадлежать ей. Как она могла попасть в руки другого человека? Она была настолько расстроена, что хотела закатить истерику, но сейчас она была служанкой Цин Ле. Как она могла иметь право на такое непослушание. Более того, Бу Ни Шан и Фэн Юй Хэн конкурировали в стрельбе из лука, а не в цитре. Даже если бы у нее была квалификация, чтобы участвовать, и что? Она могла взять лук, но нужно было и стрелять.

Фэн Чен Юй так рассердилась, что ее глаза могли стрелять огнем, так как ее лицо исказилось. Цин Ле напомнила ей своевременно: «Обрати внимание на себя». Она стиснула зубы и использовала все свои силы, чтобы подавить этот гнев. Она могла только опустить голову еще раз. В этот момент она ненавидела свою мать, Чэнь Ши, до смерти. Если бы не эта мерзкая женщина, она бы была в ситуации, когда она не могла войти во дворец на пять лет. Была ли она в ситуации, когда она вошла во дворец, но не могла быть в центре внимания перед всеми? Она, Фэн Чен Юй, была самой красивой женщиной под небесами, но ее отодвинули в сторону. Как раздражает!

Четвертый принц Сюань Тянь Йи изначально чувствовал себя немного укоризненно по отношению к Бу Ни Шан, узнав, что сказала Фэн Юй Хэн, но кто мог подумать, что так получится. Простое регулярное соревнование фактически закончилось тем, что на кону была шпилька в виде феникса. Теперь смысл был совершенно другим.

Сюань Тянь Йи сразу подумал, чтобы поприветствовать Бу Ни Шан. Эта девушка действительно была его счастливой звездой! Если Бу Ни Шан действительно смогла бы выиграть шпильку, тогда это было бы эквивалентно тому, что он женился на будущей Императрице. Хотя он никогда не чувствовал, что Император когда-либо смотрел на него с великими намерениями, Сюань Тянь Йи теперь чувствовал, что это был какой-то тест, который его императорский отец создал для него; в противном случае не было бы шансов, что шпилька будет присуждена за участие в соревнованиях между двумя людьми. Девятым принцем был тот, кто был ранен и не имел надежды на то, чтобы иметь детей. Похоже, что имперский отец одобрял его и фактически поддерживал его все время!

Чем больше Сюань Тянь Йи думал, тем больше он был тронут. Его глаза сверкнули, и его взгляд был настолько увлечен, что можно было практически вызвать дракона! Его надежды на престол достигли большого прогресса. Он не мог не взглянуть на Бу Ни Шан и дать ей улыбку ободрения.

Но Бу Ни Шан почувствовала горечь в душе!

У нее уже не было контроля после сорока шагов, но Фэн Юй Хэн протянула цель до ста шагов!

Наблюдая за тем, как евнух отодвигает цель до ста шагов, она больше не могла видеть цель. Как она должна была стрелять? Сколько сил может иметь девушка? Даже если она училась стрельбе из лука с юного возраста, у нее не было боевого мастерства мужчины. Фэн Юй Хэн, она оскорбляла ее?

Она посмотрела боком и обнаружила, что Фэн Юй Хэн фактически кивнула, увидев, что цель была отодвинута евнухом. Она с удовлетворением сказала: «Это больше похоже на правду. В конце концов, это просто соревнование, поэтому я больше не буду делать никаких запросов».

Бу Ни Шан почти взорвалась, услышав эти слова.

Забудь это! Она не верила, что Фэн Юй Хэн может попасть туда, куда она не смогла. Может ли молодая мисс из семьи правительственного чиновника быть сильнее ее? В конце концов, если ни один человек не попадет в цель, то победит тот, кто будет ближе всего.

Подобно этому, Бу Ни Шан почувствовала новый всплеск уверенности. Подняв бант в руке еще раз, она сказала Фэн Юй Хэн: «Молодая мисс Фэн, мы можем начать сейчас, верно?»

Фэн Юй Хэн кивнула: «Старшая сестра может пойти первой».

Пфф!

Все смеялись.

Императрица тоже подняла бровь: «Она действительно похожа на Мингера!»

Бу Ни Шан почувствовала, что это не более чем стратегия Фэн Юй Хэн. Она хотела нарушить ее образ мышления и заставить ее совершить ошибку.

Она холодно фыркнула и мысленно проклинала Фэн Юй Хэн за то, что она была поверхностной.

Затем она подняла лук и направила его в направлении почти невидимой цели. Сделав несколько глубоких вдохов, она, наконец, приспособила свой разум к оптимальному состоянию. Затем она вырезала стрелу и отпустила ее. Стрела вылетела и направилась прямо к цели.

Все задерживали дыхание, их взгляд следил за стрелой.

Бу Ни Шан молча молилась, чтобы стрела двигалась все дальше и дальше. Она использовала все свои силы и даже игнорировала прицеливание. Все, что она делала, было ради увеличения расстояния.

Но стрела все еще приземлялась примерно в шестидесяти шагах.

Только тогда все выдохнули. Некоторые императорские охранники подбежали и посмотрели. Затем они доложили императору: «Сообщаем вашему высочеству, стрела прошла 63 шага и отклонилась от цели на 31».

Пфт!

Сюань Тянь Мин выпустил очень невежливый смех. Сюань Тянь Линь тоже засмеялся, но потому, что он выглядел более честным и добрым, его смех был не таким злым, как у Сюань Тянь Мина.

Но независимо от того, насколько он был добрым, это был еще смех. Выражение лица Бу Шан было не очень приятным. Лицо Сюань Тянь Йи также стало черным: «Второй брат и девятый брат, подожди, пока не увидишь, как девушка семьи Фэн стреляет. Тогда не будет слишком поздно смеяться».

Сюань Тянь Мин кивнул: «Ты прав. Когда Хэн Хэн моей семьи попадет в цель, этот принц успеет отпраздновать».

Сюань Тянь Йи хотел сказать, что он был сумасшедшим. Для такого большого расстояния даже человеку, который тренировался в боевых искусствах, было бы трудно попасть. Если бы девушка семьи Фэн могла поразить цель, это было бы странно.

Но Сюань Тянь Мин сохранил свои слова. Что касается Фэн Юй Хэн, хотя он чувствовал, что это был риск, эта девушка никогда не говорила преувеличений. Пока она говорила об этом, у нее был способ сделать это реальностью.

В этот момент Сюань Тянь Хуа доверял Фэн Юй Хэн. Он также высказался и посоветовал Сюань Тянь Йи: «Четвертый брат, давайте посмотрим. Просто относитесь к нему как к прекрасной стрельбе из лука».

Сюань Тянь Йи фыркнул, затем замолчал. Все обратили свои взгляды на зону соревнований по стрельбе из лука. Фэн Юй Хэн уже подняла лук в руке.

Она была моложе Бу Ни Шан на два года. В годы роста девочки даже один год разницы в возрасте может означать значительное различие в силе. Когда дело дошло до того, как она держала лук, казалось, что это Бу Ни Шан издевается над маленьким ребенком.

Фэн Цзинь Юань беспокоился, наблюдая за этим. Он не боялся, что Фэн Юй Хэн не сможет попасть в цель. Напротив, что бы он сделал, если Фэн Юй Хэн попала в цель?

Его скрытые охранники однажды сказали ему, что Фэн Юй Хэн способна на боевые искусства, и она не была слабой. Мало того, что она не была слабой, ей удалось скрывать свои тайны от скрытых охранников.

Хотя Фэн Цзинь Юань не смог понять Фэн Юй Хэн, он был очень ясен в этом аспекте. Фэн Юй Хэн была девушкой, которая никогда не преувеличивала.

Поскольку Фэн Юй Хэн поставила условия, он считал, что Фэн Юй Хэн определенно сможет попасть в цель. Вот почему он был в конфликте. Если Фэн Юй Хэн удастся, то какой смысл имел Император? Может быть, он действительно отдаст трон девятому принцу?

Пока он думал, Фэн Юй Хэн уже начала натягивать стрелы.

Что действительно удивило всех, так это то, что вторая юная мисс семьи Фэн не только натягивала одну стрелу, она натягивала три!

Что она делала?

Однако Сюань Тянь Мин закрыл глаза. Казалось, у него были догадки о том, что делает эта девушка.

Фэн Юй Хэн улыбнулась и подарила Сюань Тянь Мину обнадеживающий взгляд. Затем она полностью вытянула лук и нацелилась на цель на некоторое время. Менее чем через пять секунд вылетело три стрелы.

Атмосфера уже была очень нервной. Бу Ни Шан просто предположила, что Фэн Юй Хэн ожидала, что проиграет, поэтому она могла одновременно стрелять тремя стрелами, чтобы увидеть, улыбнулась ли ей удача.

Но люди, которые понимали искусство стрельбы из лука, а также Жэнь Си Фэн, которая училась на боевых искусствах с раннего возраста, понимали, что происходит.

Три стрелы вылетели вместе в начале, но когда они прошли двадцать шагов, они внезапно начали летать одна за другой. Было небольшое различие в скорости, когда они начали разделяться, но быстро отрегулировались.

Глаза Императора загорелись, когда три стрелы отделились, и все его тело начало дрожать.

Императрица не понимала стрельбы из лука, но на нее повлиял трепет Императора, поэтому она тоже нервничала.

Сюань Тянь Йи чувствовал, что в этой ситуации что-то кажется неправильным. Три стрелки, которые отправила девушка семьи Фэн, были слишком странными. Тяжелое чувство отчаяния бросилось вперед, и интуиция сказала ему, что, вероятно, проиграет Бу Ни Шан.

В это время раздался голос Сюань Тянь Мина. Это был первый раз, когда он не казался ленивым, вместо этого он был интересен. После ухода стрел из лука он предоставил комментарий и объяснил вопрос о трех стрелах «Тройная стрела». В двадцать шагов три стрелы будут разделены на три части. Первая стрелка идет быстро, вторая догоняет ее, а третья - жесткая. Таким образом, это продолжается еще двадцать шагов. В сорок шагов первая стрела теряет скорость, а вторая стрела догоняет и толкает первую стрелу сзади, сохраняя ее импульс».

Три стрелы Фэн Юй Хэн, казалось, слышали его слова, поскольку они действительно следовали тому, что сказал Сюань Тянь Мин. На четырех шагах вторая стрела ударила по первой стрелке сзади. Первая стрелка уже теряла скорость, но это восстановило ее импульс. Что касается третьей стрелки, то она поддерживала свою равномерную скорость.

Сюань Тянь Мин продолжал: «60 шагов, первая стрелка снова затормозится и будет перенесена еще на десять шагов второй стрелкой. В 70 шагах вторая стрелка будет замедляться, но третья стрелка будет толкать ее сзади к первой стрелке. Скорость первой стрелы повысится еще раз, а вторая и третья стрелы упадут».

Когда он это сказал, две стрелы сзади упали на землю. Последняя оставшаяся стрела продолжала поддерживать начальную скорость впереди.

«80 шагов, 90 шагов, прямо в цель!» Как только раздались слова Сюань Тянь Мина, стрела ударила прямо по цели. Не отклоняясь, она ударила прямо в середину яблочка!

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 126**

Глава 126 – Я тоже наложница Императора, как насчет того, чтобы ударить и меня?

Все глубоко вздохнули и долго не выдыхали. Только когда они чуть не задохнулись, все снова выдохнули. Кто знает, кто первым начал аплодировать.

Некоторое время аплодисменты были громкими. Даже сам император не мог не повторять «Хорошо! Хорошо! Хорошо!» Слова похвалы были такими, как будто они пришли от императорской наложницы Юнь, давая Фэн Юй Хэн чувство одобрения.

Фэн Юй Хэн повернула голову, чтобы посмотреть на Сюань Тянь Мина. Она увидела, что этот человек показал ей большие пальцы. Она чувствовала себя немного гордой от того, что ее похвалил человек, которого она любила. Это было радостное чувство, которое нельзя было выразить.

Несмотря на то, что она восстановила некоторые из своих способностей к цигун, это, конечно же, не было для того, чтобы регулярно стрелять стрелами на 100 шагов. Она могла только использовать то, что она узнала от разных инструкторов в своей предыдущей жизни. Несмотря на то, что это считалось хитростью, это было великолепно.

Имперские гвардейцы уже перебежали к цели и просто передали все это Императору: «Ваше Величество, пожалуйста, смотрите. Молодая мисс Фэн выстрелила со 100 шагов и попала в яблочко».

Лицо Императора показало очень редкую улыбку, но сегодня вечером это было для Фэн Юй Хэн. Он кивнул головой, затем помахал Фэн Юй Хэн: «Девушка, иди сюда».

Фэн Юй Хэн быстро подошла и опустилась на колени: «Эта скромная девушка, Фэн Юй Хэн, приветствует Ваше Величество».

Император улыбнулся так сильно, что почти не мог закрыть рот. Лично продвигаясь вперед, он помог ей подняться, и некоторое время смотрел на нее, прежде чем сказать: «Для чего ты говоришь «скромная девушка»? Ты невестка, которую Мы выбрали для Мингера. Хотя вы еще не поженились, рано или поздно мы будем семьей. Я слышал, что вы начали называть императорскую наложницу Юнь матерью, и вы начали называть седьмого брата Хуа. Таким образом, вы должны звать нас Отцом Императором!»

Каждый, кто пришел сегодня, чувствовал, что их мозг перегружен. Объем информации был слишком большой, и у них не было времени на установку нового расширения! Когда к Императору Да Шун стало так легко подойти? Разве он не был со взрывным нравом? Разве он не подвергался перепадам настроения? Разве он не был беспощадным и бесчувственным? Почему в этот вечер он был совершенно другим?

Конечно, самым завистливым была Бу Ни Шан! Обе они были невестками, которые еще не вышли замуж, но Император разрешил Фэн Юй Хэн назвать его Императором, даже не взглянув на нее. Она смотрела боком на четвертого принца, ее взгляд спросил: «В чем смысл этого?»

Четвертый принц, естественно, не мог решить ее сомнения. Не говоря о том, как Бу Ни Шан не понимала, даже он, как его сын не мог понять. Но император всегда отдавал предпочтение девятому принцу. С детства до сих пор, когда девятый принц не получил чего-то, чего он желал? Он мог делать все, что хотел. Возможность отрезать голову предыдущей императорской наложницы с треском кнута, но отец Император даже не ругал его ни разу. Думая об этих прецедентах, он не чувствовал, что это было странно.

Что касается Фэн Юй Хэн, у нее все еще была улыбка, когда она смотрела на Императора, она казалась довольно умной. Казалось, что она совершенно другая личность по сравнению с тем, кто был настолько доблестным на поле соревнования по стрельбе из лука. В этот момент она была всего лишь двенадцатилетней девочкой. Когда она услышала признание со стороны своих старших, она показалась счастливой, застенчивой и немного гордой, когда она улыбнулась.

Фэн Юй Хэн поклонилась: «Невестка благодарит отца-императора за эту великую доброту».

В то же время человек вышел из толпы. Это был премьер-министр Фэн Цзинь Юань.

Его дочь получила такую большую доброту. Поскольку ее отец присутствовал здесь, его приход, чтобы благодарить рядом с ней, был логичным. Таким образом, он быстро опустился на колени и полностью опустил голову: «Этот чиновник благодарит Императора за доброту».

Император кивнул, но он посмотрел на Фэн Цзинь Юаня и спросил: «Внучка старика Яо, как мы помним, была дочерью семьи Фэн первой жены, да? Во время дворцовых банкетов прошлых лет дочь семьи Фэн первой жене так и не пришла. Мы изначально думали, что это был министр Фэн, который рассматривал подобные вещи под вами. Теперь, однако, кажется, что мы неправильно поняли министра Фэна. Такая хорошая дочь действительно должна быть скрыта, чтобы другие не увидели ее и не стали сражаться с Мингером за нее».

Эти слова заставили лицо Фэн Цзинь Юань стать ярко красным, а затем бледно-белым.

Он действительно не понимал, что имел в виду Император. Вопрос от трех лет назад был явно судом, снижающим ценность семьи Яо. В ту же ночь он ясно сформулировал свою позицию, и Император был совершенно счастлив. Теперь, однако, казалось, что он совершенно забыл о том, что произошло три года назад. Как он мог .... так смело сказать такую ложь?

Фэн Цзинь Юань был не единственным, кто сходил с ума. Стоя за Цин Ле, Фэн Чен Юй теряла еще больше. Дочь первой жене, эти слова были ударом по ее лицу! Ей, дочери первой жены, пришлось затемнить ее лицо и притвориться слугой, чтобы попасть на этот банкет. Фэн Юй Хэн явно была дочерью наложницы, но все помнили, что она изначально была дочерью первой жены усадьбы Фэн. Тогда кем же была Чен Юй?

Ее сердце наполнялось чувствами ненависти, когда она стиснула зубы и спросила Цин Ле: «То, что мы приготовили, будет ли оно действительно работать?»

Цин Ле также ненавидела Фэн Юй Хэн. Особенно, увидев всех остальных девушек с длинными шелковистыми волосами, она еще больше ненавидела ее. Таким образом, она скрежетала зубами и ответила Чен Юй: «Это должно сработать».

Император долго ждал, но не услышал ответ Фэн Цзинь Юаня. Он не мог не усмехнуться и сказать императрице: «Принесите шпильку в виде феникса и поместите ее на голову нашей невестки. Память министра Фэн не годится, он не может вспомнить, кем является дочь его первой жены родной семьи. Мы не можем быть такими и забывать, кем является наша собственная невестка».

Эти слова заставляли Фэн Цзинь Юаня покрываться потом. Император всегда был человеком с нежностью. Он действительно боялся, что этот великий Император станет несчастным и казнит его. Как говорится, император похож на тигра, и этот тигр был довольно капризным.

Императрица помахала Фэн Юй Хэн, и Фэн Юй Хэн послушно подошла, стоя на коленях перед Императрицей. Императрица разместила шпильку на волосах Фэн Юй Хэн и сказала: «Это действительно мило. Это как если бы она была сделана для тебя». Эти слова позволяют воображению каждого разыгрываться.

Фэн Юй Хэн снова поблагодарила Императора и Императрицу. Когда она снова подняла голову, она увидела, что Император смотрит на нее.

Некоторое время она размышляла и вдруг улыбнулась. Легко идя вперед, она тихо сказала императору: «Отец-Император, не волнуйся. Невестка будет защищать эту шпильку. Я не стану причиной разочарования отца-императора». Когда она вернулась, на ее лице была умная и безвредная улыбка.

Что касается испытания Императора, Фэн Юй Хэн прошла его хорошо.

Шпилька в виде феникса была чем-то хорошим, но в то же время она напоминала игру в горячую картошку. Это было похоже на имперскую нефритовую печать. Тот, кто получал ее, был бы в сердцах многих людей, как завоеватель мира.

Теперь эта шпилька была на голове Фэн Юй Хэн, но она была помолвлена с девятым принцем, у которого не было возможности создать ребенка. В этот самый момент, сколько людей было там, которое ударило бы ее за эту золотую шпильку. Размышляя об этом, Фэн Юй Хэн почувствовала, как ее голова раздулась.

Император действительно был Императором. Он ничего не даст. Более того, он не принял бы никакого решения без видимой причины.

Это было испытание для нее. Если бы она могла справиться с этим, будь то сама или Сюань Тянь Мин, их будущее было бы полно безграничных возможностей. Если бы она не справилась с этим, то для Императора было бы неплохо иметь невестку, как она. Он доволен своим девятым сыном, но он не хотел использовать свою страну для шуток.

Что касается этого идиотского слуха о том, что Сюань Тянь Мин не может иметь ребенка, Фэн Юй Хэн не верила ни на секунду. Кроме того, она была врачом с 21-го века с мастерством как китайской, так и западной медицины. У нее также было место в аптеке, которое люди этой эпохи рассматривали как благочестивый зал медицины. Какую болезнь она не могла вылечить? Даже если Сюань Тянь Мин был действительно ранен, она могла бы использовать свои две руки, чтобы исправить это снова!

Чего там бояться!

Чем больше Император смотрел на эту понимающую невестку, тем больше она ему нравилась. Он не мог не мечтать, как она выйдет замуж за его Мингера. Сколько лет прошло с тех пор, как он так хорошо себя чувствовал? Это лицо было тем, о чем он думал даже во сне.

Самая важная часть банкета подошла к концу, оставив на них глубокое впечатление.

У Бу Ни Шан больше не было лица и она не могла остаться в дворе Лю Ли, поэтому она просто покинула дворец и вернулась в свое поместье. Еще на сцене все еще был один человек, который смотрел на Фэн Юй Хэн, как будто они хотели получить четкий взгляд на ее внутренние органы.

Человек был тетей Бу Ни Шан, глава имперской наложницы Бу Бай Пинг.

В этот момент Бу Бай Пинг выглядела, как будто кто-то выкопал могилу ее предка, учитывая, как выглядело ее лицо. В это время императорская наложница Хуа села рядом с ней и идиотски сказала ей: «Сестра Бу действительно счастлива! Племянница семьи Бу, способная стрелять так далеко, она действительно девушка исключительной способности!»

Императорская наложница Хуа никогда не знала, как читать ситуацию, особенно с Бу Бай Пинг. На протяжении многих лет, не так много, имперская наложница Хуа ни разу не сказала ничего, чтобы облегчить ее сердце. Бу Бай Пинг всегда считала, что императорская наложница Хуа была специально выбрана императрицей, чтобы вызвать проблемы.

Как сейчас, если бы Бу Ни Шан выиграла, слова императорской наложницы Хуа были бы прекрасны; однако, ее ошибка заключалась в том, что Бу Ни Шан проиграла!

Глаза императорской наложницы загорелись от гнева. Не заботясь о ситуации, она пошла и дважды ударила императорскую наложницу Хуа.

Имперская наложница Хуа тоже была довольно интересной. Как человек, которому было почти тридцать, она на самом деле начала плакать, когда его ударила Бу Бай Пинг.

Этот крик прервал песню и танец. Танцоры все отступили, в то время как все смотрели в сторону места происшествия. Казалось, что главная имперская наложница Бу и императорская наложница Хуа играли в пьесе.

Бу Бай Пинг чувствовала, что сегодня она была унижена до крайности. Императорская наложница Хуа была просто кем-то незначительным для нее. Ее истинная ненависть была связана с Фэн Юй Хэн.

Но она все еще была старшей, поэтому она не могла пойти и сделать жизнь трудной для Фэн Юй Хэн в таком месте. Поскольку ей негде было выразить свой гнев, имперская наложница Хуа была неудачной жертвой.

Но императорская наложница Хуа могла плакать. Когда она закричала, она с горечью сказала: «Племянница вашей семьи Бу не выдержала конкуренции, и вы недовольны, но вы все равно не можете ударить меня! Сестра Бу, что именно я сделала не так?» Когда она продолжала плакать, она начала призывать императора и императрицу: «Ваше Величество, Императрица, эта женщина была обижена! Почему сестра Бу может быть таким хулиганом и начать ударять людей, когда захочет?»

Бу Бай Пинг первая ответила: «Потому что я главная имперская наложница, а ты просто имперская наложница!»

Как она это сказала, она услышала еще один голос. Она не знала, откуда этот голос. Он был слабым и эфирным. Он звучал призрачно, но это был также очень приятный звук.

Этот голос сказал: «Я тоже просто имперская наложница. Бу Бай Пинг, просто попробуй и ударь меня!»

Бу Бай Пинг внезапно была поражена. Даже Император и Императрица были удивлены. У Императора была самая веселая реакция. Он мгновенно встал и застыл на месте, как будто его прибили к земле. Полностью замороженный, даже его полуоткрытый рот остался на месте.

Этот голос ... Юнь ... Имперская наложница Юнь?

Император немного колебался, не в состоянии поверить своим ушам. Сколько лет прошло с тех пор, как он в последний раз слышал голос императорской наложницы Юнь? Сколько лет прошло с тех пор, как он в последний раз видел лицо имперской наложницы Юнь? Может быть, эта проклятая женщина без совести наконец-то устала оставаться в Зимнем дворце Луны и хотела выйти на прогулку во время банкета в середине осени?

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 127**

Глава 127 – Божественный доктор показывает свои способности

Очень быстро Император понял, что он был наивным. Он долго ждал, но он только слышал голос императорской наложницы Юнь, но не заметил даже ее взгляда.

Когда все начали чувствовать, будто у них была галлюцинация, снова раздался голос императорской наложницы Юнь, на этот раз сказав: «Эта наложница вышла, чтобы прогуляться по этому внутреннему двору Лю Ли и просто услышала эти замечания. Кажется, что за эти годы действительно произошли некоторые изменения! Простая благоприятная красота много лет назад теперь осмеливается бить людей на банкете. Да, это действительно страшно. Этот человек не встречался с Императором уже много лет. Этой наложнице изначально хотелось поговорить о прошлом, но теперь я не решаюсь. Эта женщина тоже имперская наложница и не хочет биться. Ваше Величество, эта наложница отступит первой».

Услышав эти слова, все ждали столько, сколько горит палочка ладана, но голос императорской наложницы Юнь не повторился. Сюань Тянь Мин сказал: «Отец-император, моя императорская наложница-мать уже ушла».

Только тогда Император очнулся. Не задумываясь, он поднял свою чашку и разбил ее об лоб Бу Бай Пинг.

Было использовано достаточное количество силы, и Бу Бай Пинг не уклонилась вовремя. Полетев прямо в голову, ее голова начала кровоточить, и она упала в обморок.

Внизу, чиновники немедленно начали успокаивать его и просить прощения: «Ваше Величество, успокойтесь!»

Но как мог император облегчить свой гнев. Он думал и каждый день надеялся, что он увидит императорскую наложницу Юнь. Столб в его спальне был почти заполнен линиями. Он почувствовал, что больше не может ждать другого дня. Сегодня императорская наложница Юнь наконец вышла на прогулку, но она была отпугнута Бу Бай Пинг.

Хотя он понимал в своем сердце, что императорская наложница Юнь никоим образом не боялась Бу Бай Пинг, имперская наложница Юнь даже не боялась его, так почему она должна была бояться ее? Но император решил использовать это как оправдание, поэтому он использовал ее, чтобы выразить свой гнев.

Подобно тому, как Бу Бай Пинг использовала имперскую наложницу Хуа, чтобы выразить свой гнев, император в настоящее время ненавидел то, что он не мог просто забрать ее и начать избивать. Каким был министр Бу, просящий прощения. Если бы он не избил ее достаточно, как он мог избавить ярость в своем сердце!

Таким образом, Бу Бай Пинг стала неудачливой. Она уже упала в обморок, но ее все еще была схвачена Императором, поднятая высоко над землей, затем яростно брошенная к залу.

Фэн Юй Хэн подумала об этом осторожно. Если он действительно бросил ее, даже если бы Бу Бай Пинг не умерла, все ее тело пострадало бы от разрушенных костей. Она могла сказать, что Император использовал свою внутреннюю энергию.

Внизу стоял министр Бу. Увидев, как его дочь упала с неба, казалось, что место, где она приземлится, было там, где он стоял на коленях. Он не мог уклониться вовремя и был придавлен Бу Бай Пинг.

Точно так стандартный офицер второго ранга из министерства назначений был убит, будучи сокрушен его собственной дочерью. Он даже не мог кричать.

Совершенно хороший банкет сразу стал сценой убийства. Убийцей был нынешний Император.

Кто смел сказать что-нибудь?

Евнухи пришли, чтобы очистить место. Министр Бу был увезен, а район был быстро очищен водой. Он очень быстро вернулся в свое первоначальное состояние. Если бы не две крепкие бабушки, которые поддерживали тяжело раненную Бу Бай Пинг на стороне, все бы предположили, что это все галлюцинация.

«Ваше Величество». В это время единственным, кто осмелился поговорить с Императором, была Императрица. Императрица также делала все возможное, несмотря на отсутствие выбора. Во время празднования они не могли просто оставить всех в таком состоянии. Она изо всех сил старалась сделать ее голос мягче и сказала ему: «Ваше Величество, успокойтесь. Ваше тело больное. Сэр Мо даже предупредил вас, чтобы вы не использовали свою внутреннюю энергию». Она приблизилась и говорила еще мягче: «Вопросы о гареме можно отрегулировать позже. Просто закончите с банкетом. Независимо от результата, это все же Фестиваль середины осени».

Сердце было полно гнева, как мог Император подавить его. Он почувствовал, что его кровяное давление быстро растет! Его лицо стало ярко-красным, и он слегка покачнулся и едва не упал.

Люди внизу были потрясены, и все опустились на колени, сказав: «Ваше Величество, успокойтесь!»

Неизвестно, откуда появился Мо Бу Фан. Отбросив евнухов, он вышел к Императору, сидящему на своем стуле. Затем он проверил его пульс, прежде чем вытащить из рукава медицинскую таблетку и поместить ее в рот Императора: «Ваше Величество, держите это во рту и не проглатывайте».

Имперская наложница Хуа больше не плакала. Она закрыла рот, когда услышала призрачный голос императрицы-наложницы Юнь. В это время она слегка пошла вперед и втиснулась в толпу имперских наложниц, окружавших Императора.

Эта сцена заставила Фэн Юй Хэн нахмуриться. Симптомы Императора были такими же, как и у матриарха семьи Фэн. Это было тяжелое высокое кровяное давление. Будучи спровоцированным, оно быстро поднимется. Теперь, когда он был окружен таким количеством людей, что ни один воздух не мог прорваться, было бы странно, если бы он смог справиться с этим.

Недолго спустя Мо Бу Фан вышел из толпы и быстро перешел к Фэн Юй Хэн: «Принцесса, лекарство, которое вы дали пожилой мадам в тот день, вы принесли?»

Фэн Юй Хэн кивнула. Она принесла его.

Мо Бу Фан быстро приложил к ней руки: «Пусть принцесса воспользуется им, чтобы помочь».

Фэн Юй Хэн не стала спорить, когда она поднялась на сцену.

Фэн Цзинь Юань наблюдал со стороны и разработал неверное предположение. Эта дочь, поднимающаяся по ступенькам сцены, не собиралась обращаться с Императором, вместо этого ... она была там для коронации нового императора.

Он быстро покачал головой и задумался.

В это время Фэн Юй Хэн уже подошла к середине толпы, где она громко закричала: «Все отойдите!» Затем она сказала Мо Бу Фан: «Кровяное давление у его величества быстро растет. Этот симптом очень опасен. Если вы хотите спасти жизнь, вы должны сначала убедиться, что есть хорошая циркуляция воздуха».

Мо Бу Фан посмотрел на императрицу и кивнул: «Молодая мисс Фэн права».

Императрица быстро отдала приказ всем: «Все разойдитесь. Никому не разрешено находиться рядом с Императором». Затем она посмотрела на Фэн Юй Хэн, ее взгляд показывал некоторое ожидание. Внучка старика Яо! Когда член семьи Яо разочаровывал.

Фэн Юй Хэн ничего не сказала, так как она быстро подошла к императору. Ее левая рука проверила его пульс, ее правая рука коснулась ее родинки в форме феникса и вытащила быстродействующее антигипертензивное лекарство.

«Отец-император». Она наклонилась ближе и слегка заговорила: «Лекарство А-Хэнг можно держать во рту. Нет необходимости заставлять себя глотать его».

Император не полностью потерял сознание и все еще понимал слова Фэн Юй Хэн, но он не мог проявить никаких реакций.

Она больше ничего не просила и увидела, как взгляд Императора повернулся к ней, и она поняла, что он ее понял. Она положила лекарство ему в рот и некоторое время наблюдала за ним. Увидев, как цвет лица Императора немного поправился, ее рука осталась на запястье Императора, и она продолжала наблюдать. Только после продолжительности горения палочки ладана, когда его пульс стабилизировался, она расслабилась.

«Отец-император». Ее голос стал мягким, звучащим очень нежно: «Попробуй и поверни голову, чтобы оглянуться. У вас все еще головокружение?»

Император следовал ее указаниям и смотрел влево и вправо, вверх и вниз, прежде чем выяснилось, что у него больше нет головокружения. Наконец он сказал: «Чувства, которые у нас есть к вашей семье, уже не простые. Теперь мы тоже должны тебе».

Фэн Юй Хэн рассмеялась: «А-Хэнг - будущая невестка отца императора. Даже если есть чувства, которые причитаются, тогда они должны быть выплачены его Высочеству девятому принцу».

Эти слова заставили императора чувствовать себя счастливым, и он не мог не рассмеяться.

Увидев, что он уже поправился, Фэн Юй Хэн и Мо Бу Фан помогли ему вернуться на трон.

Фэн Юй Хэн вручила императору маленькую фарфоровую бутылку. Внутри было в общей сложности десять быстродействующих антигипертензивных таблеток. Это были таблетки, которые она обычно держала наготове, чтобы легко достать их в любое время и в любом месте.

Император взглянул на бутылочку и спросил ее: «Лекарство, которое вы только что дали нам, было этим?»

Фэн Юй Хэн кивнула: «У дочери когда-то был мастер персидский эксцентрик. Он научил невестку многим странным способам приготовления лекарств. Это лекарство, которое быстро снижает кровяное давление. Оно специально используется для подачи крови в мозг и действует очень быстро».

Император действительно не понимал. В любом случае, он знал, что это очень хорошее лекарство для него, поэтому он осторожно убрал его.

Мо Бу Фан добавил некоторую информацию со стороны: «У пожилой мадам семьи Фэн также есть такая болезнь. Раньше, когда этот человек готовил пищу с лекарством для семьи Фэн, я лично видел, как пожилая мадам страдает от болезни. Она была спасена из-за медицины принцессы».

Император снова был достаточно эмоциональным: «В то время я не понимал, как старый человек Яо мог обладать такими хорошими медицинскими навыками. Теперь, А-Хэнг, в таком молодом возрасте, не уступает своему деду по материнской линии».

Фэн Юй Хэн почувствовала себя немного смущенной от похвалы. Это потому, что у нее было аптечное пространство на ее левом запястье, чтобы она могла вытащить хорошие лекарства. Если бы у нее не было этой аптеки, забудьте о том, что она сделает западные лекарства в эту эпоху, даже сделать китайские медицинские таблетки будет сложно.

Сила Императора значительно восстановилась. Императрица предложила: «Как насчет окончания банкета здесь. Ваше Величество должно отдохнуть».

Император, однако, махнул рукой: «Продолжайте! Мы не можем разрушить веселье каждого!»

Императрица неловко спросила: «Тогда обеглавьте имперскую наложницу Бу ...»

«Хмф!» Император сжал кулак, решительно контролируя свои эмоции: «Бросьте ее обратно в ее дворец. Никто не может отдать ей должное!»

Императрица кивнула и жестом указала, чтобы слуги это сделали. Что касается покойного лорда Бу, никто не осмеливался поднять его.

Внизу все поднялись по команде императрицы. Взглянув, Император вернулся к своему прежнему времяпровождению. Казалось, что предыдущая сцена была просто галлюцинацией. Как могла прийти имперская наложница Юнь, которая уже много лет не выходила из дворца Зимней Луны? Как мог министр Бу был убит своей дочерью? Как могла упасть голова имперской наложницы Бу, которая была на вершине гарема?

Это была галлюцинация. Это была определенно галлюцинация; в противном случае, как мог только что умирающий Император так быстро ожить и быть снова веселым и подвижным?

Только когда они увидели Фэн Юй Хэн, они поняли, что предыдущие события были реальными.

Вторая дочь семьи Фэн, будущая принцесса Юй, внучка божественного доктора Яо Сиань, даже когда Мо Бу Фан был в затруднении, не зная что делать, у нее было лекарство, которое могло бы вылечить болезнь.

Все сразу, люди, внизу, начали обсуждать. Одна мадам из семьи чиновника первого ранга сказала дочери: «Я слышала, как молодая мисс Фэн открыла зал Ста трав в столице. В нем есть таблетки и порошки, которые очень быстро действуют. Приходите завтра, идите покупать».

Не было ни одной мадам и молодой мисс, у которой не было бы подобных мыслей. Даже Цин Ле спросил Фэн Чен Юй: «Скажи мне, может Фэн Юй Хэн вернет мои волосы?»

Фэн Чен Юй завидовала ее популярности. Как она могла показать хорошее отношение к Цин Ле, и она даже набросилась на нее: «Даже если бы она могла, она бы не сделала это для тебя».

Цин Ле была в ярости и сразу забыла, где она. Подняв чашку, она бросила ее вперед.

С треском, красочная чаша из глазури упала на землю и разбилась.

В этот момент все были потрясены. Глядя на нелюбимую имперскую дочь, они почувствовали, что то, как она использовала ткань для прикрытия ее головы, было действительно уродливым до смеха. Уродливый человек, вызывающий проблемы, несмотря на ее нынешний внешний вид, не могла ли она молча оставаться зрителем? Нужно ли ей использовать такой метод, чтобы напомнить всем о ее существовании?

В это время Император также обратил внимание на Цин Ле, но в то же время он вспомнил, что предстоит еще одна миссия. Он прочистил горло и громко сказал в холл: «Сегодня, на Празднике середины осени, есть еще один вопрос, который мы должны всем раскрыть, чтобы вы могли наслаждаться с нами».

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 128**

Глава 128 – Благословляя брак

В этот момент Цин Ле сожалела о своих необдуманных действиях. Банкет уже стал немного беспорядочным, и если бы никто не поднял это дело, Император забыл бы его. К сожалению, она сама напомнила Императору.

«Императорская дочь Цин Ле». Император назвал Цин Ле. Это заставило не только Цин Ле задержать дыхание, но и заставило лорда Дин Ан несколько раз покачать головой.

Даже если бы она затаила дыхание, ничего бы не случилось. Трудно было не подчиняться императорскому порядку. У них не было такой смелости, как у Сюань Тянь Мина.

Цин Ле беспомощно встала и пошла вперед, опустившись на колени перед передним двором: «Цин Ле приветствует ваше величество».

Император посмотрел на имперскую дочь внизу и ухмыльнулся в сердце. В то время он не присутствовал рядом с тем, что произошло в Дин-Дворце, но он все еще понимал, что произошло. Эта Цин Ле пыталась заслонить женщину его дорогого сына. В конце концов, это ожидалось от Фэн Юй Хэн, и это действительно было возмездие!

Что касается санкционирования брака Цин Ле, Император был чрезвычайно увлечен. Поэтому он спросил: «И пришел ли человек, с которым вы разделяете чувства?» Он вспомнил, что императрица специально пригласила этого человека.

В это время раздался голос со стороны мужских гостей: «Этот слуга пришел!» Затем очень сильный мужчина подбежал вперед и опустился на колени рядом с Цин Ле: «Этот слуга Ван Нуо приветствует ваше величество!»

Цин Ле отчаянно посмотрела на этого человека, но она не решилась ничего сказать.

Император кивнул и некоторое время смотрел на Ван Нуо, прежде чем вдруг рассмеялся. После смеха он сказал: «Подходит! Как и ожидалось, он подходит! Кажется, что глаза Цин Ле не плохи».

Лорд Дин Ан чувствовал, что его собственное лицо было отчаянно ударено Императором.

У Ван Нуо было крепкое тело, так как он был одним из охранников дворца, и он также был вполне способен на боевые искусства. Однако, с точки зрения внешнего вида, это был вздор. Этот человек не мог считаться уродливым, но он также не был очень удачным. Все это было без упоминания небольшого шрама на его подбородке, которое, по-видимому, было связано с обучением боевым искусствам. Независимо от того, что было сказано о Цин Ле, она все еще была более высокого статуса по рождению. Когда они стояли рядом, как они могли подходить друг другу?

Но Император сказал, что он подходит, и кто осмелится возразить? Таким образом, он сказал: «Имея возможность получить такого мужа, имперская дочь Цин Ли действительно имеет счастье!»

Цин Ле была настолько в ярости, что чуть не потеряла рассудок, но что она могла сказать? Если бы она не признала, что это были правильные отношения, то это был бы обман? Тогда это не вопрос празднования, а скорее преступление.

Император некоторое время наблюдал за реакцией каждого, а затем посмотрел на бледное выражение лица Цин Ле. После того, как он был достаточно развлечен, он снова сказал: «Влюбленные маленькие дети, это хорошо. Лорд Дин Ан, почему ты не сказал нам раньше?»

Услышав, как его зовут по имени, лорд Дин быстро встал и опустился на колени рядом с Цин Ле: «Этот чиновник ... этот чиновник не хотел приносить какие-либо неприятности вашему величеству».

«Ах!» Император махнул рукой: «Как это могут быть неприятности? Вы имперский лорд, а Цин Ле - имперская дочь. В нашем сердце эта девушка и Тянь Ге одинаковы».

Все наблюдали за тем, как Император сказал такую смелую ложь с прямым лицом, поэтому они решили игнорировать его выбор: «Такая же».

Такая же? Было бы странно, если бы они были такими же.

Цин Ле, однако, хотела выдвинуть последнюю отчаянную отговорку. Она приказала императору и умоляла, говоря: «Цин Ле хотела бы провести еще два года дома, заботясь об императорском отце и матери-принцессе. Если бы ваше величество разрешило это».

Лицо Императора стало жестким: «Почему это, слишком молода? Мы хорошо помним, что ваш день рождения находится в десятом месяце. Через два месяца вам исполнится 15 лет. Вопрос о том, что девочки выходят замуж из семьи, является праздничным делом в Да Шуне. Сегодня мы установим ваш брак в тот день, когда вам исполнится 15. Он будет проходить одновременно с вашим днем рождения! Вы - имперская дочь, так что для вас естественно, что императорский муж входит в вашу семью, поэтому вам нечего беспокоиться о том, что никто не останется, чтобы позаботиться о вашем императорском отце и матери-принцессе. Хм, лорд Дин Ан, как вы к этому относитесь?»

Что мог сказать лорд Дин Ан. Император даже выбрал дату, не оставляя места для переговоров. Он мог только поклониться: «Этот чиновник благодарит ваше величество за эту великую доброту».

Цин Ле следовала за своим отцом, а также поклонилась. Сжав зубы, она сказала: «Цин Ле благодарит ваше величество за то, что он санкционировал этот брак».

В зале три человека стояли на коленях, и все ждали торжества после того, как третий человек поблагодарил; однако в это время крепкий человек крикнул: «Этот человек умоляет ваше величество отказаться от приказа!»

Эти слова были большим шоком.

Они еще больше шокировали Цин Ле.

В это время Цин Ле просто подумала про себя. Было бы лучше, если бы вы причинили столько неприятностей, что император просто вас казнил. Эта имперская дочь скорее останется одинокой на всю жизнь, чем выйдет замуж за такого низкого слугу, как вы.

Однако Император не рассердился, как ожидалось. Он с большим интересом посмотрел на Ван Нуо и спросил его: «Разве ты не хочешь жениться на имперской дочери Цин Ле?»

Ван Нуо кивнул: «Этот слуга не хочет».

«Почему?»

«Потому что ...» Ван Нуо взглянул на Цин Ле: «Потому что она слишком уродливая». Когда он заговорил, он внезапно дотянулся до Цин Ле.

Цин Ле не была готова, так как Ван Нуо внезапно сорвал ткань, закрывающую ее голову.

В одно мгновение обнажилась голова. На ее голове было много кровавых струпьев, которые были выставлены для всеобщего обозрения. Некоторые из мадам, которые были более слабы в душе, начали задыхаться.

Сюань Тянь Ге начала смеяться и дергать за рукав Фэн Юй Хэн: «Твой мужчина вызвал эти ожоги».

Фэн Юй Хэн кивнула: «Смотрите внимательно, это почти похоже на произведение искусства, описывающее катастрофу».

Сян Ронг больше не могла выдержать. Подняв свой носовой платок, она закрыла рот и отвернулась, покашляв пару раз.

Фэн Юй Хэн держала ее подбородок и восхищалась головой Цин Ле, так как ее разум, ориентированный на карьеру, был избит ... Хм, это было бы нелегко, но даже если бы ее голову хорошо лечили, «дерматит» следовал за Цин Ле на всю оставшуюся жизнь. Когда придет время, ее скальп будет как минимум толще большого пальца. Понемногу, он отпадет и, в конце концов, досадит ей до смерти.

«Ах!» Внезапно крик Цин Ле поразил всех присутствующих, когда она использовала руки, чтобы закрыть ее голову, отчаянно пытаясь скрыть уродство. Однако как она могла скрыть это. Голая голова без одной нити волос уже давно вошла в умы всех. В их сознании образ императорской дочери Цин Ле укоренился.

«Ваше Величество!» Ван Нуо указал на голову Цин Ле и сказал: «Прошу ваше Величество вашей милости! У этого слуги, имеющего такую жену, будут кошмары!»

Лорд Дин почти взорвался от ярости. Вставая, он пнул Ван Нуо «Даже если тело моей Цин Ле страшно, она все еще имперская дочь, и у тебя никогда не будет шанса понравиться ей!»

Император быстро оставил свой веселый нрав, когда снова появилось выражение гнева. Жгучий взгляд на Ван Нуо: «Простой слуга осмеливается быть таким наглым. Лорд Дин Ан, после сегодняшнего дня вы должны правильно управлять своими слугами».

Лорд Дин спешно опустился на колени еще раз: «Этот понимает».

«Забудь об этом!» Император махнул рукой: «Сегодня Фестиваль середины осени и санкционирование брака твоего Цин. Мы не хотим спорить с тобой и разрушать атмосферу».

Фэн Юй Хэн закатила глаза. Атмосфера уже была разрушена вами, понятно? Вы забыли, как вы забили министра Бу до смерти?

«День рождения Цин Ле в десятый месяц будет вашим днем свадьбы. Когда придет время, Мы отправим хороший подарок!» Слова Императора подошли к концу.

Ван Нуо увидел, что Император был действительно зол и больше не осмеливался спорить. Стоя на коленях, он поблагодарил его за его милость.

Чувство Цин Ле было полно беспорядка, и она подсознательно посмотрела на Сюань Тянь Мина. Другая сторона, однако, даже не взглянула на нее. Его взгляд был сосредоточен на ком-то с другой стороны.

Цин Ле обернулась и увидела, что Фэн Юй Хэн в настоящее время корчит лица с Сюань Тянь Мином. Она уже чувствовала себя немного странно. Лица, которые она делала, были довольно милыми, особенно с прекрасными волосами Фэн Юй Хэн, и это заставляло Цин Ле почти сходить с ума от зависти.

Она даже не знала, как она вернулась на свое место. Только после того, как Чен Юй помогла ей откинуться на спинку стула и что-то шепнула на ухо, она восстановила свое психическое состояние.

Увидев, что о вопросах семьи Дин Ан позаботились, все чувствовали, что атмосфера банкета была невероятно странной. Возможно, было бы лучше, если бы это закончилось раньше. Если бы это продолжалось, кто знал, что может произойти.

Таким образом, были некоторые люди, которые больше не могли терпеть и взяли на себя инициативу, чтобы подтолкнуть банкет: «Императрица, это официальное лицо нашло сокровище несколько дней назад и принесло его на банкет сегодня, чтобы представить Императрице, надеясь, что красота императрицы будет вечна без увядания».

Фэн Юй Хэн поняла, что настал момент, когда они должны были дарить подарки императрице.

Она повернула голову и спросила Хуан Цюань: «О чем все позаботились?»

Хуан Цюань кивнула: «Молодая мисс, не волнуйся».

Она слегка подняла угол губ в улыбку и посмотрела на Фэн Чен Юй. Она увидела, что Чен Юй в настоящее время опустила голову и что-то сказала Цин Ле, ее лицо показало панику.

Цин Ле снова обернула свою голову таканью, но у нее не было прекрасного внешнего вида, которое у нее было раньше. Теперь это был полный беспорядок, и она больше не имела ничего похожего на ауру императорской дочери.

Слегка потянув за рукав Сян Ронг, она наклонилась и сказала ей: «Через мгновение будет хорошая игра. Держите глаза открытыми и внимательно следите».

Сян Ронг не понимала: «Есть еще игра? Вторая сестра, Сян Ронг действительно многому научилась сегодня. Казалось, что банкетные залы дворца на самом деле такие захватывающие. Произошло даже убийство, и что еще может быть?»

Фэн Юй Хэн кивнула: «Ранние игры не слишком много касались нас. Предстоящая игра - главное событие».

Сян Ронг не понимала, что означают слова Фэн Юй Хэн, но у нее была одна способность, и это должно было чувствовать, что то, что сказала ее вторая сестра, было правильным. Таким образом, она сидела и ждала игры.

Сюань Тянь Ге обнаружила, что с тех пор, как началась раздача подарков, взгляд Цин Ле иногда переходил к ним. Она сказала Фэн Юй Хэн: «Эта женщина смотрит на тебя, верно?»

Фэн Юй Хэн закатила глаза: «В противном случае она могла бы смотреть на тебя!»

«Это определенно невозможно. Я всегда была добра к людям и никогда не издевалась над слабыми. Ее мерзкий взгляд не может быть связан со мной».

Фэн Юй Хэн ухмыльнулась, Сюань Тянь Ге, ты не боялась потерять свой язык от таких слов?

Неизвестно, когда это началось, но в какой-то момент они начали вручать подарки императрице во время банкета в середине осени. Раньше, когда вдовствующая императрица была еще жива, ей также были подарены подарки, но Император не получил эти дары.

Как правило, ценные подарки давали чиновники правительства. Дары, которые давали женщины, были в основном такими, чтобы показать, что их намерения были хорошими.

Фэн Цзинь Юань, как премьер-министр суда, естественно, должен был показать хороший пример. После того, как первый человек подарил свой подарок и сел обратно, Фэн Цзинь Юань встал и принес деревянную коробку. Поклонившись Императрице, он опустился на колени и сказал: «Этот чиновник представляет семью Фэн и передает шкатулку из разноцветного камня, чтобы Императрица наслаждалась».

Все протерли глаза. Разноцветный камень? Что это было?

Каждый человек вытянул шею и посмотрел на Фэн Цзинь Юань.

Они увидели, как Фэн Цзинь Юань медленно открывал коробку в руках, объясняя каждый разноцветный камень: «Эти разноцветные камни были сформированы естественным образом и считаются жадеитом, но камень имеет семь цветов. Глядя на него, он кажется разноцветным цветком».

Когда он заговорил, деревянная коробка уже была полностью открыта. Этому удивились все, в том числе Император и Императрица. Императору всегда нравились редкие предметы, а Императрице новые вещи. Двое встали с трона и пошли на несколько шагов, их глаза смотрели прямо на деревянный ящик.

Тем не менее, изначально очень счастливый Фэн Цзинь Юань стал безмолвным, когда открыл коробку и заметил, что она пуста.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 129**

Глава 129 – Старшая сестра считает, что это похороны?

Фэн Цзинь Юань почувствовал, как холодный пот мгновенно покрывает его спину. Он не мог не направить взгляд на Фэн Юй Хэн. Если бы не тот факт, что Император присутствовал, ему определенно нужно было спросить, что произошло.

Первоначально у него был обычный предмет в подарок императрице. Без помощи семьи Чэнь семья Фэн действительно не могла приобрести какие-либо интересные предметы, но после того, как Фэн Юй Хэн получила шпильку в виде феникса, она тайно отыскала его и сказала ему: «Дочь когда-то получала сокровище от моего персидского мастера. Дочь знает, что отец не нашел ничего слишком желанного. Как насчет того, чтобы отец взял это? Этот предмет действительно редкость. Отец, просто рассматривай это как подарок от всей семьи Фэн. Императрица будет очень счастлива».

Затем Фэн Юй Хэн рассказала ему о разноцветном камне.

У Фэн Юй Хэн были хорошие вещи. Это было то, в чем Фэн Цзинь Юань не сомневался. Первоначально он думал о том, чтобы расспросить Фэн Юй Хэн, есть ли у нее какие-то подходящие предметы до прихода на банкет, но он был слишком смущен. Таким образом, когда Фэн Юй Хэн дала что-то прямо ему, он не колебался, прежде чем спрятать это в рукав. Более того, Фэн Юй Хэн даже объяснила, что произойдет, когда люди увидят разноцветный камень. Это заставило Фэн Цзинь Юаня стать решительным, желая открыть коробку сокровищ, чтобы все могли видеть.

Но теперь он знал, что эта дочь видела его насквозь. Фактически, все глаза смотрели на него. Сегодня Император уже рассердился. Хотя он уже успокоился и оказался довольно приятным, Фэн Цзинь Юань был официальным лицом на протяжении многих лет, как он мог не знать о темпераменте Императора. Хотя гнев, казалось, исчез, он все еще задерживался в его сердце, и было бы еще страшнее, когда он перенаправит его!

Фэн Цзинь Юань знал, что если он не сразу даст объяснение, то, скорее всего, Император рассердится. Казалось, что его ужасный конец будет не лучше, чем у министра Бу.

Лоб Фэн Цзинь Юаня был пропитан потом, поскольку он просто опустился на колени и повернулся, чтобы посмотреть на Фэн Юй Хэн. Эта вторая дочь его ранее была знакома в ее манере называть императора, поэтому Фэн Цзинь Юань признался бы в правде. Однако у этой дочери был блестящий язык, поэтому она могла устранить всю эту ситуацию.

Фэн Цзинь Юань уже открыл рот и собирался говорить, когда Фэн Юй Хэн встала сама, заставив Фэн Цзинь Юаня вздохнуть с облегчением.

К сожалению, так же, как этот вздох послышался, слова Фэн Юй Хэн заставили его отказаться от этого облегчения.

Он услышал, как она сказала: «А? Только сейчас старшая сестра взяла камень, чтобы полюбоваться им. Разве она не вернула его отцу?»

Свист!

Фэн Цзинь Юань сразу же взорвался.

«Что ... какую чепуху ты несешь?» Он указал на Фэн Юй Хэн, дрожа: «Твоя старшая сестра вообще не вошла во дворец. Когда она взяла его?»

«Не пришла» Фэн Юй Хэн внезапно подняла руку и указала: «Тогда кто это?»

Все последовали за пальцем Фэн Юй Хэн и посмотрели, куда она указала. Они увидели, что она указывает на то место, где сидела императорская дочь Цин Ле, а красавица-служанка позади нее медленно отступала в ужасе.

Фэн Чен Юй никогда не ожидала, что Фэн Юй Хэн уже ее обнаружила. Она хотела убежать, но это был императорский дворец. Сбежать из двора Лю Ли будет невозможно.

«Отец». Фэн Юй Хэн спросила отца: «Разноцветные камни у старшей сестры. Дочь увидела, как она берет их, чтобы полюбоваться и предположила, что старшая сестра положила их обратно. Я никогда не думала, что она сохранит их для себя».

Императрица разозлилась: «Лорд Фэн! Если этот человек правильно помнит, дочери семьи Фэн первой жене не разрешалось входить во дворец в течение пяти лет, верно? Что ваша семья Фэн не помнит мой императорский указ?»

Как Фэн Цзинь Юань не понял. Чен Юй, появляющаяся здесь и стоящая за Цин Ле, явно означало, что ее привела Цин Ле. Он действительно ненавидел это! Почему все его дети заставляли его волноваться?

«Ваша Императрица, пожалуйста, простите за это преступление». Помимо этого, он действительно не знал, что он должен сказать, но, подумав еще больше, он чувствовал, что такая брешь не может быть решена только семьей Фэн. Независимо от того, он должен был тащить кого-то еще. Таким образом, Фэн Цзинь Юань снова поднял голову и посмотрел на Цин Ле: «Могу я спросить императорскую дочь Цин Ле, зачем вы заставили дочь моей семьи первой жены войти во дворец?»

Он использовал слово «заставить», и до того, как Цин Ле смогла высказаться, лорд Дин Ан был тем, кто сходил с ума от Фэн Цзинь Юаня! О какой глупости ты говоришь?

Фэн Цзинь Юань боялся Императора, но он не боялся лорда Дин Ан. Когда другая сторона задала этот вопрос, это вызвало его вспыльчивость: «Этот министр не говорит глупости! Дочь моей семьи первой жены, императорский указ императрицы говорит, что она абсолютно не должна войти во дворец; однако, мой господин, пожалуйста, взгляните. Сегодня вечером она не только вошла во дворец, она вошла как рабыня императорской дочери Цин Ле. Что здесь происходит?»

Слова Фэн Цзинь Юаня очистили себя от этого беспорядка, но он оставил семью лорда Дин Ана, отвечающую за это преступление.

Вначале лорд Дин Ан почувствовал, что слуга Цин Ле привела, казалось, незнакомку. Теперь, когда Фэн Цзинь Юань спросил его, он вспомнил. Но, конечно, тот, кто был одет в красное, а лицо было немного темнее, ее внешность выглядела точно так же, как когда она ждала день рождения принцессы Дин Ан.

Он стоял, ошеломленный, с замешательством глядя на Цин Ле.

Цин Ле с яростью бросила взгляд на Фэн Чен Юй, прежде чем быстро встать на колени перед Императором, чтобы объяснить: «Ваше Величество, это была Фэн Чен Юй, которая попросила Цин Ле привести ее. Цин Ле совсем не согласилась, но она заставила меня. Я не могла ее преследовать, несмотря ни на что».

Император взглянул на Цин Ле, затем взглянул на Чен Юй, прежде чем с любопытством спросил: «Министр Фэн, Мы помним, что жена твоего поместья скончалась несколько дней назад».

«Да», - ответил Фэн Цзинь Юань.

Затем Император спросил: «Эта главная жена была дочерью первой жены?»

Фэн Цзинь Юань был немного смущен, почему Император спросил об этом и быстро ответил: «Она была».

Император внезапно в ярости и вернулся на свой трон. Когда он сел, он ударил рукой по столу, заставив стол, полный фруктов и вина, перевернуться.

Все дрожали и опустились на колени.

Они услышали, как Император сказал: «Мы не будем обсуждать императорский указ Императрицы, но мы спросим об этой дочери вашей первой жене. Ее собственная мать просто умерла меньше месяца назад, но она, как дочь первой жены, приехала участвовать во дворцовом банкете в красной одежде?»

Фэн Цзинь Юань снова потерял рассудок!

Как он говорил, когда он увидел, что Чен Юй появилась, сейчас, кроме шока и страха, он почувствовал, что что-то не так. Теперь, когда император поднял его, он пришел к осознанию. Это была красная одежда. Мало того, что Фэн Чен Юй пришла, она надела красную одежду. Его вторая и третья дочери приходили в простой оежде, несмотря на то, что их окружили красиво украшенные девушки. Даже украшения для волос были простыми. Чен Юй, однако, была дочерью Чэнь Ши. Что другие подумают о ней?

Фэн Цзинь Юань рассердился на все еще ошеломленный на месте Чен Юй «Зачем ты там стоишь? Почему ты не опустилась на колени перед своим величеством и не попросишь прощения!»

Чен Юй почти испугалась. Как человек, сделанный из дерева, она переместилась в середину зала и опустилась на колени.

Фэн Цзинь Юань тоже ковылял, его голос дрожал: «Этот ребенок неразумен и был испорчен этим чиновником. Прошу ваше величество за вашу милость простить ее это однажды!

Чен Юй также поклонилась. Как только ее голова коснулась земли, она не посмела поднять ее.

Фэн Юй Хэн увидела, что ее отец и сестра встали на колени. Она почувствовала, что стоять там сама по себе не слишком хорошо, поэтому она посмотрела на Сян Ронг, и две сестры поднялись и опустились на колени рядом с Чен Юй.

Император глубоко вздохнул и сказал Фэн Юй Хэн: «Этот вопрос не связан с Хэн Хэн, вставай. Ребенок рядом с вами тоже из вашей семьи? Пусть она тоже встанет. Вы двое отойдите в сторону».

Фэн Юй Хэн и Сян Ронг не решались встать. Фэн Юй Хэн подняла голову, чтобы говорить, и Фэн Цзинь Юань подумал, что она просит прощения; однако Фэн Юй Хэн на самом деле сказала: «Ваше Величество, сначала старшая сестра взяла разноцветный камень. Это то, что отец готов представить императрице. Намерения отца не могут быть потрачены впустую».

Фэн Цзинь Юань не знал, должен ли он проклинать эту вторую дочь или хвалить ее. Расположение разноцветного камня было подтверждено, но, что бы ни случилось, скажите что-нибудь для семьи Фэн! Ваша сестра, прокрадывающаяся во дворец, совершила преступление, наказуемое смертью! Более того, на ней была красная одежда. Да Шун поместил сыновнее благочестие в качестве своего главного приоритета. Император прокомментировал это лично, так как это могло быть хорошо?

Он был полон надежды, что Фэн Юй Хэн скажет еще несколько слов, но эта девушка не произнесла другого слова. Вместо этого она оттащила Сян Ронг в сторону.

Фэн Цзинь Юань почти упал в обморок от гнева.

Кроме того, дымящаяся, императрица заговорила в это время. Выступая с бабушкой на ее стороне, она сказала: «Иди туда и обыщи ее».

Бабушки во дворце отличались от бабушек обычных усадеб, которые могли заботиться только о людях. Эта группа действительно могла очень заботиться о своих хозяевах, но они могли бы также тщательно изучить других людей.

Фэн Чен Юй не знала, почему ее обыскали, когда она начала кричать, что ее обидели. Фэн Цзинь Юань, однако, понял, что Императрица разозлилась. Он боялся, что Чен Юй принесет некоторые трудности!

Он не осмелился взглянуть на сцену. Беспомощно отворачивая голову, он услышал крик Чен Юй, когда две бабушки обыскали ее. Наконец, они обнаружили что-то в области талии.

Один из них принес что-то перед Императором и Императрицей: «Этот старый слуга нашел это у старшей молодой мисс Фэн».

Когда император пошел посмотреть, он увидел, что в руке бабушки есть камень. Он был примерно размером с ладонь и выглядел как цветок с семью лепестками, и каждый лепесток был другого цвета. Отражая лунный свет, который проникал из отверстия в крыше внутреннего двора Лю Ли, он ярко светился как сверхъестественный объект.

Императрица была потрясена: «На самом деле это было так? Министр Фэн, откуда ты это взял?»

«Отвечая Императрице, этот камень был дан персидским мастером второй дочери этого чиновника. Семья Фэн не смеет наслаждаться этим сокровищем в одиночку, поэтому было решено принести его на Праздник середины осени, чтобы представить императрице». Фэн Цзинь Юань не смел говорить глупости. На его стороне Чен Юй уже так тщательно справлялась с двумя бабушками, что она едва могла стоять на коленях. Он беспокоился за нее и хотел помочь ей устоять, но он также боялся разжечь гнев Императора, поэтому он закрыл глаза на этот вопрос.

Императрица была вполне удовлетворена его ответом. Взяв его в руку, она подняла разноцветный камень из руки бабушки. Чем больше она смотрела на него, тем больше ей нравилось. Затем она взяла на себя инициативу и посоветовала императору: «От великолепия этого камня, как не простить семью Фэн».

Император хмыкнул: «Как это может быть из-за блеска камня?»

Императрица слишком хорошо знала характер Императора и быстро сказала: «Это для второй молодой мисс семьи Фэн».

Только тогда император кивнул в удовлетворении, поскольку все слышали, как он сказал: «Смертная казнь может быть отменена, но других наказаний не будет так легко избежать!»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 130**

Глава 130 – Сила императора

По правде говоря, Фэн Чен Юй не знала, когда этот разноцветный камень попал к ней. Она ясно ...

«Дочь семьи Фэн первой жены!» Не давая ей возможности подумать, императрица холодно сказала: «Пробраться в Императорский дворец - это серьезное преступление, но этот дворец готов проявлять снисходительность, учитывая великолепие подарка, подаренного семьей Фэн. Вы и Цин Ле будете наказаны постоянным приклонением за пределами дворца».

Услышав, что она также будет наказана, Цин Ле была настолько зла, что хотела разорвать Чен Юй; однако, появление Чен Юй во дворце было замечено столь многими парами глаз. Что она могла сказать?

Но перед тем как встать на колени перед дворцом, она должна была предоставить свой подарок. Таким образом, она отправилась вперед и передала его: «Цин Ле не имеет ничего такого великого, как лорд Фэн, но эта резьба по Топазу в виде Гуаньина также сделана из самых изысканных драгоценных камней. Императрица обычно любит буддийские штуки, поэтому Цин Ле надеется, что эта резьба достойна императрицы».

Бабушка отправилась вперед и получила деревянный ящик Цин Ле. Цин Ле затем отступила и приготовилась выполнить наказание с Чен Юй.

Но кто мог подумать, что в тот момент, когда бабушка открыла коробку, императрица издаст странный крик, а затем опустится на колени императора.

Император тоже был поражен и заглянул внутрь коробки, чтобы увидеть ее содержимое, сердито спрашивая: «Что внутри этой коробки?»

Цин Ле смутилась: «Это всего лишь небольшой кусочек топаза!»

«Наглая ложь!» Император махнул рукой и активировал свою внутреннюю энергию. В результате взрыва он отправил ящик обратно в Цин Ле.

Все посмотрели и увидели, что там нет топаза, вырезанного в форме Гуаньина внутри коробки. Внутри была только мертвая кошка. Кошка была вся в крови, но она еще не была полностью мертва. Ее тело все еще слегка двигалось.

Императрица больше всего боялась кошек. Она боялась живых, а мертвых еще больше. Возможно, она проведет в постели несколько дней, чтобы оправиться от этого шока.

Все смотрели на Цин Ле, и никто не мог понять, почему она подарила мертвую кошку в этот день в середине месяца.

Тем не менее, в это время Цин Ле и Чен Юй были обе озадачены.

Они абсолютно не могли подарить мертвую кошку императрице. Эта мертвая кошка должна была быть подарена Фэн Юй Хэн, но когда она была возвращена им?

Цин Ле посмотрела в сторону Чен Юй и увидела, что у нее также был вид удивления на ее лице, поэтому она знала, что спрашивать было пустой тратой времени.

Императрица боялась кошек, но ей подарили ее. Кроме того, это была мертвая кошка ... Лицо Цин Ле несколько раз меняло цвета, когда ее ноги превратились в желе, и она рухнула на землю.

Император был в ярости: «Уберите ее!»

Лорд Дин Ан продолжал ругать Цин Ле: «Императрица сказала вам, чтобы вы двое встали на колени за пределами дворца, так почему вы еще не ушли!» На коленях у дворца определенно лучше, чем здесь. Только небеса знали, добавит ли Император слова «казнить их», сказав «уберите их».

Увидев, как Чен Юй и Цин Ле были отведены евнухами и бабушками, Император фыркнул и больше не затрагивал этот вопрос. Он мог отказаться от лорда Дин Ан, но Фэн Цзинь Юань был премьер-министром. Что касается суда, возможно, было бы лучше быть немного снисходительным. Если он хотел ударить собаку, ему сначала нужно было получить разрешение от хозяина. Независимо от того, насколько ему не нравилось видеть Чен Юй, ему все равно пришлось дать Фэн Цзинь Юаню какое-то лицо.

Сян Ронг стояла рядом с Фэн Юй Хэн и наблюдала, как эта сцена разворачивается, наконец, понимая, что имела в виду ее вторая сестра, когда она сказала: «Наблюдай за хорошей игрой».

Конечно, это была очень интересная сцена. Старшая сестра действительно осмелилась принять участие на дворцовом банкете в красной одежде. Это было действительно ... она вдруг вспомнила то время, когда они пошли, чтобы воздать должное матриарху. Вторая сестра, казалось, что-то сказала о седьмом принце, любящем красный цвет. Может быть ...

Сян Ронг тайком посмотрела туда, куда сидел Сюань Тянь Хуа, но она обнаружила, что Сюань Тянь Хуа в настоящее время смотрит в ее сторону. Она не могла не покраснеть и быстро опустила голову.

Мо Бу Фан дал императрице медицинскую таблетку и, к счастью, сумел помочь ей в этом. Фэн Цзинь Юань взглянул на лорда Дин Ан и фыркнул, сказав: «Господин, вопрос императорской дочери Цин Ле, произвольно решающей привести мою дочь во дворец, этот министр не будет разбираться с ним, потому что императрица не стала. Однако почему императорская дочь принесла такую вещь во дворец? И даже подарила ее императрице?»

Мертвая кошка на полу была убрана дворцовым слугой, но вид кошки никто не сможет забыть. Этот банкет действительно был слишком интересным. Было убийство и мертвая кошка. То, что эти мадам и молодые мисс никогда не увидели за всю свою жизнь, было замечено за одну ночь.

Насущные вопросы Фэн Цзинь Юаня заставили лорда Дин Ан не иметь иного выбора, кроме как снова вернуться к Императору: «Ваше Величество, пожалуйста, расследуйте!»

«Расследовать?» Император внезапно нахмурился: «Уже недостаточно ясно? Лорд Дин Ан, мы просто санкционировали брак для Цин Ле, признавая любовь между ними. Кроме того, мы поддерживали Цин Ле, когда жених не хотел жениться из-за ее уродства. Почему ты не любишь свой Дин-Дворец, а вместо этого пытаешься нанести вред нашей Императрице?»

Лорд Дин Ан был настолько зол, что его брови стали вертикальными. Столько лет прошло, что Император не обращал внимания на дела Дин-Дворца. Однако сегодняшнее дело было явно странным, но Император все еще не расследовал. Вместо этого он написал довольно несправедливую картину.

Он рассердился и хотел обсудить с Императором, но Фэн Юй Хэн внезапно заговорила с ним: «Моему Господу нет необходимости искать объяснения. Причина и следствие того, что произошло, станут известны, когда вы вернетесь и спросите императорскую дочь Цин Ле. Его Величество не обидел вас».

Как мог лорд Дин Ан не угадать, что планировали Цин Ле и Чен Юй. Он только злился на отношение Императора. Но, услышав слова Фэн Юй Хэн, он посмотрел в сторону и увидел девять принцев. Он понял, что неважно, сколько у него было жалоб, все было бессмысленно. Если бы он был лордом Вэнь Сюаном, тогда он был бы младшим шурином Императора. Возможно, он мог бы даже вступить в спор с ним, но он нисколько не был связан с семьей Сюань. Независимо от того, что он сказал, это не повлияло бы ни на что.

Продумав все, он немедленно отпустил свой гнев. Опустившись со вздохом, он посмотрел на императора и сказал: «Этот ребенок Цин Ле пострадала не только от серьезных травм, но и получила психологические шрамы от дворцового огня. Бывают моменты, когда она не слишком четко понимает, что она делает. Думая об этом, она должна волноваться из-за брака. Только тогда она забыла о том, что Императрица не любит. Надеюсь, что Императрица помилует это преступление».

Всего несколькими словами он сумел подтолкнуть причину действий Цин Ле к пожару.

Фэн Юй Хэн почувствовала, что это было необычайно смешно, и не могла не смотреть на Сюань Тянь Мина. Она увидела, что он откинулся назад в инвалидной коляске с чашкой вина в руке. Его другая рука возилась с кнутом на его стороне, когда он сказал: «Тот, кто начал эту проблему, должен был ее исправить. Следуя этой линии мысли, потому что большой пожар был корнем ее проблем, тогда большой огонь должен также вылечить ее. Как насчет этого, этот принц возьмет на себя определенную ответственность. Лорд Дин Ан, расскажи мне, где ты сейчас живешь, и этот принц, Мингер, начнет еще один пожар, чтобы вылечить имперскую дочь Цин Ле».

«Нет! Не нужно!», воскликнул лорд Дин Ан. Какие люди были семьей Сюань? Отец был необоснован, и его сыновья также были необоснованными. Особенно его младший сын. Все зависело от его настроения. Основным принципом было «наслаждение». Теперь он хочет играть в лечение болезни Цин Ле!

Лорд Дин почти начал ругаться, но он действительно не решался. Он мог только смотреть на Сюань Тянь Мина и постоянно молиться.

Фэн Юй Хэн показала Сиань Тянь Мину большие пальцы и тихо произнесла: «Молодец».

Император увидел эту сцену, а также поступил как хороший человек, посоветовав своему сыну и лорду Дин Ан: «Забудь об этом, завтра мы отправим имперского доктора к Цин Ле. У них только одна резиденция, оставленная в пригородах столицы. Размышляя об этом, они не хотят использовать ее для лечения болезни своей дочери».

Все в зале начали смеяться, когда они смотрели, как лорд Дин Ан вмешивается в разговор отца и сына императорской семьи. Единственные слова, которые приходили им в голову: «Служит вам правильно!»

О, верно, это были не только отец и сын. Была и невестка.

Никто никогда не думал, что у действительно серьезного премьер-министра Фэн Цзинь Юаня действительно будет такая интересная дочь.

Лорд Дин Ан не мог ни кричать, ни смеяться. Если он принял слова Императора, то это было: «Я не хочу расставаться с резиденцией, чтобы вылечить мою дочерь». Если он их не примет, то это будет «Я хочу использовать свою резиденцию в пригороде столицы для лечения моей дочери. Ваше высочество, девятый принц, пожалуйста, продолжайте и сожгите ее». Принял ли он их или нет, он потерял бы лицо.

Лорд Дин Ан был в затруднительном положении, что причиняло ему боль. Он бесконечно проклинал Цин Ле про себя. Эта дочь его ни разу не позволила ему быть спокойной. Особенно после того, как она каким-то образом полюбила Сюань Тянь Мина, она приносила проблемы, которые даже небеса не могли решить.

Но на этот раз, так как Фэн Чен Юй также была наказана, лорд Дин Ан вдруг почувствовал, что это не так уж плохо. Цин Ле теряла репутацию не один раз, но дочь семьи Фэн первой жены была похожа на сокровище, которое было скрыто. Теперь она действительно сделала такое ... Он посмотрел на Фэн Цзинь Юаня и почувствовал, что ничто не хуже.

«Лорд Дин Ан!» Наконец Императрица оправилась и вдруг заговорила: «Эта женщина много лет управляла шестью дворцами и заставила людей открыто и тайно презирать меня. Хотя я не знаю, когда дворец Дин был обижен, но, должно быть, это было из-за отсутствия внимания. В противном случае, почему бы имперская дочь сегодня отомстила этой женщине. Императорский лорд Дин Ан…». Она изо всех сил старалась поддержать себя и посмотрела на лорда Дин Ана: «Независимо от того, когда эта женщина вызвала обиду, Цин Ле сегодня отомстила за дворец Дин Ан. Эта женщина больше всего боится кошек и надеется, что имперский лорд простит ее после сегодняшнего дня».

Лорд Дин Ан был так напуган, что остался на земле и не смел встать. Он бесконечно повторял: «Этот не смеет! Этот не смеет!»

«Кажется, что ты действительно смеешь!» Императрица рассердилась.

Говоря о том, что на протяжении многих лет было очень мало людей, которые видели, как Императрица Да Шун действительно разозлилась. Хотя эта императрица была императрицей, она была в основном там, чтобы сопровождать императора по служебным делам и выступать в качестве номинального руководителя. Да Шуну нужна императрица. Таким образом, у гарема был хозяин, суды были бы стабильными, и гражданам было бы легко. Таким образом, императрица была просто императрицей. У нее была личность императрицы, но она знала, что она не та, которую больше всего любил Император. Она была очень умна. Не имея возможности достичь сердца Императора, она вместо этого сформировала кооперативные отношения. Это была причина, по которой она могла оставаться в своем положении.

Императрица очень редко злится. Обычно она не позволяла себе показывать эмоции. Когда она говорила с Императором, она также оставалась мирной.

Однако сегодня Императрица была в ярости! Она была в ярости!

«Эта женщина боится кошек. Это то, что все знают. Если Дин Дворец чувствует, что этот сидит на этом месте слишком удобно и хочет спровоцировать меня, сделайте это». После того, как она закончила говорить, мать всех под небом, Императрица, внезапно покинула внутренний двор Лю Ли с помощью Мо Бу Фана, оставив Императора и всех остальных.

Лорд Дин Ан лежал на земле, его сердце чувствовало пепел. Он знал, что это конец дворца Дин.

Разумеется, после того, как Императрица ушла, Император решил, что у него есть моральное право отомстить «Евнух! Сдай свое суждение. Что касается позиции лорда Дин Ан, он ничего не сделал для страны, он не помогал гражданам, его дочь была нечестной и причиняла вред императрице. С этого дня он уже не является имперским лордом и теперь простолюдин».

Когда эти слова послышались, все подошло к концу.

Углы губ Фэн Юй Хэн подергивались, но она не могла улыбаться.

Это была имперская власть. Несколько слов могут быть имперской милостью, или они могут отправить вас в ад.

В конце концов, она не была тем, кто жил в феодальной династии. Такая прямая сила вызвала у нее большой шок.

Когда она подняла голову, она посмотрела на Императора на сцену. С таким человеком, всего несколько слов могли контролировать все жизни в Да Шун. Никто не мог убежать, и никто не мог восстать.

В ее сердце была паника. Отворачивая взгляд, она потянулась к груди. Она чувствовала, что на нее смотрят две пары глаз из определенного направления.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 131**

Глава 131 – Фэн Юй Хэн, я убью тебя!

Фэн Юй Хэн немедленно вернулась к нормальному состоянию.

Но даже если она это сделала, на нее все еще смотрели две пары глаз.

Одна пара принадлежала Сюань Тянь Мину, а другая - Сюань Тянь Хуа.

«Ты недавно ездил в военный лагерь?» Сюань Тин Хуа посмотрел в сторону и тихо сказал.

В это время лорд Дин Ан в последний раз уговорил императора, сигнализируя о конце его пребывания в качестве имперского лорда.

«Да». Выражение лица Сюань Тянь Мина не меркло, а становилось немного более достойным.

В зале уже были люди, которые помогали лорду Дин Ан. С праздничным банкетом этого года единственный императорский лорд Да Шун был освобожден от своего долга.

Что касается Ван Нуо, которого только что назвали женихом, он также потерял свою позицию вместе с остальной семьей Дин Ан. Все, что ему оставалось, была его уродливой женой.

«Семья Бу встретила сегодня бедствие. Размышляя об этом, Бу Конг должен вернуться. Я не могу помочь в военном лагере, поэтому будьте осторожны. Эта девушка ... боюсь, не останется много хороших дней».

«Хмф!» - фыркнул Сюань Тянь Мин. «Когда у нее были хорошие дни? Все нормально. Не беспокойся, седьмой брат».

Фэн Юй Хэн, естественно, не знала, о чем они говорили. Она только заметила, что двое из них смотрели в ее сторону в беспокойстве, что заставило ее почувствовать себя немного тепло внутри.

Поскольку банкет был нарушен до такой степени, не было возможности продолжить его.

Все встали и поклонились, ожидая, пока Император объявит конец банкета.

Император тоже довольно устал. Размахивая рукой, он отпустил всех, но так же, как Фэн Юй Хэн приготовилась уйти со всеми остальными, он крикнул: «Девочка Хэн, наша голова немного болит. Останься ненадолго!»

Фэн Юй Хэн не знала, почему император хочет, чтобы она осталась, но она могла только остановиться и ответить: «Да». Затем она увидела умоляющую внешность Фэн Цзинь Юаня и знала, что ее отец хочет, чтобы она попросила прощения за Чен Юй.

Фэн Юй Хэн не могла беспокоиться о том, что касается вопроса Чен Юй. Хотя оба были из семьи Фэн, было ясно, что императорская семья не собиралась нападать на нее, она не хотела ее обсуждать.

Видя, как Фэн Юй Хэн отказалась смотреть на него, Фэн Цзинь Юань стал беспокоиться и не мог не позвать ее: «А-Хэнг».

Нахмурившись, она посмотрела на него боком и почувствовала, что этот отец бесстыден. Основываясь на разведывательной информации Фэн Цзинь Юаня в качестве премьер-министра, ему следовало бы увидеть планы Чен Юй и Цин Ле. Тем не менее, он все еще хотел, чтобы жертва попросила прощения. Это предвзятость была поистине велика.

«Отец». Когда она говорила, ее голос был очень тихим и без эмоций: «Если бы эта кошка появилась в моих руках, что бы случилось?»

Фэн Цзинь Юань был поражен и не мог ответить некоторое время.

Когда он снова посмотрел на Фэн Юй Хэн, он обнаружил, что эта дочь уже идет к сцене. На вершине лестницы император посмотрел на нее с отцовской улыбкой.

В этот самый момент Фэн Цзинь Юань почувствовал, что он сам был посторонним. Этот ребенок вовсе не был его дочерью, и она не считала его отцом.

Он поклонился и отступил, избегая внутреннего двора Лю Ли. Быстро пройдя, чтобы догнать толпу, он спрятался в ней.

Император просто взглянул на отступающую фигуру Фэн Цзинь Юаня, а затем взглянул в сторону. Казалось, что он ничего не видел, как он сказал Фэн Юй Хэн: «Девочка Хэн, сопровождай нас на прогулку».

Луна банкета середины осени была очень круглая. Различие между четырьмя сезонами в столице Да Шун было очень ясным. Холодный ветер в ночь праздника середины осени заставлял людей дрожать от холода.

Присутствующий евнух императора Чжан Юань дал плащ Императору, а дворцовый слуга дал его Фэн Юй Хэн. Она просто шла за Императором до ворот Зимней Луны.

Император, наконец, остановился. Подняв руку, Чжан Юань увел слуг и Хуан Цюань, оставив Императора и Фэн Юй Хэн наедине.

Фэн Юй Хэн была немного заинтересована в истории императора и императорской наложницы Юнь. Имперская наложница с таким характером смогла удержать Императора в течение стольких лет. Если бы у двух не было особой истории, она бы абсолютно не поверила.

Сегодня вечером Император задержал ее, а затем привел ее к воротам дворца Зимнего Луны. Фэн Юй Хэн тайно догадывалась, что императору обычно не разрешалось разговаривать, особенно когда речь идет о императорской наложнице Юнь. Учитывая личность Сюань Тянь Мина, у императора не было возможности обсуждать с ним личные дела. Думая об этом, была только будущая невестка, с которой он мог говорить.

Фэн Юй Хэн продвинулась на пару шагов с идеей сплетни. Глядя на императора, она ждала, когда он откроет свои тайные мысли.

Кто знал, что Император действительно повернется и посмотрит на нее, прямо спрашивая: «Ноги Мингера, вы можете исправить их?»

Фэн Юй Хэн была ошеломлена и потратила несколько секунд, чтобы собраться, прежде чем сказать: «Конечно, я могу их исправить».

«Ха-ха-ха!» Император вдруг рассмеялся: «Мы это знали. Мы знали, что все эти имперские доктора бесполезны. Это действительно самое молодое поколение семьи Яо, которое является самым надежным».

Фэн Юй Хэн моргнула, молодое поколение семьи Яо? Да, говоря об этом, это тоже хорошо. Хотя она еще не видела никого из семьи Яо, основываясь на воспоминаниях о собственном владельце тела, семья в Хуан Чжоу была гораздо более любезна, чем семья Фэн. Особенно дедушка матери, Яо Сиань, был тем, кого Фэн Юй Хэн действительно хотела встретить.

«Имперские врачи сказали нам, что ноги Мингера не могут быть спасены. Мы были действительно опечалены». Взгляд Императора снова повернулся в направлении Дворца Зимней Луны. Его голос стал тяжелым: «Но Мингер сказал нам, что он определенно сможет встать еще раз, до того, как он женится на тебе. Именно по этой причине Мы пообещали Мингеру, что он может жениться на дочери семьи Фэн».

Фэн Юй Хэн поняла.

Думая об этом, в отношении этого брака Император сначала был недоволен этим. Он сделал это только для того, чтобы позволить Сюань Тянь Мину поправляться; иначе он не согласился бы.

Она долго думала и просто сказала: «А-Хэнг - дочь семьи Яо».

Император кивнул, казалось бы, очень довольный этим ответом, так как его настроение, наконец, немного успокоилось.

Поскольку тема была посвящена болезни Сюань Тянь Мина, Фэн Юй Хэн действительно хотела услышать, как Император спросил ее, может ли быть исправлена его другая область. В конце концов, повсюду ходят слухи, и она не получила надлежащего ответа от Сюань Тянь Мина. Она всегда чувствовала себя немного потерянной.

Но, долго ожидая, Император только посмотрел на Дворец Зимней Луны. Казалось, он не собирался поднимать этот вопрос.

Не в силах вытерпеть, она спросила: «Лицо Его Высочества» ...

«Оно невредимо». Император махнул рукой: «Пока вы можете исправить ноги Мингера, нам не нужно ни о чем беспокоиться».

Фэн Юй Хэн также вздохнула с облегчением. Она преднамеренно спросила о лице под золотой маской, но ответ Императора дал ей некоторое облегчение. Думая об этом, эта область должна быть прекрасной.

Двое больше не говорили. Фэн Юй Хэн сопровождала императора, долго смотрев на дворец Зимней Луны, прежде чем император постановил вернуться в свою комнату.

Затем Фэн Юй Хэн была приглашена Мо Бу Фаном, чтобы еще раз проверить императрицу.

Она знала, что лечение не является главной целью. Мо Бу Фан, должно быть, хотел получить еще несколько медицинских таблеток. Императрица была слишком напугана. У нее были успокоительные лекарства, но она не хотела их вытаскивать именно так.

Глядя на ожидающий взгляд Мо Бу Фана, Фэн Юй Хэн приветствовала императрицу на ее кровати и сказала: «Сегодня А-Хэнг пришла во дворец на банкет и не ожидала, что такие вещи произойдут. Никаких препаратов для медицины не было. Как насчет того, когда взойдет солнце, сэр Мо отправится в зал Ста трав, чтобы купить кого-нибудь».

Мо Бу Фан не знал, смеяться или плакать, но эта будущая принцесса Юй действительно не позволила бы проскользнуть никакой возможности увеличить репутацию ее зала Ста трав. Если бы люди знали, что даже Императрица отправилась туда, чтобы попросить лекарство, кто знает, насколько популярным станет это место.

Остановив императрицу, когда Фэн Юй Хэн наконец покинула дворец, небо уже было светлым.

Потому что вчера вечером был банкет дворца, это утреннее судебное заседание было отменено. Выйдя из дворца, Фэн Юй Хэн увидела, что экипаж семьи Фэн припарковался снаружи. На внешней стороне кареты слово «Фэн» было написано на деревянной доске.

Дворцовая горничная, которая проводила ее во дворце, улыбнулась и сказала: «Должно быть, они ждут возвращения принцессы домой. Задерживаясь во дворце на ночь, лорд Фэн должен очень беспокоиться».

Дворцовая горничная просто поддержала разговор. Она не знала, что такое семья Фэн, но она знала, что есть дочь, которая не вернулась, поэтому было естественно подготовить экипаж, чтобы забрать ее.

Фэн Юй Хэн не разделяла этого оптимизма. Повернув голову, она увидела, что Фэн Чен Юй и Цин Ле все еще были на коленях перед дворцовыми воротами.

Красное платье Чен Юй было грязным и морщинистым. Ее изначально красивые волосы, которые ниспадали, как водопад, теперь были рассеяны и неопряты. Стоя на коленях целую ночь, ее ноги больше не могли ее поддерживать, и она в основном просто сидела на земле. Темный макияж, используемый для того, чтобы затемнить ее лицо, теперь был запятнан, так как некоторые части ее лица вернулись к первоначальному белу, в то время как другие части стали еще темнее. Все вместе это выглядело как лицо монстра. Это не соответствовало слухам, которые распространяли о внешности дочери семьи Фэн.

Глядя затем на Цин Ле, обнаженная голова была отвратительно разоблачена. Шрамы на голове были покрыты гноем, который уже падал на щеки. У нее больше не хватало сил, чтобы стереть их, поэтому они просто продолжали течь. От ее щеки до ее шеи весь воротник был запятнан.

Но сознание Цин Ле было намного живее, чем у Чен Юй. Глаза Чен Юй смотрели прямо вниз на землю и долгое время болели. Если бы она была не только за воротами дворца, она давно бы уснула. Что касается Цин Ле, она все еще стояла прямо. Ее глаза были полны ненависти, когда она впивалась взглядом в ворота дворца. Обе ее руки плотно сжались в кулаки, и ее лицо было ужасно свирепо.

Была старая бабушка, которая следила за ними. Пока она потягивала чай, она смотрела, как Цин Ле впивалась взглядом в ворота дворца. Пренебрежительно, она сказала: «Нет никакого смысла, как бы вы не смотрели. Вы никогда больше не сможете ступить в этот имперский дворец. С сегодняшнего дня больше не будет лорда Дин Ан. Цин Ле, вы должны надеяться, что дворец быстро подаст указ, доведя ваше покаяние до конца. Если вы продолжаете стоять на коленях, как это ... ну, как бывший ребенок королевской власти, как ваши кости справятся с этим».

Независимо от того, что бабушка дворца наказывала ее или ругала ее, это было довольно легко. Эти несколько слов вонзились в шрамы Цин Ле и заставили Цин Ле трепетать от гнева.

Что касается Чен Юй, то бабушка оставила ей немного репутации, тем более что карета усадьбы Фэн была припаркована рядом. Лорд Дин Ан был понижен до простолюдина, но это не означало, что премьер-министр Фэн потерял свою власть. Люди дворца знали, что уместно, и знали, как действовать соответственно. Хотя они относились к Цин Ли ужасно, они даже не смотрели в направлении Чен Юй.

Фэн Юй Хэн сделала несколько шагов к тому месту, где они стояли на коленях. Бабушка, наблюдавшая за ними, увидела, как она подошла и быстро положила чашку чая на стол, встала и пошла к ней, чтобы поприветствовать ее. Прежде чем она приблизилась, она улыбнулась и искренне сказала: «Этот старый слуга уважает принцессу Юй!»

Слова принцессы Юй заставили Чен Юй и Цин Ле переглянуться.

После этого банкета и, испытав личное одобрение этой будущей невестки Императором и Императрицей, и, услышав, как император разрешил Фэн Юй Хэн прямо называть его отцом, кто все еще осмеливался не признать ее как официальную принцессу девятого принца?

Фэн Юй Хэн не сдерживалась. Она смотрела, как бабушка глубоко кланялась, прежде чем слегка поднять руку: «Бабушка, пожалуйста, встань».

Прежде чем бабушка могла встать, пронзительный голос женщины внезапно закричал: «Фэн Юй Хэн! Я тебя убью!»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 132**

Глава 132 – Кто ни на что негодный?

Этот крик заставил всех поразиться. Хуан Цюань моментально появилась перед Фэн Юй Хэн, чтобы защитить ее, а Цин Ле, которая стояла на коленях на земле, немедленно встала и вытащила шпильку из головы Фен Чен Юй и замахнулась в сторону Фэн Юй Хэн.

Фэн Юй Хэн даже не потрудилась уклоняться, наблюдая, как сумасшедшая Цин Ле сталкивается с Хуан Цюань. В то время, когда нужно было улыбнуться, Цин Ле была откинута Хуан Цюань.

Это был первый раз, когда Фэн Чен Юй увидела, что слуга приняла меры. Ранее она знала, что дворец принца Юй подарил ее сестре два слуги способным к боевым искусствам, но она никогда не думала, что они будут так хороши.

Она безучастно смотрела на Фэн Юй Хэн и увидела холод и смелость в глазах этой маленькой сестры. Она вдруг почувствовала, что не узнала этого человека. Независимо от того, была ли она бывшей дочерью первой жены или дочерью наложницы, казалось, что это не должно быть так.

Она не могла точно сказать, что чувствовала Фэн Юй Хэн, но она чувствовала, что отчаяние растет в глубине души.

Эта маленькая сестра, казалось ... она не могла победить ее.

Цин Ле стояла на коленях всю ночь и теперь была под ногами Хуан Цюань. Она упала в обморок задолго до того, как ее отправили летящим ударом на землю. Когда она приземлилась, послышался только звук приземления. Не было ни одного человека, который бы помог ей.

Бабушка не возражала против того, чтобы Хуан Цюань приняла меры и избила кого-то. Она была тем, кто был во дворце в течение долгого времени, поэтому она встречала Хуан Цюань и Ван Чуан. Бывшие служанки имперской наложницы Юнь, кто осмелился бы оскорбить их?

Она улыбнулась и посмотрела на Фэн Юй Хэн, полностью игнорируя обморочную Цин Ле. Она вежливо сказала: «Принцесса покидает дворец? Хотите, чтобы этот старый слуга организовал экипаж, чтобы отправить вас?» Когда она сказала это, она посмотрела на экипаж семьи Фэн.

Фэн Юй Хэн ухмыльнулась. Казалось, что бабушки дворца были экспертами в управлении воротами, поэтому она была не скромна: «В этом случае я буду беспокоить бабушку».

«О чем может говорить принцесса?» Бабушка быстро поклонилась перед тем, как ушла, чтобы организовать поездку.

Когда Фэн Юй Хэн вернулась домой в карете дворца, было уже семь утра. После того, как Сян Ронг вернулась в поместье, Фэн Цзинь Юань рассказал всем о событиях дворцового банкета. Чен Юй все еще была на коленях у ворот дворца. Первоначально матриарх хотела, чтобы Фэн Цзинь Юань пошел к ней, но Фэн Цзинь Юань почувствовал, что, если он отправится туда, гнев Императрицы снова вспыхнет. Таким образом, он мог только отправить экипаж, чтобы забрать ее, пока сам оставался в поместье, молча ожидая.

К сожалению, дочь, которая вернулась утром, была не Чен Юй, о которой он больше всего беспокоился. Это была Фэн Юй Хэн.

«Ты видела свою старшую сестру?» В тот момент, когда Фэн Юй Хэн вошла в ворота усадьбы, Фэн Цзинь Юань прямо подошел и задал этот вопрос.

Она слегка испугалась. Она не спала всю ночь, так что ее сознание было немного заторможено. Вопрос Фэн Цзинь Юаня заставил ее разозлиться: «Дочь осталась во дворце на ночь, но отец даже не спрашивает, как я?»

Фэн Цзинь Юань нахмурился и очень настойчиво сказал: «Разве ты не вернулась в отличном состоянии! Ваша старшая сестра была наказана стоянием на коленях у дворца. Как это можно сравнить с общением с Императором».

Она нахмурилась и посмотрела на Фэн Цзинь Юаня. В ее голове было только одно слово, которое постоянно разрасталось в ее разуме, бесстыдно!

«Я ее не видела!» Она не могла беспокоиться о том, чтобы тратить впустую слова. С Хуан Цюань она повернулась и направилась к павильону Тонг Шэн.

Фэн Цзинь Юань тоже не спал всю ночь, поэтому его характер был довольно взрывным. Услышав, как у Фэн Юй Хэн хватило смелости говорить так, он яростно крикнул: «Прекрати это немедленно!»

Как могла Фэн Юй Хэн обращать на него внимание. Притворяясь, что она не слышала его, она продолжила свой путь. Но прежде чем она успела пройти очень далеко, слуга подбежала и остановила ее: «Вторая молодая мисс, матриарх приглашает вас во двор Шу Я». Ее слова были вежливы и полны доброты. Это было совершенно иначе, чем отношение Фэн Цзинь Юаня.

Фэн Юй Хэн кивнула. Взяв с собой Хуан Цюань, она повернулась и последовала за слугой в сторону дворца Шу Я. Перед уходом она сказала Фэн Цзинь Юаню: «Если у отца все еще есть вопросы, как насчет того, чтобы отдать должное бабушке с А-Хэнг. Старшая сестра - дочь семьи Фэн первой жены, но она опустилась, чтобы действовать как слуга Цин Ле. Я действительно не знаю, какова позиция нашей семьи в столице».

Цвет лица Фэн Цзинь Юаня чередовался между белым и красным. В настоящее время Фэн Юй Хэн уже следовала за слугой и шла ко внутреннему двору Шу Я. Беспомощный, он последовал за ней, топая вперед.

Также, беспокоясь о Чен Юй, но по-другому, весь двор Шу Я матриарха сиял от радости, потому что Фэн Юй Хэн вернулась в поместье. Бабушка Чжао была первой, кто поздоровался с ней, даже не заметив за ней Фэн Цзинь Юаня. Она прямо поприветствовала Фэн Юй Хэн: «Этот старый слуга приветствует вторую юную мисс! Вторая юная мисс была занята всю ночь во дворце и, должно быть, ужасно устала. До того, как солнце даже поднялось, матриарха сварила голубиный суп, чтобы помочь второй молодой мисс выздороветь».

Фэн Юй Хэн ярко улыбнулась и сказала бабушке Чжао: «Бабушке не нужно так волноваться. В этой усадьбе это действительно бабушка, которая любит меня больше всего!»

Бабушка Чжао быстро пригласила ее в зал и продолжила то, что она сказала: «Матриарх действительно любит вторую молодую мисс. Мало того, что она готовила суп из голубя, она даже призвала лучшего портного столицы. Она ждала, пока вторая молодая мисс вернется в усадьбу, чтобы сделать новую одежду».

«О?» Фэн Юй Хэн была озадачена: «Почему такая спешка в этом?»

Пока они говорили, они уже вошли в главный зал. В настоящее время матриарх сидела на главном месте. С улыбчивым лицом она посмотрела на Фэн Юй Хэн и взяла инициативу, отвечая на ее вопрос: «Наш А-Хэнг выиграла шпильку в виде феникса, поэтому мы, естественно, должны сделать новый комплект одежды по этому случаю».

Так это было по этой причине.

Фэн Юй Хэн подняла угол ее губ и поклонилась матриарху: «Внучка отдает дань уважения бабушке. Внучка причинила бабушке беспокойство. Это вина внучки».

Матриарх быстро обратилась к бабушке Чжао, и бабушка Чжао поднялась и помогла Фэн Юй Хэн подняться. Затем матриарх сказала: «Где А-Хэнг сделала что-то неправильно. Быть награжденной Императором и Императрицей - это ваше счастье. Это также удача нашего поместья Фэн. Ты смогла выиграть, давая нашей семье Фэн хорошую репутацию. Я и твой отец очень благодарны тебе».

«Правда?» Фэн Юй Хэн слегка обернулась и посмотрела на Фэн Цзинь Юаня: «Возможно, отец не чувствует, что это наша заслуга».

«Хмф!» Фэн Цзинь Юань энергично махнул рукавом, не тратя время на уважение к матриарху. Он подошел и прямо сел на стул в стороне, а затем впился взглядом в Фэн Юй Хэн, сердито говоря: «Ты только и знаешь, что думать о себе, но ты полностью игнорируешь свою старшую сестру. У моей семьи Фэн нет такого ребенка, как ты!»

«Цзинь Юань!» Матриарх боялась, что отношение Фэн Цзинь Юаня будет раздражать Фэн Юй Хэн и быстро сказала: «А-Хэнг - это А-Хэнг. Повышение репутации также очень важно. Для чего ты поднял вопрос с Чен Юй?» Видя, что Фэн Цзинь Юань все еще злился, она продолжила: «Что это за шпилька в виде феникса? Теперь, когда Император наградил ей нашу А-Хэнг, разве это не вопрос небесной удачи? Ты, как отец, если не хвалишь ее, тогда забудь об этом, но как ты все еще можешь ругать ее?»

Услышав, что матриарх подняла дело о шпильке в виде феникса, гнев Фэн Цзин Юаня немного утих. По правде говоря, дело Фэн Юй Хэн, выигрывающей шпильку феникса, также вызвало у него большой шок. Тем более что Фэн Юй Хэн выстрелила тремя стрелами. Она не только поставила Бу Ни Шан на место, но и заставила всех присутствующих удивляться.

Но он не мог понять одну вещь. Как Фэн Юй Хэн смогла так измениться в течение трех лет в горах? Если бы это был просто характер, тогда это было бы понятно; однако, ее умение в боевых искусствах, откуда это взялось?

Потерявшись в мыслях, он повернулся к Фэн Юй Хэн и слегка успокоился. «А-Хэнг, выигравшая шпильку в виде феникса, - это, естественно, слава для семьи Фэн, но ...» Всякий раз, когда он думал о Чен Юй, ему было неуютно: «Ваша старшая сестра в настоящее время все еще стоит на коленях у ворот дворца. Почему ты не просила прощения за свою старшую сестру?»

Фэн Юй Хэн глубоко вздохнула. Она очень редко злилась, но перед лицом бесстыдного отца владельца тела она действительно хотела выйти вперед и отчаянно ударить его.

«Отец, как человек, нужно знать, когда остановиться. Возможно, меня похвалили Император и Императрица, но если бы я не знала, когда было достаточно, и попыталась отхватить больше положенного, возможно, семье Фэн было бы ничего защищать». Ее глаза медленно стали более оживленными «Я выиграла шпильку, и Император лично наградил меня ей, а Императрица лично положила ее мне на голову. Император также разрешил мне называть его отцом Императором. Несмотря на такую славу, семья Фэн даже не отправила мне повозку. Этот вопрос, я боюсь, уже стал известен во дворце».

Матриарх была ошеломлена: «Какая перевозка?»

Фэн Цзинь Юань был немного смущен, но он также чувствовал, что он ничего не сделал, поэтому он сказал: «Сын послал повозку к воротам дворца, чтобы забрать Чен Юй».

«Тогда как А-Хэнг вернулась?» Матриарх, казалось, что-то поняла: «Ты отправил повозку, чтобы забрать Чен Юй, которая была наказана, но ты не послал еще одну, чтобы забрать А-Хэнг?»

Фэн Цзинь Юань молча опустил голову.

Фэн Юй Хэн сказала: «Отвечая бабушке, бабушка у ворот дворца увидела, что внучка была поистине жалкая, поэтому она приготовила дворцовую коляску, чтобы отправить внучку обратно в усадьбу. В противном случае ... возможно, внучке понадобилось бы вернуться пешком».

«Идиот!» Матриарх сердито ударила тростью по земле: «Чен Юй лично была наказана Императором. А-Хэнг лично восхвалялась Императором. Как ты не можешь понять разницу между ними?»

Фэн Цзинь Юань был немного раздражен от слов матриарха и не мог не упрекнуть: «Как я не понял? Но даже если ее хвалили, она все еще просто дочь наложницы! Девятый принц даже не может надеяться на престол, он ни на что не годен! Мать не должна была забывать, какую дочь семьи Фэн нужно защищать, верно?»

С этим напоминанием матриарх начала ощущать, как ее сердце снова колеблется. Это верно. Она была только счастлива, что Фэн Юй Хэн выиграла шпильку в виде феникса, но она забыла, что девятый принц не имел надежды на престол!

Некоторое время атмосфера основного зала становилась все более угнетающей. Мысли матриарха и Фэн Цзинь Юаня быстро изменились. Особенно матриарха, ее глаза вращались, и ее мысли были сложными.

Прошлой ночью, когда она прислушалась к тому, что Фэн Цзинь Юань рассказал о том, что произошло на банкете, ее все существо было привлечено к шпильке. Она знала, что приобретение этой шпильки сродни получению всего под небом. Императору еще предстояло объявить наследника, но разве он не награждал шпилькой самых достойных. Разве это не просто маскировка того, кого он решил посадить на трон?

Для нее, независимо от того, была ли это Фэн Чен Юй или Фэн Юй Хэн, или даже если это была Сян Ронг или Фен Дай, до тех пор, пока это был ребенок из семьи Фэн, который выиграл шпильку феникса, это было замечательная слава для семьи Фэн.

Таким образом, она не беспокоилась о Чен Юй, которая все еще стояла на коленях у ворот дворца, вместо этого полностью оглядываясь на Фэн Юй Хэн. Теперь, однако, ее сын напомнил ей. Матриарх почувствовала, что выигрыш этой шпильки в виде феникса не так и велик.

Она посмотрела на Фэн Юй Хэн. Она хотела спросить, сказал ли Император что-либо, так как она не возвращалась всю ночь.

Тем не менее, она увидела, что лицо Фэн Юй Хэн было темным, и ее взгляд был острый, как кинжал. Ее тело поднялось со стула, когда она шагнула к Фэн Цзинь Юаню.

Фэн Цзинь Юань только ощущал беспрецедентное чувство угнетения, мчащегося по стопам Фэн Юй Хэн. Как и три стрелы, которые были расстреляны на банкете, он теперь почувствовал, что он был яблочко. Когда Фэн Юй Хэн была все ближе и ближе, он задержал дыхание.

«Отец» Наконец, она встала перед Фэн Цзинь Юань. Наклонившись вперед, ее маленькое лицо казалось неотразимым: «Сейчас, кого ты назвал ни на что негодным?»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 133**

Глава 133 – Вторя юная мисс отбилась от рук

Фэн Цзинь Юань ранее чувствовал, что эта дочь немного отличается от той, какой она была три года назад, когда покинула поместье. Игнорируя то, что она стала немного холоднее, она также стала более жестокой. Он знал, что она знает боевые искусства, и он знал, что ее медицинские навыки были еще более впечатляющими; однако он никогда не думал, что так будет. Теперь он начал чувствовать страх перед этой дочерью.

Подсознательно откидываясь назад, он хотел увеличить расстояние между собой и Фэн Юй Хэн, но она уже прислонилась к подлокотнику. Подавляющее и пугающее чувство, которое принесла Фэн Юй Хэн, ничуть не уменьшилось.

«А-Хэнг». Матриарх увидела, что что-то не совсем правильно, и хотела сказать несколько утешительных слов, но когда она увидела холодное выражение Фэн Юй Хэн, у нее вспыхнул холодный пот. Позвав ее, она не знала, что еще она должна сказать.

Некоторое время атмосфера в зале была очень зловещей. Матриарх и Фэн Цзинь Юань оба были напуганы Фэн Юй Хэн. Но от человека с проницательным взглядом двое слегка дрожали, и бровь Фэн Цзинь Юаня быстро подергивалась.

«Отец». Наконец, Фэн Юй Хэн снова сказала: «Ты много лет был премьер-министром, но не знаешь, о чем можно говорить и о чем нельзя. Ты также не знаешь, какие вещи можно сказать перед определенными людьми, и о каких вещах нельзя говорить перед определенными людьми. Дочь действительно не понимает, как такой глупый человек стал премьер-министром нынешнего суда».

«Ты ...» Фэн Цзинь Юань был смущен и сердился. Он был высокопоставленным чиновником нынешнего суда. Помимо Императора и нескольких принцев, когда кто-нибудь осмеливался оскорбить его таким образом? Но теперь его высмеивала его собственная дочь. Как он мог терпеть такое? «Злое существо!» Он впился взглядом в Фэн Юй Хэн, когда он дрожал, его лицо побледнело, а его глаза выпучились.

Но как Фэн Юй Хэн могла испугаться. Этот отец был бессовестным, это было то, что она могла терпеть, и она даже не могла забыть, чтобы он оставил свое чувство достоинства и уважения перед старшим. Тем не менее, он оскорбил Сюань Тянь Мина, это, она не могла вынести!

«Если дочь - злое существо, то в чем смысл оскорбления вашего будущего зятя?» Если вы не ведете себя как отец, тогда не ожидайте, что я буду действовать как дочь.

«Я твой отец!» Фэн Цзинь Юань почувствовал, что эта дочь никогда не смотрела на него как на отца. Три года назад он не очень хорошо относился к матери и дочери, но Яо Ши и ее двое детей теперь вернулись в поместье. Как молодое поколение, Фэн Юй Хэн должна чувствовать благодарность, так почему у нее такое ожесточенное мстительное сердце?

«Правильно, ты - отец». Лицо Фэн Юй Хэн слегка продвинулось вперед, оставив Фэн Цзинь Юань без возможности убежать: «Но отец, не забывай. Вы являетесь гражданином Да Шун и одним из чиновников Императора. Для чиновника оскорбление императорской семьи является преступлением, которое может привести к истреблению всей семьи. Отец, ты хочешь, чтобы вся семья Фэн последовала за тобой на казнь?»

Ее слова были мощными и эффективными, оставив Фэн Цзинь Юаня безмолвным и заставив лицо матриарха побледнеть от страха.

Стоя в стороне, сердце бабушки Чжао почти полностью остановилось. Она безмолвно подумала про себя, эта вторая молодая мисс слишком отбилась от рук!

Увидев, что матриарх изо всех сил пытается дышать, у бабушки Чжао не было другого выбора, кроме как сделать все возможное и выйти из угла: «Матриарх, вы должны позаботиться о своем теле!»

Фэн Юй Хэн услышала искренность и подняла угол ее губ. Затем она с яростью посмотрела на Фэн Цзинь Юаня.

Но очень быстро, она поправила свое положение и отвлекла ее энергичный взгляд. Когда она повернулась к матриарху, ее выражение казалось очень обеспокоенным «Бабушка, что случилось?»

Матриарх была в панике и чувствовала, что то, что она только что увидела, не является реальностью. Фэн Юй Хэн не действовала отчаянно по отношению к Фэн Цзинь Юаню. Она все еще была хорошей внучкой, которая хорошо относилась к ней и могла лечить ее болезнь.

Бабушка Чжао постоянно помогала матриарху перевести дыхание и увидела, что Фэн Юй Хэн спешит вперед. Она взяла инициативу на себя и сказала: «Вторая молодая мисс, приди, посмотри. Кажется, матриарх проглотила воздух и не может вернуть его обратно». Когда она говорила с Фэн Юй Хэн, она не осмеливалась взглянуть на нее. Ее затылок почувствовал онемение, так как она боялась, что Фэн Юй Хэн посмотрит таким же взглядом, как и до этого.

Но, к счастью, Фэн Юй Хэн уже была другой. Теперь стояла внучка, которая беспокоилась о здоровье своей бабушки.

Она протянула руку и похлопала ее по спине. Они не знали, какое место она похлопала, но дыхание, которое матриарх не смогла выдохнуть, сразу же вышло.

«Бабушка абсолютно должна заботиться о своем здоровье. Даже если отец провоцирует ваш гнев, вы должны терпеть!» Эти слова подтолкнули вину за дискомфорт к Фэн Цзинь Юаню.

Что могла сказать матриарх. Она передумала, когда она кивнула и признала то, что сказала Фэн Юй Хэн.

В любом случае, сказанное Фэн Цзинь Юанем действительно было признаком его позиции в качестве премьер-министра. Если отношения отца и дочери отбросить в сторону, слова Фэн Юй Хэн были верны.

«Цзинь Юань, ты должен быть осторожнее с тем, что ты говоришь». Матриарх отругала его. Увидев, как Фэн Цзинь Юань слегка кивнул, она, наконец, успокоилась. Затем она посмотрела на Фэн Юй Хэн и увидела, что она все еще обеспокоена, поэтому она собралась с духом и сказала: «Не сердись на отца. Он не спал всю ночь и скучал по тебе и твоей сестре».

Фэн Юй Хэн улыбнулась: «Правильно! Отец любит беспокоиться о нас, дочерях, и А-Хэнг была очень тронута этим, но я не знаю, почему старшая сестра носила красную одежду, чтобы действовать как слуга Цин Ле. Разве она не думала, что она может оскорбить отца и понизить репутацию поместья Фэн. Она говорила без эмоций. Это было холодное выражение, которое она привыкла показывать перед другими. Холодное и безразличное, оно заставляло людей чувствовать холод.

Матриарх боялась, что Фэн Цзинь Юань будет раздражать Фэн Юй Хэн, если он снова заговорит, поэтому она быстро попыталась выступить посредником: «Ваша старшая сестра тоже беспокоится, потому что она не может войти во дворец. Это все из-за этой Чэнь Ши. Даже с ее смертью она не дала своим детям ничего хорошего».

Фэн Цзинь Юань подсознательно принял этим слова и кивнул. Он не осмелился взглянуть на Фэн Юй Хэн, поскольку он следовал словам матриарха: «Вся наша семья была испорчена этой мерзкой женщиной!»

Глаза Фэн Юй Хэн были полны презрения. Переложить всю вину на козла отпущения, такой была семья Фэн.

В то время молодая слуга поспешила и приветствовала этих троих, а затем сказала: «Матриарх, хозяин, старшая молодая мисс вернулась в поместье!»

Услышав эти слова, Фэн Цзинь Юань сразу встал: «Чен Юй вернулась в поместье?»

Матриарх также спросила: «Как она. Она больна?»

Молодая слуга ответила очень правильно: «Старшая молодая мисс вернулась при поддержке слуг. Кажется, что у нее раны ноги, и она вернулась во двор, чтобы отдохнуть».

Фэн Цзинь Юань поспешно сказал: «Пошлите кого-нибудь, чтобы позвать доктора!» Когда он сказал это, он вышел: «Я прейду и посмотрю».

Увидев, как он быстро уходит, матриарх не могла сидеть спокойно. Вставая со своего места, она посмотрела на Фэн Юй Хэн и использовала нейтральный тон, чтобы сказать: «Давай тоже поглядим?»

Фэн Юй Хэн кивнула, проявив инициативу, помогая матриарху: «Если бабушка собирается, внучка, естественно, должна сопровождать ее. Но бабушка абсолютно не должна сердиться на отца. Причинить неприятности для вашего тела абсолютно не хорошо».

Матриарх почувствовала, как ее голова онемела от слов Фэн Юй Хэн. Она явно испугалась ее, но как она могла злиться на сына? Эта внучка, рассказывающая такую ложь с прямым лицом, она, наконец, стала свидетелем.

Фэн Чен Юй, возвращаясь в поместье, предупредила всех. Наложницы-матери и молодые мисс, которые шли в сторону дворца Шу Я, чтобы отдать должное матриарху, теперь повернули в сторону двора Чен Юй. Все знали, что с возвращением Чен Юй, мастер и матриарх определенно пойдут посмотреть.

Матриарх шла медленнее. Когда Фэн Юй Хэн и бабушка Чжао привели ее в комнату Чен Юй, Яо Ши, Ан Ши, Хан Ши, Цзинь Чжэнь и Сян Ронг уже присутствовали.

Темные круги появились на глазах Яо Ши. Она явно не спала всю ночь. Фэн Юй Хэн знала, что она беспокоится о ней, поэтому она показала утешительную улыбку. Яо Ши наконец вздохнула с облегчением и расслабилась.

В это время Чен Юй сидела на кровати, ее лицо было тонким и бледным, когда она всхлипывала.

Фэн Цзинь Юань стоял рядом с ней. Взад и вперед он не знал, что сказать.

Эта дочь была той, на кого он надеялся. Он выбрал для нее отличный путь, но, тем не менее, он знал, что она не оправдает ожиданий и не сделает этого.

Раньше она не могла войти во дворец из-за Чэнь Ши, и это не была вина Чен Юй. Вчера, однако, вопрос на банкете, Чен Юй действительно вызвала слишком много неприятностей.

Фэн Юй Хэн увидела, что никто не говорил и не могла не вздохнуть дважды. Заполненная неопределенностью, она сказала: «Вчера во дворце было непросто спросить, но теперь, когда старшая сестра вернулась в поместье, младшая сестра любопытна и должна спросить. Старшая сестра, ты так оделась, чтобы войти во дворец?»

Все чувствовали, что красная одежда Чен Юй слишком выделялась. Теперь, когда Фэн Юй Хэн спросила, они с сомнением посмотрели на нее.

Из-за того, что случилось с Фен Дай, Хан Ши всегда испытывала много горя. Ее личность уже не была такой очаровательной, как раньше. Теперь, когда она посмотрела на дочерей усадьбы, она почувствовала, что это они разрушили будущее Фен Дай. Ей хотелось, чтобы она могла разорвать дочь первой жены и дочерей других наложниц, так что Фен Дай станет единственным ребенком усадьбы.

Слова Фэн Юй Хэн и красная одежда Чен Юй преуспели в волнении самых чувствительных ее нервов. Хан Ши внезапно начала хихикать, но это было уже не так красиво, как когда-то. Вместо этого это было немного более ужасно: «Смерть матери старшей молодой мисс, должно быть, сделала ее счастливой до небес!»

Ан Ши сильно нахмурилась и посмотрела на Хан Ши. Через некоторое время она тихо сказала Яо Ши: «Эта женщина, скорее всего, сошла с ума».

Матриарх тоже так думала. Когда Чен Юй все громче и громче плакала, она хлопнула тростью по земле и указала на Хан Ши: «Слуги! Возьмите эту маньячку и отправьте ее обратно во внутренний двор!»

Хан Ши не стала спорить. Она просто продолжала хихикать. Это хихиканье вызвало разочарование Фэн Цзинь Юаня.

Прошло слишком много времени с того момента, когда он отправился во внутренний двор Хан Ши последний раз. С тех пор, как Фен Дай покинула усадьбу, ему всегда было немного жаль Хан Ши. Он даже сделал все возможное, чтобы избегать ее, но он не думал, что Хан Ши действительно станет такой.

«Чен Юй». Когда смех Хан Ши отдалялся все дальше и дальше, матриарх, наконец, сказала: «Хотя наложницу мать Хан не стоит слушать. Ты пробралась во дворец, это простительно, но этот комплект красной одежды ...»

«Для кого ты его надела?» До того, как матриарх закончила говорить, Фэн Юй Хэн прервала ее и перешла прямо к делу: Чен Юй, одетая в такую одежду, хотела привлечь к себе внимание».

Фэн Цзинь Юань не был глуп. Вернувшись в поместье, он некоторое время размышлял о действиях Чен Юй.

Седьмой принц Сюань Тянь Хуа был посторонним. Он очень редко общался с чиновниками. Он также слышал, как люди говорили, что седьмому принцу нравился красный цвет. Следуя этой линии мышления, появление Чен Юй в красном было объяснимо.

Но Чен Юй не видела седьмого принца слишком часто. Даже если бы она тайно продумала это, у нее не было бы возможности что-то расследовать о его симпатиях за такое короткое время. Тогда должно быть, что кто-то сознательно сказал это, чтобы Чен Юй услышала, что заставило ее надеть такую одежду во дворец.

Он быстро повернулся к Фэн Юй Хэн. Прежде чем он успел сказать, Фэн Юй Хэн взяла на себя инициативу, встретив его взгляд, и сказала: «Да Шун ценит сыновнее благочестие больше всего. Старшая сестра нарушила такое табу, как отец ее накажет? О, верно, старшая сестра также украла разноцветный камень, который отец должен был представить императрице, почти заставив отца быть наказанным смертью. Я действительно не знаю, как отец оскорбил старшую сестру. Если эта проблема не будет решена, это в конечном итоге перейдет во вражду!»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 134**

Глава 134 – Помоги Императору, управляй миром!

Что касается событий, которые произошли во время дворцового банкета, другие члены семьи Фэн не слишком были осведомлены. Фэн Цзинь Юань поддерживал Чен Юй, поэтому он, естественно, немного был спровоцирован этими словами. Теперь, когда Фэн Юй Хэн сказала это, все, наконец, поняли. Казалось, что Чен Юй не только надела красную одежду и ворвалась во дворец, она также решилась украсть разноцветный камень!

Ан Ши посмотрела на Чен Юй и беспомощно покачала головой: «Понятно, что старшая молодая мисс хотела войти во дворец, но почему ты хочешь навредить мужу? Должно быть известно, что они были перед Императором и Императрицей! Если бы была допущена малейшая ошибка, тогда наказание было бы смертью!»

Все пошли и кивнули. Фэн Цзинь Юань знал, что Чен Юй изначально хотела нанести вред Фэн Юй Хэн. К сожалению, ее идеи были простыми и были замечены Фэн Юй Хэн.

«Это был отец, который вел себя неуместно. Вы ложно обвиняете свою старшую сестру». Фэн Цзинь Юань сказал это и изначально хотел взглянуть на Фэн Юй Хэн, но он вспомнил страх, который он испытывал во внутреннем дворе Шу Я, и опустил взгляд.

Фэн Юй Хэн ужесточила взгляд и посмотрела на Фэн Цзинь Юаня, сказав: «Почему отец такой? А-Хэнг - это просто дочь наложницы. Как я могла смело ошибочно обвинять старшую сестру? Куда отец хочет отправить А-Хэнг?»

«Ты ...» Фэн Цзинь Юань почувствовал, что было все труднее и труднее понять слова, исходящие из уст этой дочери. Эта дочь была очень похожа на девятого принца, будучи в состоянии сказать, что черный – это белый, а квадрат – это круг, не моргнув ни разу.

Фэн Юй Хэн посмотрела на постоянно меняющееся лицо своего отца и почувствовала, что это было довольно забавно. Достойный премьер-министр умышленно продолжал плохо управлять делами семьи. Он считал, что муж, полностью посвятивший себя стране, был хорош, но он не знал, что если семья будет несчастна, то все будет испорчено.

Яо Ши стояла рядом с Ан Ши и наблюдала, как ее дочь ударила Фэн Цзинь Юаня словами. Как будто она ничего не видела, она иногда говорила что-то тихо Ан Ши, полностью игнорируя этот вопрос.

Ан Ши также нашла это удивительным. Кажется, что три года на Северо-Западе не только изменили Фэн Юй Хэн, но изменили и Яо Ши.

«Отец». Чен Юй, которая сидела на кровати, наконец, заговорила. Грязь была удалена с ее лица, оставив только бледно-белый цвет. «В последнее время мать больше не находится на смертном одре. Позиция Чен Юй как дочери первой жены не имеет большого значения. Отец отдал бы эту должность второй сестре. Чен Юй ... Чен Юй не будет бороться за это».

Когда она произнесла эти слова, несколько слез медленно вытекли из ее глаз и упали на одеяло. Этот взгляд заставил Фэн Цзинь Юаня по-настоящему жалеть ее.

Матриарх вздохнула и сказала: «Что ты говоришь? Дочь первой жены - дочь первой жены. В чем смысл, чтобы менять ее все время?»

Матриарх выразила сожаление в тот момент, когда эти слова послышались. Она знала, что она допустила ошибку, когда оглядела комнату. Помимо Чен Юй и Фэн Цзинь Юаня, все смотрели на нее, их взгляды говорили одно и то же: дочери первой жены семьи Фэн, это то, что будет меняться все время?

Матриарх отвернулась. Чен Юй некоторое время молчала, затем глубоко вздохнула и громко заговорила: «Отец, Чен Юй больше ничего не имеет. Эта должность дочери первой жены, это нормально, если у меня ее нет».

«Глупости!» Фэн Цзинь Юань был в ярости: «Ты дочь первой жены семьи Фэн. Этот момент никогда не изменится!»

«Но…»

«Нет, нет!» Фэн Цзинь Юань предупредил Чен Юй: «Ты ничего не потеряла. Помни, однако, это было в прошлом, оно будет продолжаться и в будущем! Все, что ты потеряла, ты должна стремиться вернуть!»

В глазах Чен Юй вспыхнул свет, когда она взглянула на Фэн Цзинь Юаня с ожиданием: «Тогда шпилька в виде феникса...»

«Хмф!» Фэн Юй Хэн неловко ухмыльнулась. Поэтому она ждала этого случая.

Чен Юй продолжала, каждое слово, которое она произносила, звучало разумно: «Все знают, что представляет собой шпилька. Эта шпилька была прекрасна, пока она оставалась во дворце, но теперь, когда она покинула дворец ... что бы третий принц подумал?»

Говоря так, Фэн Цзинь Юань не мог не задуматься.

То, что сказала Чен Юй, не было ошибкой. То, что представляла шпилька в виде феникса, было чем-то, что все знали. Фэн Чен Юй была фениксом, и это не было секретом. Хотя это не было полностью раскрыто, в небольшой группе было много людей, которые знали об этом.

Теперь, когда шпилька в виде феникса приземлилась в руки Фэн Юй Хэн, что подумал об этом третий принц, которого семья Фэн решила поддержать?

Фэн Цзинь Юань подсознательно посмотрел на Фэн Юй Хэн и увидел, что она смотрит на него с дразнящим взглядом. Не дожидаясь, когда он заговорит, Фэн Юй Хэн взяла на себя инициативу и сказала: «Отец не хочет, чтобы я отдала шпильку в виде феникса старшей сестре, верно?»

Яо Ши уже не могла выдержать этого и сказала: «Это то, что лично присуждает император. Как это может быть передано кому-то другому?»

Фэн Цзинь Юань не осмеливался взглянуть на Фэн Юй Хэн, но он осмелился взглянуть на Яо Ши: «Что ты понимаешь, женщина? Когда у тебя появилась очередь говорить?»

«В то время, когда семья Фэн принесла мою мать в поместье. Отец забыл?» Лицо Фэн Юй Хэн снова показало мрачный вид.

Фэн Цзинь Юань не осмелился взглянуть на нее, но он все еще злился, поэтому он не мог не кричать: «Это было в прошлом».

«Что?» Фэн Юй Хэн рассердилась: «Кажется, что в будущем, когда отец что-то говорит, достаточно просто слушать его на тот момент. Позже это не может считаться истиной».

«А-Хэнг». Матриарх больше не могла выдержать: «Не сердись на твоего отца». Ее голос не был громким, и он явно звучал без особой уверенности.

Фэн Юй Хэн улыбнулась матриарху: «Тогда рассуди нас, бабушка».

«Рассудить?» Фэн Цзинь Юань сидел рядом с кроватью Чен Юй. Когда он успокоил Чен Юй, он сказал с корыстолюбием: «Эта вещь у тебя в руках, так что она твоя. Ты, очевидно, можешь передать ее кому-то еще!»

«Отец собирается украсть ее?» Фэн Юй Хэн сделала пару шагов вперед и посмотрела на Фэн Цзинь Юаня. Она чувствовала, что это дело было смехотворным: «Отец похищает вещи дочери. Это будет фантастическая сказка! Вообще, все, принадлежащее А-Хэнг, было подарено кем-то. Даже двор был подарком от кого-то другого. Отец, если ты будешь настаивать на этом, можешь украсть все это!» Когда она сказала это, она посмотрела на Чен Юй: «Старшая сестра, желающая шпильку, это слишком легко. Мой павильон Тонг Шэн намного лучше, чем этот твой двор. Как насчет того, чтобы украсть его?»

«Наглая!» Фэн Цзинь Юань был так зол, что его легкие были на грани разрыва: «Как у меня появилась такая дочь, как ты?»

«За такое ты не можешь меня обвинить». Фэн Юй Хэн скривилась в ухмылке, и лицо Фэн Цзинь Юаня стало ярко-красным: «В то время, когда я родилась, ты ничего не обсуждал со мной. Теперь, когда ты чувствуешь сожаление, как ты можешь меня обвинять?»

Фэн Цзинь Юань отвернулся. Он хотел ругать Фэн Юй Хэн, но когда слова дошли до его губ, он проглотил их. У него действительно не хватило смелости продолжить разговор с этой дочерью. Были времена, когда он действительно задавался вопросом, действительно ли она была его ребенком. Его впечатление от Фэн Юй Хэн было совершенно иным.

Он повернулся и утешил Чен Юй: «Не спорь с ней. Не волнуйся, она рано или поздно станет твоей».

Чен Юй вытерла слезы и кивнула, но она услышала, как Фэн Юй Хэн сказала: «Это так? Отец, тебе лучше не пожалеть об этом».

Выговорив это, она повернулась к матриарху и поклонилась: «А-Хэнг здесь не нравится, и она вернется первой. Бабушка, позаботься о своем теле. Завтра А-Хэнг проведает тебя во время поклонения».

Сердце матриарха немного расслабилось. Хотя эта внучка была немного колючей, она все еще хорошо относилась к ней. Первоначально матриарх любила Чэнь Ши за то, что она дарила ей украшения. После того, как Фэн Юй Хэн вернулась, она медленно начала испытывать скуку от этих побрякушек, и начала больше обращать внимания на то, дает ли Фэн Юй Хэн какие-нибудь экзотические лекарства.

Матриарх вздохнула от волнения. Наблюдая за Фэн Юй Хэн, она посмотрела на все еще рыдающую Чен Юй. Наконец, ее взгляд приземлился на Сян Ронг.

Но она была поражена. Она не знала, когда это произошло, но она увидела след, похожий на Фэн Юй Хэн в лице Сян Ронг. Холодность, безжалостность и .... отчаяние.

Ан Ши заметила, что матриарх внимательно посмотрела на Сян Ронг и почувствовала себя немного потрясенной. Осторожно шагнув вперед, она заблокировала линию взгляда матриарха.

Сян Ронг тоже слегка приподняла голову, холодность стала еще более очевидной в ее глазах. Она всегда знала, что эта семья была апатичной. Она видела это снова и снова, и она снова и снова была разочарована. Однако на этот раз она потеряла всякую надежду.

Она вышла из-за спины Ан Ши и поклонилась матриарху. Полностью игнорируя Фэн Цзинь Юаня, она последовала за Фэн Юй Хэн.

Но прежде чем она смогла далеко уйти, голос крикнул извне: «Императорский указ прибыл!»

Люди семьи Фэн были очень шокированы. Фэн Цзинь Юань был первым, кто встал, так как он нервно взглянул на Чен Юй.

Чен Юй тоже боялась. Целую ночь она стояла на коленях у ворот дворца. Только небеса знали, чувствовали ли Император и Императрица, что они не выпустили свой гнев и отправили имперский указ, чтобы наказать ее.

«Отец ...» Она дрогнула, когда заговорила. Легко дергая рукав Фэн Цзинь Юаня, ее белое лицо выглядело очень жалким.

Фэн Цзинь Юань похлопал ее по спине: «Дочь, не волнуйся. Отец - премьер-министр. Что бы ни сказал Император, это не будет слишком экстремальным. Оставайся в комнате сейчас. Отец выйдет и посмотрит».

Во главе с Фэн Цзинь Юанем все из поместья Фэн, кроме Чен Юй, отправились на передний двор.

Они пришли слишком поздно. Когда они прибыли, Фэн Юй Хэн уже была там и разговаривала с евнухом, который пришел, чтобы доставить указ.

Фэн Цзинь Юань был поражен, увидев евнуха. Чжан Юань? Имперский указ был доставлен Чжан Юанем?

«Евнух Юань тоже не отдыхал всю ночь, но вы пришли, чтобы доставить указ. Вы действительно много работаете».

Чжан Юань был евнухом со стороны Императора. Обычно, если не было ничего важного, он лично не огласил бы указ. Однако сегодня он пришел в поместье Фэн.

Фэн Цзинь Юань быстро пошел вперед. Когда он подошел к нему, он хотел обменяться приветствиями; однако, увидев, как его дочь весело беседует с Чжан Юанем, он сразу же стал бессловесным. Встряхнув имперский указ, он объявил: «Вторая молодая мисс семьи Фэн, Фэн Юй Хэн, получит указ!»

Фэн Цзинь Юань был поражен. Это не для Фэн Чен Юй?

Матриарх также взглянула по направлению к Фэн Юй Хэн. Интуиция сказала ей, что это определенно похвала. С тех пор, как Фэн Юй Хэн вернулась в столицу, она никогда не была наказана. Когда что-нибудь шло плохо? Какие новости были плохими новостями? Теперь, когда пришел императорский указ, что это могло быть?

Все в семье Фэн опустились на колени вместе с Фэн Цзинь Юанем. Чжан Юань открыл императорский указ и зачитал его официальным тоном. Слова были теми же самыми словами, и порядок все тот же. В конце концов, это было не более чем признание ее великолепных навыков с луком и стрелой во время банкета.

Но когда он прочитал половину, имперская гвардия, стоявшая за Чжан Юанем, вышла вперед, неся что-то в руке.

«Единственный заветный лук Да Шун, лук Хоу Йи. С этого момента он будет принадлежать второй молодой мисс семьи Фэн, Фэн Юй Хэн. Тот, кто получает лук, может войти в военные лагеря, помочь трем армиям, помочь Императору и командовать миром!»

Все были взволнованы!

Даже Фэн Юй Хэн была ошеломлена. Подняв голову, она удивленно посмотрела на лук.

Он был сделан из холодного черного нефрита, а струны изо льда цикада. Набор со многими красочными драгоценными камнями, когда он был в чьих-то руках, все стало ярче. Казалось, в нем был скрыт свет. Он был божественным и таинственным.

«Принцесса, получите указ и лук!» Чжан Юань жестом указал охраннику, чтобы передать лук Фэн Юй Хэн: «Это что-то лично подаренное Императором. Принцесса, пожалуйста, позаботьтесь об этом. Кроме того, император хотел сообщить принцессе. Шпилька в виде феникса, как лук Хоу Йи, является одним из сокровищ Да Шун. Мало того, что принцесса должна позаботиться о них, они не могут быть переданы другому человеку! Любой, кто жаждет шпильки, будет страдать от такого же наказания, как если бы он украл ее».

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 135**

Глава 135 - Подарок Императрицы

С императорским указом мечты Чен Юй о шпильки в виде феникса стали полностью разрушены.

Фэн Юй Хэн подняла обе руки над своей головой и услышала, как императорский охранник сказал: «Принцесса, вы должны позаботиться об этом».

После этого он положил лук в руки Фэн Юй Хэн.

Фэн Юй Хэн получила лук Хоу Йи и почувствовала, что он очень тяжелый. Если бы она не тренировалась раньше, возможно, она не смогла бы его удержать.

Когда она снова подняла голову, она увидела одобрительный взгляд от императорской гвардии. Она уже знала, что этот лук Хоу Йи был необыкновенным.

Конечно же, увидев, что она держала лук в руках, Чжан Юань тоже кивнул и вздохнул с облегчением. После этого он еще раз объявил: «Лук Хоу Йи - это реликвия Да Шун. Лук выполнен из холодного черного нефрита и имеет вес 186 цзин. Основатель Да Шун использовал этот лук, чтобы убить вражеского лидера и создал основы нашей страны. С того момента основатель-император заявил, что владелец этого лука, независимо от пола, может войти и покинуть военный лагерь в Да Шуне, может помочь командовать тремя армиями и помочь Императору сохранить мир!»

Фэн Юй Хэн уставилась на Чжан Юаня, ее губы изогнулись в улыбке. Она могла практически увидеть, как Император и Сюань Тянь Мин хихикают, глядя на этот лук Хоу Йи и думая отдать его ей.

Фэн Юй Хэн знала, что тройная стрела, которую она выпустила на банкете, стала для всех сюрпризом. Даже в глазах Сюань Тянь Мина, ее значение увеличилось бы. Если Император действительно действовал исключительно ради выгоды своего сына, то он, очевидно, понимал бы, что только Фэн Юй Хэн была достойна его самого любимого сына.

После того, как он закончил говорить, Чжан Юань посмотрел на Фэн Юй Хэн, затем улыбнулся и спросил ее: «Принцесса запомнила все?»

Фэн Юй Хэн кивнула: «А-Хэнг запомнила это и благодарит его Величество за его императорскую благодать». Держа лук, она задумалась.

Чжан Юань был очень доволен действиями Фэн Юй Хэн. Когда он посмотрел на Фэн Цзинь Юаня, он обнаружил, что у этого господина премьер-министра было лицо, полное неопределенности.

Он тихо рассмеялся про себя. Этот посредственный премьер-министр держался много лет, полагая, что он хорошо поработал в защите усадьбы Фэн. Однако он не знал, что Император прекратил относиться к нему так же важно, как только семья Фэн прогнала дочь семьи Яо с главной женой.

«Евнух, пожалуйста, приходите в зал и наслаждайтесь чашечкой горячего чая!» После того, как Фэн Юй Хэн получила императорский указ и лук, все в поместье Фэн также встали. Матриарх проявила инициативу в том, чтобы пригласить Чжан Юаня в усадьбу, заметив, как он смотрел в направлении Фэн Цзинь Юаня.

По правде говоря, нет необходимости в том, чтобы матриарх делала такое предложение. Чжан Юань долгое время оставался на стороне Императора. Как он мог так легко выслуживаться перед чиновниками. Даже для принца, были ли они далеки или близки, он мог четко различать.

Что касается приглашения матриарха, Чжан Юань вежливо махнул рукой, сказав: «Большое спасибо, пожилая мадам. Мы все равно должны вернуться и сообщить Императору, чтобы мы не оставались и не причиняли неприятностей. О, верно». Когда он заговорил, он посмотрел на Фэн Цзинь Юаня: «Когда мы ушли, мы увидели еще одну группу, которая также направлялась в направлении усадьбы Фэн. Поинтересовавшись, мы обнаружили, что императрица прислала их, чтобы дать что-то старшей молодой мисс семьи Фэн. Лорд Фэн должен подготовиться и выпустить старшую юную мисс».

После того, как Чжан Юань закончил говорить, он поклонился людям семьи Фэн. Фэн Цзинь Юань и люди семьи Фэн также попрощались с ними. Только тогда Чжан Юань покинул усадьбу. Прежде чем он успел позвать Чен Юй, охранник из-за пределов ворот быстро вошел и сказал в панике: «Мастер, коляска из дворца идет к нашей усадьбе».

Фэн Цзинь Юань быстро отдал приказ слуге: «Быстро пойди и помоги привести старшую молодую мисс».

Он не знал, что имел ввиду Чжан Юань, говоря, что императрица собиралась что-то дать старшей молодой мисс. Вчера вечером Чен Юй сделал что-то плохое. То, что императрица не рассердилась, уже было великой императорской благодатью. Как она могла еще отправить ей подарок?

Матриарх была немного смущена. Схватив рукав Яо Ши одной рукой и руку Ан Ши другой, она спросила их: «Что императрица хочет дать Чен Юй?»

Яо Ши и Ан Ши покачали головами, тихо говоря: «Эта наложница не знает». Каждый из них был уравновешенным и бесчувственным.

Матриарх была сердитой и беспомощной. Она хотела отругать этих двух наложниц, но одна была матерью Фэн Юй Хэн, а другая была матерью Сян Ронг, которая хорошо ладила с Фэн Юй Хэн. Она не могла ничего сделать ни с одной из них.

Не имея возможности выпустить свой гнев, матриарх огляделась, прежде чем, наконец, позвала служанку: «Иди, скажи Хан Ши, чтобы она встала на колени в своем собственном дворе, чтобы получить имперский указ со всеми остальными!»

Служанка поспешно убежала. Фэн Юй Хэн улыбнулась про себя и тихо подошла к матриарху: «Бабушка, не сердись. Возможно, Императрица почувствовала, что вчера была слишком суровой и хотела сделать все правильно, подарив подарок! В конце концов, отец - премьер-министр».

Только тогда матриарх немного расслабилась, но она все еще чувствовала себя неловко. К счастью, она могла поговорить с Фэн Юй Хэн. Она быстро схватила руку Фэн Юй Хэн и странно спросила: «Неужели? Если бы дворец действительно оценил позицию вашего отца как премьер-министра, почему они не проявили ни малейшего беспокойства по поводу того, что произошло с Чэнь Ши?» Думая немного больше, она успокаивала себя, говоря: «Раньше это была императорская наложница Юнь. На этот раз это Императрица. Императрица всегда была более снисходительным человеком, в отличие от императорской наложницы Юнь». После этого она почувствовала, что что-то не так. Схватив Фэн Юй Хэн, она неоднократно говорила: «Я не хотела этого сказать. Я не говорю, что имперская наложница Юнь не очень хороша. Дорогая внучка, ты абсолютно не должна говорить эти слова ей. Ты не должна сердиться на бабушку!»

Фэн Юй Хэн поняла, что бабушка уже начала бояться ее. Не только бабушка боялась ее, Фэн Цзинь Юань тоже боялась ее, но он мог справиться с ней лучше, чем матриарх. Он также не забыл о своей отцовской гордости.

Ей это не нравилось. Неважно, любила ли ее семья Фэн или боялась, это был результат того, что они сделали. У Фэн Юй Хэн никогда не было такого дерьмового принципа, как «Если люди меня не беспокоят, я не буду беспокоить других». Что касается этой усадьбы Фэн, то беспокоила ли она людей, зависело от ее настроения. Если она была счастлива, она выходила и общалась. Если она была недовольна, ей обязательно пришлось бы выйти и найти что-то, чтобы выпустить пар. Можно было подумать, что она поняла, что в этой семье, помимо нескольких людей, которыми она дорожила, остальные не стоили жалости.

Пока она думала, Чен Юй помогли выйти из-за ее комнаты. Она давно переодела свою красную одежду и умылась. Единственное, что напоминало всем о ее проблемах, были ее опухшие глаза.

Матриарх хотела поговорить с Чен Юй. В конце концов, она была дочерью, на которую возлагалась самая большая надежда. Она много лет обучала ее. Теперь, когда она увидела Чен Юй в таком состоянии, как она могла не чувствовать жалость к ней.

Но она все еще держалась за Фэн Юй Хэн. Если она отпустит ее сейчас, чтобы беспокоиться о Чен Юй, она почувствовала, что это будет не слишком хорошо.

Подобно тому, как матриарх колебалась, карета дворца прибыла к воротам усадьбы.

Сначала вышли две дворцовые горничные. Затем они подняли занавес и помогли старой бабушке.

Яо Ши взглянула и узнала этого человека. Она тихо прошептала Ан Ши: «Это бабушка Донг, которая служит императрице». Она служила императрице тридцать лет.

Ан Ши поняла: «Старшая сестра, должно быть, встречала таких людей во дворце раньше, но теперь ...»

«Все в порядке». Яо Ши слегка покачал головой: «Пока с моими А-Хэнг и Цзи Руи все хорошо, мне тоже хорошо».

Ан Ши кивнула: «Вторая молодая мисс и второй молодой мастер - это люди с ярким будущем. Будущее старшей сестры обязательно будет благословлено».

Пока они говорили, бабушка вошла в поместье с двумя дворцовыми слугами позади нее.

В руках двух дворцовых горничных было две коробки. У лица бабушки было серьезное выражение, когда она стояла посреди двора. Взглянув на всех, ее взгляд, наконец, приземлился на Фэн Юй Хэн, и ее мрачное лицо, наконец, просветлело. Немного улыбнувшись, она кивнула Фэн Юй Хэн, затем вернулась, будучи невыразительной, громко объявив: «Императрица дает награду. Фэн Чен Юй выйди, чтобы получить награду!»

Хотя они подготовили себя мысленно, фактически услышав, что Чен Юй получит награду, Фэн Цзинь Юань, матриарх и Фэн Чен Юй действительно оживились.

Все остальные пришли посмотреть что-то интересное, поэтому они опустились на колени и услышали, как бабушка сказала: «Императрица сказала, что передать награду достаточно. Нет необходимости в указе императрицы». Когда она это сказала, она помахала двум служащим дворца за ней: «Принесите ее вперед!» Затем она посмотрела на Чен Юй и сказала: «Это две коробки румян из Си Цзян, которые были предложены как дань памяти дворцу. Они очень дорогие. Каждый год дворец получает только 365 коробок».

Пфф!

Сян Ронг была первой, кто потерял самообладание, и начала смеяться.

Ан Ши испугалась и закрыла ей рот. Бабушка ничего не говорила, а яростно смотрела на Фэн Цзинь Юаня.

Лицо Сян Ронг стало красным. Она хотела смеяться, но не могла. 365 ящиков каждый год, это означает, что дворец каждый день получал по одной коробке. Как это можно считать драгоценным?

Бабушка была очень довольна реакцией Сян Ронг. Прочищая горло, она продолжила: «Говоря о драгоценности, самой драгоценной частью этих румян является их цвет. Это черные румяна. После применения все лицо станет черным».

Фэн Чен Юй хотела умереть!

То, чем она гордилась больше всего, было ее лицо. Можно сказать, что это лицо было ее жизнью. Все было основано на этом лице, оно было аспектом феникса, который позволял ей стать матерью всех под небесами.

Но теперь императрица хотела, чтобы она сделала лицо черным, когда она выходила из поместья. Как это может быть хорошо?

На лице Фэн Чен Юй появился неуступчивый взгляд, когда она с горечью посмотрела на Фэн Цзинь Юаня. Однако она обнаружила, что Фэн Цзинь Юань просто опустил голову и даже не взглянул на нее. Когда она посмотрела на матриарха, она обнаружила, что матриарх сделала то же самое, что и ее отец. Никто не осмеливался сопротивляться.

У нее не было выбора. Когда она собиралась высказаться сама, она подняла голову и обнаружила, что бабушка смотрит в ее сторону. В то же время в ее голосе было какое-то сомнение, когда она спросила: «Старейшая молодая мисс Фэн хочет отказаться?»

Фэн Чен Юй вздрогнула, когда ее колени начали болеть. Простояв на коленях целую ночь, они начали напоминать о себе.

Она беспомощно опустила голову. Сопротивляться? Она не решилась.

«Эта скромная девушка принимает награду». Она подняла руки высоко над головой, точно так же, как Фэн Юй Хэн, когда пришел Чжан Юань. К сожалению, одна получила заветный лук, а другая дерьмовую коробку с румянами, которые были у каждого.

Две дворцовые горничные внезапно поместили две большие коробки в руки Чен Юй. Хотя это выглядело как две большие коробки, реальность заключалась в том, что внутри было еще 50 коробочек румян. В дополнение к этому, ящики изначально были довольно тяжелыми. Таким образом, две коробки были сброшены в руки Чен Юй, заставив ее почувствовать сильную боль в руках. Это почти заставило ее бросить коробки.

Бабушка быстро напомнила ей: «Старейшая молодая мисс, вы должны позаботиться о том, чтобы держаться за коробки. Если бы ящики были перевернуты, ее Высочество наверняка разозлилось бы».

Чен Юй могла только сделать все возможное и держать две коробки устойчиво. На ее глазах появились слезы, заставив ее выглядеть так жалко, как это было возможно.

Бабушка увидела, что все было получено, и удовлетворенно кивнула. Затем она сказала: «Поскольку старшая молодая мисс Фэн уже получила награду, этот старый слуга вернется и сообщит императрице. О, верно ... » Когда она сказала это, она повернулась к Фэн Юй Хэн: «Ее Высочество беспокоилась о принцессе. Прямо перед тем, как этот старый слуга покинул дворец, ее величество посоветовала этому старому слуге призвать принцессу посетить его Величество и ее Высочество во дворец, когда у принцессы есть время».

Фэн Юй Хэн улыбнулась и подняла голову, обнажив два ряда белых зубов, и послушно сказала: «А-Хэнг запомнит это. Огромное спасибо ее Высочеству за ее беспокойство».

Матриарх семьи Фэн снова проявила гостеприимство: «Мы приглашаем бабушку зайти в зал, чтобы выпить горячий чай!»

Бабушка даже не смотрела на матриарха, только махая рукой. Отойдя, она ушла из поместья.

Как только карета дворца ушла, личный слуга Чен Юй пронзительно закричала: «Старейшая молодая мисс! Что случилось?»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 136**

Глава 136 – Просьба о помиловании

Фэн Чен Юй уже не могла терпеть и упала на землю.

Это напугало матриарха и Фэн Цзинь Юаня, и они быстро бросились к ней. Держа руки Чен Юй с каждой стороны, они кричали в унисон: «Чен Юй! Чен Юй!»

К сожалению, как бы они ни кричали, глаза Чен Юй оставались плотно закрытыми. Она упала в обморок.

Фэн Цзинь Юань сердито крикнул: «Кто звал доктора? Как он еще не пришел?»

Слуга тут же побежал и беспомощно сказал: «Мастер, доктор пришел давным-давно, но когда императорские указы шли один за другим, врач был слишком напуган, чтобы войти в поместье, и стоял вне всякого времени!»

Фэн Цзинь Юань был в ярости: «Тогда иди и быстро приведи доктора!»

«О!» Слуга подчинился и быстро побежал. Вскоре после этого был приведен старый врач с медицинским комплектом.

Фэн Юй Хэн почувствовала, что ей не нужно оставаться, поэтому она подошла к Яо Ши и схватила ее за руку, сказав матриарху: «Болезнь старшей сестры требует покоя. А-Хэнг не останется и не вызовет неприятностей». Она поклонилась и ушла с Яо Ши.

Увидев эту ситуацию, Ан Ши также быстро сказала: «Тогда эта наложница также вернется с третьей молодой мисс».

Матриарх не хотела иметь дело с ними и махнула рукой: «Вы можете все уйти!»

Ан Ши быстро потянула Сян Ронг и ушла.

Сян Ронг быстро прошла и догнала Фэн Юй Хэн, спросив: «Вторая сестра, ты не возвращалась всю ночь. Ничего не случилось, верно?»

Фэн Юй Хэн могла видеть большую озабоченность на лице Сян Ронг, из-за чего она почувствовала теплоту внутри. Хотя ей не нравилась эта семья, все еще были люди, с которыми она была близка.

Она подняла руку и погладила щеки Сян Ронг: «Эта маленькая девочка недавно стала болтливой!» Наконец, показывая улыбку, которую должна иметь двенадцатилетняя девочка, «Сян Ронг, не волнуйся. Вторая сестра в порядке».

Только тогда Сян Ронг вздохнула с облегчением: «Прошлой ночью, покинув дворец, я сказала, что хочу подождать у ворот второй сестры, но отец не согласился, что бы я ни говорила. Вернувшись в усадьбу, отец немедленно отправил коляску к воротам дворца, чтобы дождаться старшей сестры. Мать наложница. Она хотела отправить коляску, чтобы забрать вторую сестру, но отец узнал. Затем он запер нас в поместье и сказал, что никто не может выйти». Пока Сян Ронг говорила, ее выражение лица стало холодным. Немного помолчав, она тихо сказала: «Вторая сестра, Сян Ронг ненавидит отца».

Ан Ши была поражена и быстро огляделась, затем предупредила: «Говори тише. Разве ты не огляделась и не увидела, где мы. Не говори так свободно!»

Фэн Юй Хэн показала улыбку: «Мать-наложница, не волнуйся. А-Хэнг не обладает большой способностью, но защитить Сян Ронг она все еще может».

Ан Ши нахмурилась и схватила руку Фэн Юй Хэн с беспокойством: «Меня не беспокоит Сян Ронг. Я беспокоюсь о тебе. Вторая юная мисс имеет большую мудрость, это то, что знает эта наложница; однако, несмотря ни на что, вы все еще девушка, которая еще не вышла замуж. Остается еще два года, и ситуация в этой усадьбе нестабильна. Кто знает, что может произойти внезапно. Вторая молодая мисс должна быть более осторожной».

Яо Ши также кивнула: «Твоя наложница-мать Ан права. А-Хэнг, твой отец не был премьер-министром вот уже много лет. В следующий раз не отвергай его прямо».

Фэн Юй Хэн знала, что эти двое исключительно желали ей добра, но она ничего не говорила. Она только улыбнулась им, когда привела Яо Ши обратно в павильон Тонг Шэн.

Служители павильона Тонг Шэн услышали, что Фэн Юй Хэн вернулась в поместье. Бульон и некоторые гарниры были уже приготовлены. Как только она вернулась в свою комнату, Цин Юй привезла еду.

Яо Ши сказала ей поспать после еды и ничего не делать. Увидев, что Фэн Юй Хэн кивнула, она затем призвала Цин Юй следить за ней, прежде чем привести своего слугу обратно в свой двор.

Цин Юй сначала налила ей чашку воды, а затем сказала: «Молодая мисс не спала всю ночь, поэтому не ешьте слишком много жирной пищи. Бульон и овощи будут легкими для желудка».

Фэн Юй Хэн посмотрела на Цин Юй и не могла не улыбнуться: «Будучи такой занятой делами снаружи все время, ты стала намного тоньше. Месячная зарплата, которую я вам даю, не слишком мала, не так ли? Почему ты не ешь лучше?»

Цин Юй была немного смущена, когда она улыбнулась. Заполняя чашу, она сказала: «Молодая мисс высмеивает этого слугу. Этот слуга явно набрал вес. Я больше не могу носить свою старую одежду».

Фэн Юй Хэн посмотрела на ее одежду и вдруг вспомнила: «С тех пор, как бабушка Сан покинула поместье, а Ван Чуан отправилась в Сяо Чжоу с Цзи Руи, никто не может управлять павильоном Тонг Шэн. Сейчас уже середина осени, но я, кажется, не подготовила вам новую одежду».

Цин Юй помогла заполнить ее миску бульоном и наблюдала, как она выпила глоток, прежде чем сказать: «Молодой мисс не нужно волноваться из-за этих вещей. Этот слуга уже пошел вперед и приготовил новую одежду для слуг павильона Тонг Шэн. Я также подготовила учетную комнату для павильона Тонг Шэн. Этот бухгалтер будет обслуживать учетную книгу. Я хочу наблюдать за новыми слугами, которые проходят подготовку. Когда наступит подходящее время, они будут доставлены в поместье для молодой мисс, чтобы взглянуть. Если молодая мисс найдет их подходящими, то они могут также помогать. Нашему павильону Тонг Шэн немного не хватает слуг».

Фэн Юй Хэн все больше и больше была довольна Цин Юй. У этого слуги не только был хороший ум для бизнеса, но и она была очень дотошной. В конце концов, она родилась и выросла не в Да Шуне, поэтому с этой эпохи было много правил, которые она не понимала. Цин Юй, однако, была очень ясна в этом. Многие вещи, о которых Фэн Юй Хэн не могла думать, Цин Юй могла взять на себя. Она бы даже активно шла и делала их, что действительно позволяло ей расслабиться.

«Вопросы этого двора останутся за тобой». Фэн Юй Хэн очень доверяла Цин Юй: «В настоящее время Ван Чуан отсутствует, и Хуан Цюань не может выполнять эту работу из-за ее характера. Я побеспокою вас еще немного. Если требуется больше слуг, тогда найдите еще несколько. Но когда вы идете искать слуг, обязательно будьте осторожны и заключите контракты со слугами. Кроме того, не забудьте уточнить вещи, приобретенные у правительства».

Цин Юй серьезно кивнула: «Молодая мисс, не волнуйся. Этот слуга понимает эти вопросы».

Фэн Юй Хэн задумалась, а затем сказала: «Позаботьтесь о том, чтобы привлечь еще двух слуг первого ранга и четырех слуг второго ранга. Первого ранга можно получить от тех, кого вы обучаете, а слуг второго ранга можно продвигать или покупать».

Она уже дала Цин Юй определенные полномочия. Она позволила Цин Юй поднять группу слуг. С одной стороны, она научила их знаниям, необходимым для помощи в магазинах, а с другой - познакомила их с поместьем Фэн. Она жила здесь, поэтому не могло быть нехватки помощников. Более того, планы Фэн Юй Хэн не заканчивались в поместье Фэн. Наступит день, когда она будет делать великие дела. Люди, которых она обучила сегодня, в конечном итоге станут способными помощниками.

«Эта слуга запомнила». Цин Юй согласилась: «В эти ближайшие дни этот слуга выйдет и выберет. Те, которые были выбраны, будут доставлены молодой мисс. Молодая мисс, пожалуйста, посмотри».

После того, как Фэн Юй Хэн закончила есть, Цин Юй положила миску на блюдо. Хуан Цюань только что наткнулась на нее во время входа в комнату. Она пошутила с Цин Юй немного, затем вошла в комнату, передавая письмо Фэн Юй Хэн: «Голубь Ван Чуан послал это. Это дворцовый голубь. Они знают дорогу только во дворец. Бай Зе только что отправил это. Молодая мисс, пожалуйста, посмотри».

Фэн Юй Хэн получила письмо и открыла его. Она увидела почерк Ван Чуан: «В Сяо Чжоу все хорошо. Все, что было сделано, было завершено. Молодой мастер Цзи Руи очень высоко ценит главного учителя Е. Этот слуга вернется в столицу через несколько дней. Молодая мисс, не волнуйтесь».

Только тогда она расслабилась. Передавая письмо Хуан Цюань, Хуан Цюань также взглянула и сказала: «Дела в Сяо Чжоу успешны, это хорошо, но что будет молодая мисс делать с этими девушками?»

Фэн Юй Хэн улыбнулась. Хуан Цюань была не такой умной, как Ван Чуан. Ее боевые искусства были прекрасны, но она немного отставала в мышлении.

«Воспитание некоторых детей, которые хорошо обучены, в конечном итоге поможет распространить наш единственный травяной зал по всему Да Шун».

Хуан Цюань прошептала: «Молодая мисс, вы хотите заниматься бизнесом?»

Она засмеялась: «Считай это так! Диагностировать болезнь и получать лекарства требуют денег; однако, Хуан Цюань, вы должны знать, что в будущем наш зал Ста трав будет в каждой провинции Да Шун. Если вы хотите что-то знать, хотите что-то контролировать, разве это не похоже на бесчисленные глаза?»

Хуан Цюань внезапно осознала: «Молодая мисс очень умна. Хуан Цюань выучила урок».

Фэн Юй Хэн кивнула и сказала Хуан Цюань: «Расслабься и дождись возвращения Ван Чуан. Наши дни не будут иметь блеска. Если вы последуете за мной, я не допущу, чтобы вы были разочарованы».

Хуан Цюань, конечно, доверяла словам Фэн Юй Хэн. Придя в поместье Фэн, когда эта вторая юная мисс позволила им разочароваться? В частности, тройная стрела Фэн Юй Хэн на банкете. Это действительно произвело на всех впечатление. Хуан Цюань знала, что если бы вторая молодая мисс семьи Фэн еще не была бы помолвлена с принцем Юй, возможно, дверной порог усадьбы Фэн был бы сплющен людьми, желающим ее руки.

Фэн Юй Хэн легла спать. С этим она проспала весь день. Она совершенно не знала о беспокойных сердцах семьи Фэн, которая не знала, почему Чен Юй внезапно упала в обморок. Она хотела только спать.

Посреди ночи Хуан Цюань подошла к ее постели и разбудила ее, сказав: «Молодая мисс, пришла матриарх».

Фэн Юй Хэн была в оцепенении и не слышала ясно: «Кто пришел?»

Хуан Цюань снова сказала: «Матриарх. Матриарх семьи Фэн пришла в павильон Тонг Шэн. Она сказала, что абсолютно обязательно увидит юную мисс».

«Сколько сейчас времени?» Она потерла глаза и неохотно встала с постели.

«Сейчас три часа ночи». Хуан Цюань тоже была очень недовольна. Позаботившись о Фэн Юй Хэн, она пожаловалась: «Какими манерами должна обладать матриарх семьи Фэн, чтобы приходить посреди ночи».

Фэн Юй Хэн усмехнулась: «Кого волнует. В любом случае, это не хорошие манеры. Но если это слишком много, мы можем окружить ее».

После того, как она закончила уборку, Хуан Цюань сопровождала ее в зал. Когда они прибыли, слуга, охранявший помещение, просто помог матриарху.

Матриарх не могла беспокоиться об этом. Она просто перешла прямо к сути дела: «болезнь Чен Юй не улучшается. Многие врачи были вызваны, но все они качают головами. Лекарство, которое ей нужно принимать, было дано ей, но она все еще без сознания. А-Хэнг, бабушка тоже не в порядке. В любом случае, мы все одна семья. Не могла бы ты перебраться и взглянуть на нее?» Матриарх говорила умоляющим тоном.

Смутное выражение появилось на лице Фэн Юй Хэн, когда она посмотрела на матриарха и сказала: «Бабушка, вы также знаете, что отец предвзято относится к А-Хэнг. Лечение болезни всегда предвзятое. Что, если А-Хэнг допустит ошибку или что-то пойдет не так, отец определенно обвинит меня. Возможно, А-Хэнг снова будет отправлена в горы на северо-западе».

«Он не смеет!» Матриарх рассердилась: «А-Хэнг, не волнуйся. С вашей бабушкой, поддерживающей тебя, твой отец не посмеет сделать что-то такое! Пока ты пойдешь посмотреть на свою старшую сестру, даже если что-то пойдет не так, бабушка определенно встанет на твою сторону».

Фэн Юй Хэн проявила благодарность: «Бабушка действительно слишком добра к А-Хэнг».

Матриарх схватила ее за руку и сказала дрожащим голосом: «Дорогая внучка, ты обещаешь бабушке?»

Фэн Юй Хэн кивнула: «Да, с бабушкой, поддерживающей А-Хэнг, А-Хэнг определенно хорошо поработает в лечении старшей сестры».

После этого в ее глазах мелькнул проблеск, который могла видеть только Хуан Цюань.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 137**

Глава 137 – Я заколю тебя до смерти

Когда Фэн Юй Хэн сопровождала матриарха, чтобы осмотреть Чен Юй, Фэн Цзинь Юань также присутствовал. Его сопровождала Цзинь Чжэнь.

Увидев их, Цзинь Чжэнь быстро встала и поклонилась. У матриарха не было желания обращать внимание на Цзинь Чжэнь, поэтому она только спросила: «Как Чен Юй?»

Фэн Цзинь Юань беспомощно покачал головой: «Она все еще не проснулась». Затем он посмотрел на Фэн Юй Хэн и холодно сказал: «Что ты здесь делаешь?»

Она показала испуганный взгляд и спряталась за матриархом, сказав испуганным голосом: «Бабушка». Однако в ее глазах не было ни малейшего следа страха.

Фэн Цзинь Юань хотел ударить ее. Он подумал про себя: ты не можешь притворяться ребенком? Но, в конце концов, он не посмел.

Матриарх ударила ногой тростью и сердито сказала: «Я привела А-Хэнг, чтобы взглянуть на Чен Юй! У тебя есть какие-то возражения?»

Как только матриарх сказала, как мог Фэн Цзинь Юань возражать. Кроме того, болезнь Чен Юй не прошла даже после того, как ее осмотрели многие врачи. Если бы Фэн Юй Хэн могла взглянуть, возможно, был бы способ ее вылечить.

Он опустил глаза и отступил на полшага, уступив Фэн Юй Хэн.

Фэн Юй Хэн взглянула на своего отца и подошла к Чен Юй. Фэн Цзинь Юань все еще немного волновался и снова убеждал: «Ты должна позаботиться о том, чтобы вылечить ее».

Она закатила глаза: «С врачами, приходящими со всех сторон и не способными правильно вылечить ее, разве это не то же самое, что давать лекарство мертвой лошади». После разговора она не дождалась, когда ее отец снова заговорит. Она положила руку на запястье Фэн Чен Юй, а другая указала на Фэн Цзинь Юань, чтобы он оставался спокойным.

Фэн Цзинь Юань немедленно закрыл рот. Взглянув на взгляд Фэн Юй Хэн, он как будто боялся, что она навредит Чен Юй.

Она чувствовала, что эта ситуация невероятно интересна. Зажмите немного больше ... Хмм немного прижмите. Как насчет использования игол!

Таким образом, Фэн Юй Хэн некоторое время изучала ее и пришла к пониманию. Что они имели в виду, когда говорили, что они вызвали многих врачей, и они не могли нормально ее лечить? Поговорка гласит: «Вы никогда не сможете разбудить человека, который притворяется спящим».

Чен Юй притворялась больной!

Она не хотела просыпаться, поэтому естественно не было никакого эффекта, когда ей давали лекарство.

Она поняла. Оставив серьезное выражение, она мягко положила руку Чен Юй и заправила ее под одеяло. Только тогда она обернулась и покачала головой: «Болезнь старшей сестры ... она действительно волнует!»

Матриарх и Фэн Цзинь Юань оба сделали шаг вперед. Фэн Цзинь Юань первым спросил: «Какая болезнь?»

Фэн Юй Хэн вздохнула: «Огонь атакует ее сердце. В ее груди есть обида, которую она не может решить. Это повредило ее центральную нервную систему, из-за которой старшая сестра не может проснуться».

Матриарх не поняла, но, к счастью, Фэн Юй Хэн объяснила более четко, чем другие врачи. Она назвала болезнь. Надо сказать, что предыдущие врачи даже не дали объяснений. Некоторые даже просто махали руками и уходили без единого слова.

«К счастью, я пошла и позвала А-Хэнг. В противном случае Чен Юй была бы в опасности». Матриарх очень гордилась своим решением позвать Фэн Юй Хэн.

Фэн Цзинь Юань не мог беспокоиться слишком много. Он прямо спросил Фэн Юй Хэн: «Тогда как это лечится?»

Фэн Юй Хэн навлекла на себя беспокойство.

Фэн Цзинь Юань стал беспокоиться: «Если тебе есть что сказать, скажи это. Отец согласится на все, лишь бы Чен Юй была разбужена».

«О?» Она подняла бровь: «Отец должен быть осторожен со словами. Что, если А-Хэнг скажет, что я хочу, чтобы моя мать снова стала главной женой семьи Фэн, что тогда?»

Фэн Цзинь Юань был ошеломлен. Он никогда не ожидал, что он сказал что-то такое прямое. Как правило, это были простые слова вежливости, и многие дочери считали их честью. И они никогда не посмели бы просить своего отца о награде.

На самом деле ... с этой дочерью не было возможности общаться.

Видя много разных выражений Фэн Цзинь Юаня, Фэн Юй Хэн улыбнулась: «Отец, не волнуйся. У А-Хэнг определенно не будет такого запроса. Не говоря уже о тревожном отце, даже маме это не понравилось бы».

«Хммм! С каких это пор было время, когда она могла сказать, была ли она счастлива или нет?» Гнев Фэн Цзинь Юаня снова разразился: «Для простой наложницы, быть продвинутой до главной жены - ее удача!»

«Тогда, сказав это так, отец соглашается?» Фэн Юй Хэн моргнула и посмотрела на него, но она увидела, что ее отец отвернулся.

«Цзинь Юань!» Матриарх рассердилась: «Ты отец. Ты не способен правильно разговаривать с дочерью? И ладонь, и тыльная сторона руки сделаны из плоти. Твоя любовь к Чен Юй не поддельна, но ты не можешь так сильно обойти А-Хэнг». Она сделала пару шагов вперед и схватила руку Фэн Юй Хэн: «А-Хэнг, бабушка завтра откроет хранилище. Ты можешь выбрать любые ткани, которые захочешь. Кроме того, будет подготовлена еще одна осенняя одежда и зимняя одежда. Когда погода остынет, и появятся новые материалы, ты можешь выбрать в первую очередь. Хорошо?»

Фэн Цзинь Юань был очень доволен такого рода договоренностями, он также кивнул.

Фэн Юй Хэн улыбнулась. Позиция главной жены, Фэн Юй Хэн просто прощупывала отношение Фэн Цзинь Юаня к этому вопросу. Она поняла мысли Яо Ши по этому поводу. После этих лет она уже перестала думать о том, чтобы быть вместе с Фэн Цзинь Юанем.

Она улыбнулась и кивнула: «Все будет, как бабушка сказала». Это придало матриарху большую репутацию.

Матриарх была очень счастлива и чувствовала, что она была единственной в семье, кто мог справиться с этой второй внучкой. Фэн Юй Хэн не чтила никого, кроме нее. Это мгновенно заставило ее стать еще более тщеславной.

Фэн Цзинь Юань поспешил за ней: «Поскольку есть соглашение, быстро расскажи нам, как лечить болезнь вашей старшей сестры».

Фэн Юй Хэн кивнула, ее лицо стало мрачным. Это привело к тому, что матриарх и Фэн Цзинь Юань тоже стали нервничать.

«Болезнь старшей сестры очень редка. Будет ли лечение успешным или нет, зависит от того, сможет ли она проснуться. Раньше причина, по которой ценные медицинские травы не работали, состоит в том, что она не проснулась».

«Тогда как мы можем заставить ее проснуться?»

«Иглоукалывание!» Фэн Юй Хэн твердо сказала: «Используя серебряные иглы на пациенте, они будут стимулировать определенные моменты, скручивая и выпячивая их. Оттуда мы можем лечить эту болезнь».

Матриарх почувствовала, что то, что она сказала, очень профессионально. Слушая, она кивнула.

Фэн Цзинь Юань последовал за вопросом: «Где будут использоваться иголки? Ты только что сказала, что у нее огонь в области груди. Может быть, ты будешь использовать иглы в этой области?» Он был немного обеспокоен: «Разве это не слишком рискованно?»

Фэн Юй Хэн покачала головой: «Я, естественно, не буду использовать такой рискованный метод. Как говорится, указательный палец связан с сердцем. Моя игла будет использоваться на ее пальце. Если я смогу соединить сердце и легкие, тогда старшая сестра проснется».

Услышав ее слова, Фэн Цзинь Юань расслабился: «Тогда быстро приступай к работе».

Фэн Юй Хэн обернулась и кивнула Хуан Цюань. Хуан Цюань сделала два шага вперед и поместила медицинский комплект, который она держала рядом с Фэн Юй Хэн. Изнутри она достала набор серебряных игл, используемых для акупунктуры, и приказала Хуан Цюань: «Подготовьте спирт и принесите свечу».

На самом деле она очень редко использовала этот метод дезинфекции. У нее было много медикаментозного алкоголя в ее пространстве, но она не хотела показывать это этим людям.

Матриарх увидела, что она действует осторожно, поэтому она не могла не чувствовать себя немного более удовлетворенной. Она неоднократно хвалила: «Если мы говорим о детях в усадьбе, это действительно А-Хэнг, которая является самым выдающимся и лучшим в борьбе за семью».

Фэн Юй Хэн любезно ответила: «Большое спасибо бабушке за похвалу». Однако Фэн Цзинь Юань просто фыркнул.

Матриарх быстро посмотрела на Фэн Цзинь Юаня. Она не понимала, почему ее сын так пренебрежительно относился к А-Хэнг? Неужели он больше не может продолжать действовать?

Однако она не знала, что Фэн Цзинь Юань изначально испытывал раскаяние по отношению к ней, но он не хотел открыто смотреть ей в лицо. Но теперь он почти боялся ее. До тех пор, пока он мог избежать взаимодействия с Фэн Юй Хэн, он будет игнорировать ее всю оставшуюся жизнь.

Очень быстро Хуан Цюань и слуги со двора закончили приготовления. Фэн Юй Хэн держала иглу и дезинфицировала ее. Наконец, когда она схватила руку Чен Юй, она почувствовала, что когда-то холодная рука начала потеть. Наблюдая немного более внимательно, она обнаружила, что брови Чен Юй были слегка нахмурены. Также не было недостатка в трепете.

Она рассмеялась. Ты хочешь притворяться? Я истыкаю тебя до смерти, давай посмотрим, не встанешь ли ты тогда?

Серебряная игла, продезинфицированная в спирте высокой степени, имела уникальный запах. Такой запах заставит людей думать о болезни. Это было похоже на то, что, когда современные люди чувствует дезинфицирующее средство, они подумают о том, чтобы попасть в больницу. Это было похоже на условный рефлекс.

Она крепко сжала руку Чен Юй, чтобы не дать другой стороне ускользнуть после того, как она начала иглоукалывание. Она решила, что получит полное наслаждение от того, что будет тыкать в нее. Она определенно не остановилась.

«Для этого иглоукалывания потребуется 49 игл, расположенных между пальцами и ладонью. Бабушка и отец должны обратить внимание. Как только старшая сестра, кажется, проснулась, вы должны держать ее неподвижно на кровати. Для того, чтобы лечение вступило в силу, должны быть завершены все 49 игл; в противном случае я боюсь, что эффект будет только временным. Даже если старшая сестра просыпается на мгновение, она также таинственно упадет в обморок и не проснется снова».

Фэн Цзинь Юань торжественно кивнул. Матриарх даже приказала слуге: «Иди на другую сторону кровати. Через некоторое время помогите удержать старшую юную мисс». Затем она и Фэн Цзинь Юань были готовы к сотрудничеству с акупунктурой Фэн Юй Хэн.

Фэн Юй Хэн увидела, что все готово. Уголки ее губ образовали пронзительную улыбку. Держа иглу между двумя пальцами, она ударила указательный палец правой руки Чен Юй, почти не предупредив.

Они услышали, как первоначально упавшая в обморок Чен Юй громко крикнула «Ой» и изо всех сил пыталась подняться, чтобы освободить свою руку.

Фэн Юй Хэн с тревогой сосредоточилась на людях рядом с ней: «Быстро держите ее! Акупунктуру нельзя делать случайным образом, и она, безусловно, не должна останавливаться. В противном случае все предыдущие усилия были бы напрасны!»

Матриарх, Фэн Цзинь Юань и слуга приняли меры, прижимая полусидящую Чен Юй обратно к кровати.

Фэн Цзинь Юань нажал, говоря: «Чен Юй, ты не должна двигаться! Ты абсолютно не должна двигаться! А-Хэнг спасает твою жизнь, так что потерпи немного!»

Матриарх также добавила: «К счастью, ваша вторая сестра - божественный врач. Вы потеряли сознание в течение всего дня. Если бы не А-Хэнг, бабушка ... бабушка действительно боялась, что ты не проснешься!»

Когда они заговорили, Фэн Юй Хэн вколола вторую иглу. На этот раз она использовала еще большую силу. Казалось, что вся игла прошла через ее плоть.

Чен Юй громко вскрикнула от боли. Ее крики были похожи на убитую свинью. Все ее тело дико опустилось на кровать, заставив матриарха потеть от напряжения.

Фэн Юй Хэн не переставала двигаться. Ее запястья трепетали, когда одна игла шла за другой. Каждый раз, когда игла опускалась, она дважды ударила руку Чен Юй.

Постепенно крики Чен Юй ослабли. У нее больше не было сил бороться. Фэн Цзинь Юань посмотрел на это и испугался. Он не мог не начать обвинять Фэн Юй Хэн: «Неужели ты это сделала? Почему это похоже, что Чен Юй собирается снова упасть в обморок?»

Фэн Юй Хэн ухмыльнулась внутренне, но она сказала: «Отец, не сердись. Если набор из 49 игл не поможет старшей сестре, А-Хэнг может попробовать набор из 81 иглы на другой стороне старшей сестры».

Услышав эти слова, все тело Чен Юй задрожало, когда она громко закричала: «Не нужно! Я в порядке! Я в порядке!»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 138**

Глава 138 – Возможно, это страх

Наконец, 49 игл были воткнуты. Кровать Чен Юй была пропитана потом. Матриарх и Фэн Цзинь Юань вместе со слугой были уставшими.

Фэн Юй Хэн очистила руки, а Хуан Цюань убрала серебряные иглы. В то же время она слабо сказала: «Это действительно странная болезнь. Если бы А-Хэнг медлила с тем, чтобы начать иглоукалывание, возможно, старшая сестра никогда бы не проснулась снова в этой жизни».

Матриарх почувствовала, как волна страха нахлынула на нее и не могла не взглянуть на Фэн Цзинь Юаня: «К счастью, я позвала Фэн Юй Хэн. Если бы мы ждали доктора, которого вы вызвали, то у вас даже не было бы шанса почувствовать сожаление по поводу Чен Юй».

Фэн Цзинь Юань считал, что эта ситуация была очень странной, особенно, когда глаза Чен Юй были полны возмущения, когда она проснулась. Она была похожа на ядовитого скорпиона, который хотел убить Фэн Юй Хэн. Как это могло произойти с кем-то, кто только что проснулся?

Казалось, он что-то понял. Глядя на руку Чен Юй, пронизанную дырами, все его тело застыло. Может быть, Чен Юй имитировала болезнь, но матриарх привела сюда Фэн Юй Хэн, из-за чего она страдала?

Фэн Юй Хэн увидела, что Фэн Цзинь Юань начал понимать. Зная, что он что-то придумал, она не могла не поднять уголки ее губ.

Эта семья Фэн, она действительно становилась все более и более интересной!

«Фэн Юй Хэн!» Фэн Цзинь Юань стиснул зубы и посмотрел на эту дочь, ненавидя, что он не может лично избить ее до смерти: «У тебя такое жестокое сердце!»

Эти слова были произнесены очень тихо, поскольку они просочились из щелей его стиснутых от злости зубов.

Фэн Юй Хэн посмотрела на него невинными глазами и вдруг издала красивый, но злобный смех. Она сказала: «Что из этого?»

Это верно! Что из этого?

Даже если Фэн Цзинь Юань догадался, что Чен Юй симулировала болезнь, мог ли он разоблачить ее? Чен Юй призналась бы в этом?

Помимо отца и дочерей, которые это осознали, никто ничего не мог с этим поделать. Чен Юй ткнули 49 раз, но ей все еще приходилось выражать глубокую благодарность. Это заставило двоих захотеть выплеснуть огонь.

«Хорошо». Матриарх вытерла немного пота с помощью бабушки Чжао, затем сказала: «Так как Чен Юй проснулась, я могу расслабиться». Она отдала приказы слугам в комнате: «Помогите старшей молодой мисс сменить одежду. Замените ее простыни. Все они были пропитаны потом. Позже наберите ванну, чтобы она не простудилась».

Слуги кивнули и принялись за работу.

Матриарх снова взглянула на Фэн Юй Хэн, ее глаза были полны благодарности: «А-Хэнг действительно была побеспокоена. Вчера ты не спала, и сегодня ты проснулась среди ночи. Бабушка действительно сожалеет».

Фэн Юй Хэн утешила ее: «Бабушка, не говори так. Не говоря уже о болезни старшей сестры, даже если это был кто-то еще, до тех пор, пока бабушка попросит, А-Хэнг определенно примет меры».

Матриарх гордилась ее отношением и неоднократно хвалила А-Хэнг за то, что она хороша. Затем она взяла Фэн Юй Хэн за руку и вышла из внутреннего двора.

Когда остались только Фэн Цзинь Юань и Чен Юй, Фэн Цзинь Юань действительно хотел спросить, была ли болезнь Чен Юй поддельной. Но когда он увидел негодование на лице Чен Юй, он почувствовал, что нет необходимости спрашивать. Ответ был очевиден, но он не знал, почему Чен Юй будет симулировать такую болезнь.

Вернувшись в павильон Тонг Шэн, Хуан Цюань, наконец, взорвалась от смеха. Держась за старое дерево, она дрожала, когда рассмеялась.

Фэн Юй Хэн терпеливо ждала, когда она закончит смеяться, и сказала: «Неужели это было так забавно?»

Хуан Цюань энергично кивнула: «Слишком смешно! Молодая мисс, ваш трюк на самом деле был дьявольским. Если бы принц знал, он бы так похвалил вас».

Фэн Юй Хэн держала ее лоб, дьявольский? Это считалось похвалой? Дворец принца Юй действительно оригинален с его похвалой!

На следующий день Фэн Юй Хэн спала до полудня. Когда она проснулась, Яо Ши сидела у постели и шила одежду.

Она села и протерла глаза: «Что здесь делает мать? Что ты шьешь?»

Яо Ши улыбнулась: «Я делаю для тебя и Цзи Руи одежду для дома. Я всего лишь несколько стежков от финиша».

«Разве усадьба уже не обеспечивала одежду? Почему мать тратит время на это?» Она протянула руку и коснулась белой ткани. Она была невероятно мягкой и действительно более высокого качества, чем то, что предоставила усадьба.

«Это то, что ваша наложница-мать специально заставила людей искать. Ткани не так много. Достаточно всего, чтобы сделать одну одежду для каждого из вас троих детей». Яо Ши положила свою работу и погладила волосы Фэн Юй Хэн: «Раньше, когда мы были в горах, вы не могли хорошо питаться. Твои волосы всегда были желтыми и редкими. Теперь, не только твои волосы растут хорошо, ты стала довольно красивой».

Фэн Юй Хэн могла сказать, что в словах Яо Ши была какая-то тайна. Некоторое время она смотрела на нее, она решительно сказала: «Мама, если тебе есть что сказать, скажи прямо. Это не нужно».

Яо Ши вздохнула и протянула ей руку: «А-Хэнг, есть некоторые вещи, о которых мать не хочет спрашивать, но держать их в себе слишком тяжело. В будущем, если кто-нибудь еще спросит, я не знаю, как ответить».

«Мать хочет спросить, когда я научилась использовать лук, верно?» Она знала, что, хотя Яо Ши лично не видела навыков, которые она открыла в ночь банкета, не было возможности, чтобы люди поместья не говорили об этом. Яо Ши всегда была с тяжелым сердцем. Успокоения были нормальными.

Она сказала широко используемое оправдание: «Это был персидский эксцентрик, который научил меня».

«Действительно ли персидский эксцентрик?» Яо Ши просто продолжила этот вопрос.

Фэн Юй Хэн улыбнулась: «Мама, если ты в это веришь, тогда это так. Если ты не веришь в это, тогда нет. Я твоя дочь, поэтому я не причиню тебе вреда».

Яо Ши увидела, что она больше не хочет ничего говорить. Возможность дать такое оправдание была именно то, что она могла сказать, если кто-то спросит в будущем.

Она была беспомощна, но она не продолжала этого вопроса дальше, только говоря: «Я твоя мать, и я беспокоюсь только о твоем благополучии».

Ответив Яо Ши, Фэн Юй Хэн не могла не думать об этом.

Яо Ши уже начинала задавать вопросы. Она могла использовать «персидского эксцентрика», чтобы обмануть других людей, но не могла обмануть мать, с которой она жила в горной деревне.

Сегодня она только спросила. Если бы у нее было больше вопросов в будущем, на которые было трудно ответить, она боялась, что это станет большим и большим узлом.

Казалось, ей нужно найти способ дистанцироваться от Яо Ши. Отправить ее в Сяо Чжоу, чтобы сопровождать Цзи Руи?

Фэн Юй Хэн подумала об этом некоторое время, но она также поняла, что с этим не нужно спешить. В настоящее время было слишком много неизвестных факторов. Во-первых, она должна была обеспечить безопасность Яо Ши. Когда она покинет ее поле зрения, она больше не сможет контролировать ее безопасность.

В тот же день Цин Юй принесла некоторые новости: «Семья Бу проводит похороны. Прямо сейчас вся столица обсуждает похороны лорда Бу».

Только тогда она вспомнила лорда Бу, который был убит его собственной дочерью. Это может быть самым удручающим способом умереть в мире, верно?

«Похороны должны быть довольно большими, не так ли?» Она ела десерты, разговаривая с Цин Юй.

Цин Юй налила ей чашку чая и кивнула, отвечая: «Независимо от обстоятельств, он все еще был офицером второго ранга. Более того, все еще страдает репутация наложницы Бу. Как это не могло быть учтено. Вчера вечером, дом чудесных сокровищ продал мундштук цикады. Этот слуга отправил кого-то, чтобы спросить об этом после, и обнаружил, что это была семья Бу, которая его купила».

Так называемый мундштук цикады был действительно просто древним предметом похорон. Он был помещен в рот умершего человека, чтобы удержать язык. Мундштук цикады был сделан из нефрита в форме цикады. Нефрит означает, что дух никогда не умрет, а цикада символизирует возрождение. Как правило, богатые семьи были чрезвычайно особенными в этом отношении. Семья Бу, покупающая мундштук цикады для похорон Лорда Бу, показала, что они действительно придавали этому значение.

«Произошло ли какое-либо движение от семьи Бу?» Та, кто больше всего следила сейчас за событиями снаружи, была Цин Юй. Фэн Юй Хэн постепенно привыкла к тому, чтобы расспрашивать о вещах снаружи Цин Юй. Если бы ей нужно было что-то сделать, она бы нашла Ван Чуан и Хуан Цюань.

«Партнер в доме чудесных сокровищ услышал двух людей, которые пришли, чтобы купить мундштук. Кажется, они сказали, что уже отправили письмо великому генералу на границе, сказав, что он спешит домой на похороны своего отца».

Фэн Юй Хэн очень интересовалась этой новостью. Она также была очень довольна выступлением этого партнера в зале чудесных сокровищ. Она сказала Цин Юй: «Дайте партнеру, который услышал эту новость, два таэля в качестве награды. В то же время, дайте им понять, что любые новости, которые они слышали, они не должны никому рассказывать. Помимо вас и меня, любой, кто хочет узнать какую-либо информацию, должен сделать это с помощью моей плиты». Когда она заговорила, она вытащила плиту, которую специально для нее и Сян Ронг сделала матриарх перед банкетом, и передала ее Цин Юй: «Посмотри внимательно на это. Я буду использовать ее сейчас. В будущем, когда я найду что-то более подходящее, я, естественно, переключусь».

Цин Юй была умной слугой. Она поняла смысл слов Фэн Юй Хэн. «Молодая мисс, вы хотите тренировать информаторов. Не беспокойтесь, этот слуга обязательно будет следить за людьми из трех магазинов. В то же время этот слуга также будет уделять пристальное внимание людям, которые подходят для обучения».

«В последнее время вы занимались вопросами снаружи, поэтому я успокоилась. Только люди, которых вы заметили, должны не только обратить внимание на бизнес. Как и в случае с информантами, они также должны серьезно работать. Они не могут быть красивыми, но они также не могут быть уродливыми. Было бы лучше, если бы они были типом, который может сочетаться с очень обычным лицом. Таким образом, они не будут отличаться от других и могут быть использованы больше».

Цин Юй кивнула: «Этот слуга запомнила это. Вчера молодая мисс сказала, что хочет привлечь больше помощников, поэтому эта слуга также приняла некоторые решения. К молодой мисс можно привести группу людей, чтобы она могла выбрать завтра».

«Мне не нужно выбирать. Вы можете напрямую привести людей в поместье. Я тебе доверяю». Она не хотела делать все сама. Ей пришлось покинуть комнату, чтобы ее подчиненные могли расти. Даже если люди, выбранные Цин Юй, не были хорошими или даже плохими, это был также опыт, который можно было бы получить. Причина, по которой она воспитывала таких людей, как Цин Юй, была для того, чтобы они могли поддерживать небеса, даже если ее там не было.

Цин Юй была очень благодарна за доверие Фэн Юй Хэн, скорее она была тронута.

Она изначально не смела действовать как обычная служанка, которая заботилась о людях. Фэн Юй Хэн заставила ее работать так, будто она могла практически использовать все свои способности. Позволив ей самостоятельно заниматься своими делами, она вернула себе прежнюю уверенность в себе.

Цин Юй считала, что в этой жизни не будет другого мастера, такого как Фэн Юй Хэн.

Мастер и слуга поболтали еще немного до того, как Цин Юй покинула усадьбу. Фэн Юй Хэн призвала Хуан Цюань и приказала: «Найдите способ исследовать Бу Конга. Чем больше информации, тем лучше».

Хуан Цюань кивнула в знак согласия, но она также напомнила ей: «Такого рода вещи нужно расспрашивать со стороны его Высочества». Или мы могли бы брать людей с его стороны, чтобы расследовать».

Фэн Юй Хэн слабо вздохнула: «Иди, в любом случае, у нас сейчас нет людей».

Наблюдая, как Хуан Цюань быстро уходит, Фэн Юй Хэн не могла не почувствовать себя немного озабоченной. В эту эпоху без удобной связи или транспортировки, насколько важно было создать надежную информационную сеть!

Бу Конг, это был тот человек, с которым у нее были какие-то споры, и он возвращался в столицу. Почему, услышав эту новость, она почувствовала некоторую панику?

В тот день, когда она услышала историю, связанную с оригинальным владельцем тела и прошлым Бу Конгом, она восприняла это как красивую историю. Она даже слушала его с небольшим желанием сплетничать.

Теперь, однако, интуиция сказала ей, что Бу Конг, возвращающийся в столицу, может стать катастрофой для поместья Фэн, или, скорее, для нее, Фэн Юй Хэн ...

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 139**

Глава 139 – Призрак в белом

Рано утром на следующий день женщины усадьбы Фэн собрались во дворе Шу Я, чтобы почтить матриарха.

У Чен Юй также были два слуги, Йи Линь и Йи Юэ, сидящие сбоку. Чай был помещен на стол, но у нее была опухшая рука, и она боялась взять чашку.

Фэн Юй Хэн удобно расположилась на мягкой подушке у ног матриарха. Охватив ее руку, она почувствовала пульс матриарха.

Всякий раз, когда это случалось, матриарх чувствовала, что Фэн Юй Хэн была самой полезной. Наличие дочери, которая понимала медицину, всегда была лучше, чем обращение к врачу. Таким образом, она могла избежать того, что могло случиться с Цзи Руи.

«Тело бабушки серьезно не пострадало». Почувствовав ее пульс, Фэн Юй Хэн положила ее руку и утешила матриарха: «Хотя сейчас осень, талия и ноги бабушки были хорошо защищены и не пострадали тяжелой болезнью. Ваш пульс также стабилен».

Услышав это, матриарх почувствовала себя очень комфортно и направила свою энергию исключительно для того, чтобы похвалить ее: «На самом деле наша А-Хэнг лучшая».

Фэн Юй Хэн, однако, предупредила матриарха: «Но вы должны обратить внимание на свой желчный пузырь! В последнее время бабушка слишком часто злится, что плохо для желчного пузыря».

Матриарх беспомощно вздохнула. Часто злится? Было бы странно, если бы это не случалось часто.

Сидя в стороне, Хан Ши закатила глаза и сказала странным образом: «Вещи продолжаются в поместье один за другим. Было бы странно не сердиться». Когда она заговорила, она взглянула на Чен Юй: «Самая старшая молодая мисс, что ты скажешь?»

Чен Юй опустила голову, не желая обращать на нее никакого внимания.

Хан Ши, однако, не позволила ей легко уйти, продолжая: «Особенно старшая молодая мисс. Это заставит свекровь быть еще более злой! Ах, я должна сказать, люди не должны так быстро падать в обморок. Если все будет не так хорошо, в конце концов, тот, кто страдает, будет сам человек».

С тех пор, как Хан Ши начала говорить, все чувствовали себя некомфортно. Раньше Хан Ши была очень очаровательна. Теперь у нее был несколько таинственный способ говорить, как у Фэн Юй Хэн.

Чен Юй почувствовала, как ее гнев вспыхнул от этих слов, но она могла только сделать все возможное, чтобы сохранить его. Она только решительно не согласилась с тем, что сказала Хан Ши: «Я действительно заболела. Наложница мать Хан, пожалуйста, не распространяйте ложные слухи».

«Ах?» Хан Ши подняла голос: «Когда я упомянула о ложных слухах? Когда я что-либо говорила о том, что старшая молодая мисс подделала ее болезнь?»

«Ты ...» Чен Юй почувствовала, что Хан Ши была просто землеройкой. Она не хотела спорить с этой землеройкой. Таким образом, она снова опустила голову и закрыла рот.

Хан Ши наблюдала за Чен Юй и ухмыльнулась: «В такой ситуации я не знаю, восстановится ли это когда-нибудь. Старейшая молодая мисс отлично справляется с цитрами с самого раннего возраста. Теперь, когда ваша рука была искалечена, вы все еще сможете играть в цитру?»

Сердце Чен Юй остановилось, когда она внезапно подняла голову и спросила: «Что ты имеешь в виду?» Затем она посмотрела на Фэн Юй Хэн: «Моя рука не заживет?»

Фэн Юй Хэн закатила глаза: «Если наложница-мать Хан тоже врач, то тогда, старшая сестра, просто верь ей».

«Достаточно». Матриарх больше не могла вынести странную манеру общения Хан Ши: «Если этот двор Шу Я не может вас устроить, тогда вернитесь в свой внутренний двор. Забудьте свой титул наложницы и не смейте себя так называть. Кажется, у вас есть еще одна цель».

Какой бы смелой не была Хан Ши, она не смела действовать против матриарха, поскольку она неловко опустила голову и прекратила говорить.

Матриарх посмотрела на руку Чен Юй и начала волноваться. Она не могла не спросить Фэн Юй Хэн: «Рука вашей старшей сестры ...»

«Бабушка, не волнуйся». Она утешительно улыбнулась: «От двух недель до месяца рука старшей сестры будет в порядке».

Матриарх вздохнула, и Чен Юй также почувствовала облегчение, услышав это.

«О, Чен Юй!» Матриарх сказала: «На этот раз ты заболела. На этот раз тебе действительно нужно поблагодарить А-Хэнг. Если бы ее не было здесь, возможно, ты не проснулась бы и сейчас. Ты должна должным образом поблагодарить свою вторую сестру.

Фэн Чен Юй ненавистно стиснула зубы. Она желала убить Фэн Юй Хэн, так как она могла бы поблагодарить ее? «Бабушка, пожалуйста, подумай немного о людях семьи. Второй сестре всего двенадцать лет. Всегда говорили, что она училась у старого божественного доктора Яо, но это произошло только несколько лет. Что касается так называемого персидского эксцентрика, о котором она упомянула, было бы лучше не верить посторонним. Не будьте слишком уверенны в этом, так что вы не беспокоите кого-то другого».

Она говорила злым тоном. Матриарх услышала эти жалобы: «Ты читаешь мне нотации? В тот день ты упала в обморок и не проснулась. Мы с отцом остались с тобой целую ночь и позвали многих врачей. Никто из них не мог тебя разбудить. У меня не было другого выбора, кроме как позвать вторую сестру. Ты действительно проснулась благодаря ее лечению. Я могу игнорировать то, что ты не благодарна, но как ты можешь так говорить? Ты действительно не знаешь, как отличать добро от зла! Ты действительно не знаешь, как это сказать!»

Чен Юй была потрясена и сразу поняла, что она перешла границы. Она действительно ненавидела Фэн Юй Хэн, но ее слова были переданы матриарху. Как она могла рассердиться на бабушку, которой должен был уступить даже ее отец?

Поняв это, Чен Юй быстро встала на колени перед матриархом: «Бабушка, пожалуйста, прости меня! Чен Юй только очнулась несколько дней назад. Мой разум все еще не очень ясен. То, что я только что сказала, было бессмыслицей!» Когда она снова подняла голову, на ее лице появилось две слезы. Такой вид заставил людей почувствовать жалость к ней. Как матриарх могла продолжать злиться на нее?

«Быстро вставай». Она вздохнула: «Я знаю, что ты только что выздоровела. Я не виню тебя. Просто твоя вторая сестра сделала это из доброты своего сердца. Вы должны знать, чтобы поблагодарить ее».

Фэн Чен Юй некоторое время проклинала матриарха, думая, что эта старуха жила слишком долго. Она стала слишком наивной, что ее мог так легко уговорить ребенок из гор. Она даже защищала ее до такой степени.

Но матриарх настаивала, поэтому у нее не было другого выбора. Она могла только сжать зубы и сказать Фэн Юй Хэн: «Если это так, то спасибо второй сестре». Пока она говорила, она даже не смотрела на Фэн Юй Хэн.

Матриарх чувствовала, что отношение Чен Юй было нехорошим, и была готова сказать еще несколько вещей, но в это время из-за двери пришел слуга. В ее руке было приглашение.

Бабушка Чжао быстро поднялась и получила его. Затем она сказала несколько слов слуге, прежде чем оборачиваться и сказать матриарху: «Это приглашение из поместья Бу, чтобы присутствовать на похоронах. Это похороны лорда Бу. Наша усадьба должна отправить кого-нибудь, чтобы выразить соболезнования». Пока она говорила, она передала приглашение матриарху.

Матриарх взяла его. Глядя на нее, она сказала: «Его следует посетить. Во время похорон Чэнь Ши пришел старший сын семьи Бу».

Фэн Юй Хэн услышала это и попыталась вспомнить. Старший сын семьи Бу был назван ... Бу Бай Ци? Тогда ее дед по материнской линии лечил травмы Бу Бай Ци, когда он получил известие о ее рождении.

«Надо сказать, что старший сын семьи Бу - это честный человек. Мы ...» Матриарх внезапно остановилась и не могла продолжить. Ее рука дрожала, когда она неосознанно взглянула на Фэн Юй Хэн, а затем снова посмотрела в сторону.

Фэн Юй Хэн нашла это смешным, вместо этого взяла на себя инициативу и спросила: «Упоминало ли приглашение А-Хэнг?»

Матриарх кивнула с намеком на смущение, немного повернув приглашение: «Правильно. А-Хэнг была приглашена».

«Ха». Она не смогла удержаться от смеха: «Похоронное приглашение на самом деле назвало меня? Семья Бу действует так, как если бы это был какой-то праздник!» Обычно, только приглашения на праздничные мероприятия специально называют приглашенных. Приглашения на похороны обычно отправлялись всей семье.

Матриарх также чувствовала, что семья Бу была чрезмерной, но то, что она считало чрезмерным, было не вопросом того, что они специально пригласили ее на похороны. То, что она считало излишним, заключалось в том, что в приглашении на самом деле было ясно сказано: «Мы приглашаем дочь наложницы семьи Фэн, Фэн Юй Хэн, в усадьбу Бу, чтобы попросить прощения за ее грехи». Но она не посмела сказать это Фэн Юй Хэн. Небеса знали, как эта вторая внучка отреагирует. Более того, как смерть Лорда Бу была связана с А-Хэнг их семьи?

«Люди семьи Бу действительно слишком лживы!» Матриарх подала приглашение: «А-Хэнг, нет необходимости беспокоиться об этом».

Ан Ши также кивнула: «Рейтинг лорда Бу был всего лишь на втором месте. Мастер нашей семьи - это стандартный первый ранг. Как они могли бы иметь право призывать вторую молодую мисс семьи Фэн, чтобы выразить соболезнования».

Яо Ши также высказалась за то, что ее слова были более профессиональными, чем Ан Ши: «В суде нет такого правила».

Все были полностью согласны с тем, что говорили обе женщины, неоднократно кивая вместе с ними. Только Фэн Чен Юй нахмурилась и сказала: «Хотя лорд Бу имеет более низкий ранг, чем отец, во дворце по-прежнему есть главная имперская наложница!»

Услышав эти слова, матриарх начала думать об этом.

Действительно, министр не мог контролировать премьер-министра, но главная имперская наложница во дворце была другой. Все знали, что лорд Бу был убит главной императорской наложницей Бу, и императорская наложница Бу была лично брошена Императором, потому что она оскорбила имперскую наложницу Юнь. Но даже если бы это было так, новостей о том, что главная имперская наложница была понижена, не было. Казалось, что никаких изменений не было. В этом случае это обстоятельство было немного более тонким.

Матриарх неосознанно смотрела на Фэн Юй Хэн. То, что она видела, было расслабленным лицом, лишенным беспокойства.

Увидев ее взгляд, Фэн Юй Хэн сказала: «Бабушка, не нужно беспокоиться. А-Хэнг отправится в усадьбу Бу. Независимо от того, что сказано, А-Хэнг лично присутствовала. Будет немного неудобно, если я не выражу соболезнования».

Услышав, что она это сказала, матриарх сразу вздохнула с облегчением. Она действительно беспокоилась, что эта внучка станет упрямой и откажется идти. Когда придет время, она не узнает, какие проблемы будут подняты.

«А-Хэнг действительно разумна». Она искренне сказала: «Было бы здорово, если бы все дети в семье научились быть такими».

Фэн Юй Хэн использовала это оправдание, поэтому Сян Ронг, которая сидела рядом с ней, не могла не пойти с ней, поэтому она встала и сказала: «Сян Ронг тоже чувствует то же, что и вторая сестра».

Матриарх неоднократно кивала головой: «Тогда давайте все пойдем вместе. Бабушка лично привезет вас в поместье Бу». Сказав это, она посмотрела на Чен Юй: «Ты тоже пойдешь».

Выйдя из дворца Шу Я, Яо Ши потянула Фэн Юй Хэн и пошла немного быстрее. Только когда они отошли достаточно далеко от всех остальных, она сказала: «Другие члены семьи Бу, ты должна знать немного. Но единственный сын лорда Бу, Бу Бай Ци, уже много лет находится рядом с твоим дедом по материнской линии. Недавно он стал пятым чиновником в Совете по доходам, он ... »

Фэн Юй Хэн увидела, что Яо Ши была немного взволнована, поэтому она просто продолжила: «У него есть сын по имени Бу Конг. В то время он попросил своего отца приехать в поместье Фэн, чтобы попросить мою руку».

Яо Ши кивнула: «Ты это помнишь?»

Очевидно, она не помнила. Она все это слышала от других людей, но она не хотела объяснять. Вместо этого она просто кивнула: «Я понимаю. Не волнуйся, с тех пор, как А-Хэнг была помолвлена с девятым принцем, я определенно не буду развивать чувства к кому бы то ни было».

Яо Ши вздохнула с облегчением: «В любом случае, будь осторожна с тем, что ты говоришь и делаешь, находясь в семье Бу. Я боюсь, что это не просто похороны».

Поездка к семье Бу, чтобы выразить соболезнования, была установлена на раннее утро следующего дня. Фэн Юй Хэн проснулась рано и надела набор простой одежды, прежде чем перебраться во внутренний двор Шу Я. Подняв матриарха, она сопровождала ее на прогулке к воротам усадьбы.

Сян Ронг тоже проснулась рано утром и ждала у ворот. Когда трое встретились, у Сян Ронг было испуганное выражение, когда она посмотрела в определенном направлении.

Они следовали за ее взглядом и увидели вдали белую тень. Казалось, это был призрак, плывущий в их направлении ...

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 140**

Глава 140 – Давай посмотрим, у кого лучшая защита

Матриарх отступила на пару шагов в страхе перед этой белой тенью. Держась за бабушку Чжао, она спросила дрожащим голосом: «Что ... это что?»

Сян Ронг тоже испугалась, когда она задрожала и схватила руку Фэн Юй Хэн.

Фэн Юй Хэн прищурилась и посмотрела на «вещь», которая плыла к ним. Похлопывая по руке Сян Ронг, она обернулась и сказала матриарху: «Бабушка, не бойся. Это старшая сестра».

Услышав эти слова, матриарх быстро потерла глаза и внимательно посмотрела. И вот оно! В чисто белом платье с падающими на плечи волосами она даже носила белый цветок в своих волосах. Ее лицо было невыносимо бледным, настолько бледным, что было страшно.

Сян Ронг не понимала: «Старшая сестра, что ты делаешь?»

Матриарх была в ярости, когда она постучала тростью по земле: «Чен Юй! Что ты такое надела?»

Чен Юй неспешно вышла вперед и дала небольшой приветствие, прежде чем сказать: «Внучка, естественно, собирается с бабушкой выражать соболезнования лорду Бу!»

«Кто сказал тебе так одеться?»

«Собираясь оплакивать, я, естественно, надену белый цвет!» Чен Юй говорила так, как будто это было естественно: «В тот день лорд Бу скончался. Чен Юй лично это видела. В эти дни, когда я закрываю глаза, я вспоминаю сцену этого дня. Это удар, который трудно переносить, и я тоже не могу спать. Чен Юй просто думает, что если я не буду предлагать свои соболезнования Господину Бу, то, возможно ... это останется на моей совести!»

Когда она говорила так, матриарху было трудно продолжать обвинять ее.

Размышляя об этом, это было так. Незамужняя девушка была свидетелем смерти человека перед ней. Какой это страх!

Первоначально Чен Юй раздражала матриарха, но в мгновение ока она почувствовала сочувствие и жалость. Она не могла не сделать пару шагов вперед и нежно погладить руку Чен Юй: «Добрая внучка. Не бойся. Сегодня мы зажжем палочку ладана для лорда Бу. После этого все будет хорошо!» Ее голос был нежным, словно она была доброй бабушкой.

Фэн Юй Хэн испытывала отвращение к тому, что видела. Этот матриарх была жадна для денег и материальных благ. У нее никогда не было собственных идей. Она и Фэн Цзинь Юань были похожи тем, что они оба надеялись, что Чен Юй превзойдет и сможет подняться на заветный трон, о котором они мечтали много лет.

Перевернувшись, Фэн Юй Хэн потянула Сян Ронг и вышла из поместья. Во дворе было два экипажа. Один из них был обычным экипажем, в то время как другой был экипажем личного пользования Чен Юй.

Она потянула Сян Ронг и села в обычный экипаж. После этого Чен Юй и матриарх также покинули усадьбу. Они услышали, как Чен Юй пригласила матриарха: «Бабушка, садись в карету внучки».

Первоначально она думала, что это была карета матриарха, но когда она услышала это, она почувствовала себя очень отстраненной. Она была самой уважаемой и уважающей женщиной в семье. Почему такая хорошая карета не принадлежала ей?

Но этот грех не был помещен в лицо Чен Юй. Вместо этого она внутренне проклинала Чэнь Ши.

Увидев выражение матриарха, Чен Юй сразу поняла. Таким образом, она поддержала матриарха, говоря: «Эта карета была чем-то, что дала мне мать на день рождения. На протяжении этих лет внучка чувствовала неохоту использовать ее. Во-первых, используемая древесина дорогая. Во-вторых, Чен Юй продолжает думать о том, как такой замечательный предмет не подходит кому-то моего возраста. Я всегда думала о том, чтобы передать его бабушке. Бабушка, имеющая персональную повозку, наиболее подходяще. Если бабушка не против, примите ее. Сегодня Чен Юй может сидеть только с бабушкой, потому что я была благословлена бабушкой!»

С тех пор, как умерла Чэнь Ши, матриарх не получала прямых выгод. Сегодня, услышав, что Чен Юй собиралась дать ей этот экипаж, она сразу же воспрянула духом. Улыбка появилась на ее лице, и ее морщины резко распрямились. Она неоднократно говорила: «Хорошо! Хорошо! На самом деле Чен Юй является самой преданной!»

Чен Юй закрыла ее улыбку и опустила голову, когда она внутренне прокляла матриарха.

Два экипажа из семьи Фэн повезли четырех человек в усадьбу Бу.

Примерно через час кареты остановились. Когда занавес был поднят, они услышали скандирующий звук. Перед их глазами была усадьба еще более достойная, чем у семьи Фэн.

На похоронах семьи Бу был большой белый похоронный баннер. Они также пригласили десять буддийских монахов, чтобы повторять сутры и совершать церемонии.

Когда Хуан Цюань помогла Фэн Юй Хэн, она тихо прошептала ей на ухо: «Люди семьи Бу собрались снаружи. Кажется, они ждут кого-то».

Фэн Юй Хэн обратила внимание и заметила. Разумеется, все в семье Бу вышли из поместья, включая того, кого она узнала, Бу Ни Шан. Каждый из них выглядел почтительным и тревожным.

Прежде чем она успела подумать, матриарх семьи Фэн прошла вперед, а Чен Юй позади нее. Люди семьи Бу взглянули на них. Помимо одного человека в возрасте Фэнь Цзинь Юаня, который продвинулся на пару шагов, все остальные были явно враждебны.

Человек столкнулся с матриархом и поприветствовал ее, взяв на себя инициативу, чтобы сказать: «Пожилая мадам Фэн лично пришла – это наша удача».

Как только эти слова были произнесены, между членами семьи Бу послышалось слабое фырканье, явно презрительное. Человек чувствовал себя недостойным. Перевернувшись, он впился взглядом в них, и члены семьи Бу проявили немного страха, когда они опустили головы.

Фэн Юй Хэн пришла к пониманию. Возможно, это был Бу Бай Ци, который имел некоторые отношения с семьей Яо, был старшим братом главной наложницы Бу, и был отцом Бу Ни Шан и Бу Конга.

Пока она думала об этом, Бу Бай Ци посмотрел на нее. В его взгляде она могла видеть много эмоций, но он ничего не сказал. Он только кивнул в знак приветствия.

Фэн Юй Хэн поприветствовала и услышала, как матриарх сказала: «Смерть лорда Бу внезапна и действительно заставляет людей плакать. Сегодня эта старая привезла трех внучек, чтобы зажечь некоторые благовония для лорда Бу. Когда Цзинь Юань закончит с судебными обязанностями сегодня, он придет».

Бу Бай Ци быстро поклонился и поблагодарил. Взглянув в сторону, он увидел белую одежду Чен Юй, особенно белый цветок в ее волосах. С этим он еще больше забыл об отце.

Он снова глубоко поклонился Чен Юй: «Большое спасибо старшей молодой мисс Фэн».

Чен Юй также вернула приветствие, сразу же сказав: «Лорд Бу скромный. Это то, что нужно сделать. Сегодня похороны семьи Бу более важны, чем что-либо еще. Пожалуйста, вернитесь в поместье. Не нужно собирать так много людей за пределами усадьбы, чтобы приветствовать людей».

Бу Бай Ци был ошеломлен, не понимая, что означали слова Чен Юй. Некоторое время он был безмолвен.

Матриарх Фэн имела схожие мысли с Чен Юй и продолжала: «Правильно, быстро возвращайтесь в траурный зал».

Как только она произнесла эти слова, из толпы людей семьи Бу послышалось несколько смешков. Выражение лица матриарха слегка померкло, но прежде чем она успела что-либо сказать, с их стороны раздалось пронзительное объявление: «Главная имперская наложница прибыла!»

В этот момент Фэн Юй Хэн и Сян Ронг рассмеялись.

Ожидание Матриарха и Чен Юй достигло довольно высокого уровня!

Все обернулись в унисон, лицом к дороге усадьбы. С запада прибыла достойная карета. На карете стояли две дворцовые служанки, одетые в белое. Ниже был евнух. Объявление только что послышалось от этого евнуха.

Члены семьи Бу и люди, которые пришли, чтобы выразить соболезнования, но не смогли войти в поместье, опустились на колени в унисон. Матриарх Фэн также вытащила Чен Юй и опустилась на колени, пытаясь взглянуть на Фэн Юй Хэн.

Фэн Юй Хэн никогда не спорила по этому поводу, поэтому она последовала за Сян Ронг и опустилась на колени. Затем она слегка приподняла глаза и увидела, что карета останавливается.

На носилках лежала тяжело раненая имперская наложница Бу Бай Пин. С двумя сильными евнухами, которые несли носилки, они осторожно вышли из кареты.

Бу Бай Пин был насильно брошена Императором. Хотя ее отец действовал как подушка, она все равно повредила все кости в ее теле. Что касается прихода на похороны ее отца, она могла сделать это только на носилках.

Лица семьи Бу потемнели, увидев эту сцену. Для Бу Бай Ци его маленькая сестренка была самой дорогой. Отдав уважение и приветствуя ее, он встал и подошел к ней. Со слезами на глазах он сказал: «Имперская наложница».

Бу Бай Пин, увидев семью Бу, также чувствовала себя довольно эмоционально. Слезы упали одна за другой, когда она сказала: «Брат, это я недостойна отца».

«Не говори такие вещи». Бу Бай Ци перебил ее: «В этот момент семья Бу не винит никого».

Бу Бай Пин также надела белую одежду, а на голове была траурная ткань, но слова ее брата «не винит никого» не вызвали в ней что-то. Она внезапно повернула голову, не заботясь о боли. Сжимая зубы, она слегка приподняла свое тело, глядя на Фэн Юй Хэн.

Бу Бай Ци понял, что это было нехорошо, и хотел сказать что-то, чтобы сменить тему, но он слышал, как голос Бу Бай Пин был уже суровым и решительным «Ее! Убей ее! Убей ее!» - крикнула она хрипло.

Ее крики вызвали невероятную боль в ее теле, она покрылась холодным потом.

«Имперская наложница, не волнуйся. Забота о вашем теле является самой важной!» Семья Бу вышла вперед и попросила ее, глядя на Фэн Юй Хэн.

Все, что произошло на банкете, было известно всем. Все знали, что Фэн Юй Хэн выиграла конкурс стрельбы из лука у Бу Ни Шан. Будучи теткой и главной императорской наложницей, ей пришлось выпустить свой гнев, и она стала нападать на императорскую наложницу Хуа. В результате она «испугала» императорскую наложницу Юнь, которая вот-вот должна была появиться. Слушая это, отношения были довольно грязными, но все это можно было отнести к Фэн Юй Хэн.

Таким образом, люди семьи Бу начали добавлять детали к рассказу Бу Ни Шан. Они всегда считали, что именно Фэн Юй Хэн вызвала смерть лорда Бу. Теперь, когда их главная имперская наложница была разозлена до такой степени, как может молодое поколение терпеть. Сразу же несколько мальчиков около десяти лет обвинили, желая принять меры и ударить Фэн Юй Хэн. Что касается Бу Ни Шан, у нее также были злобные глаза, она сказала Бу Бай Пин: «Тетя, мы должны отомстить за дедушку».

Затем они услышали, как Фэн Юй Хэн сказала не громким, но и не тихим голосом: «Слушайте внимательно. Слушание не приведет к потерям. Я осмелюсь сказать вам об этом. Даже если придут еще восемь или десять человек, ты не сможешь причинить мне боль».

Матриарх также рассердилась: «Что хочет твоя семья Бу?» Затем она посмотрела на главную императорскую наложницу Бу и смущенно сказала: «Могу я спросить главную императорскую наложницу, как смерть Лорда Бу имеет отношение к нашему А-Хэнг?» Это был первый раз, когда матриарх использовала такой тон, когда говорила с человеком власти. Сказать, что она не боялась, было ложью, но ей это показалось немного приятным. Дело не в том, что она вдруг стала более мужественной, и не потому, что она выступала за Фэн Юй Хэн. Вместо этого, это было потому, что она помнила, что эта главная имперская наложница Бу была лично брошена Императором, который убил лорда Бу. Что касается А-Хэнг ее семьи, Император разрешил ей называть его отцом Императором. С такими отношениями она, естественно, знала, кто лучше защищается.

Бу Бай Пин яростно смотрела на Фэн Юй Хэн, полностью игнорируя матриарха Фэн, «Связь? Если этот говорит, что она есть, то значит она есть!»

Бу Ни Шан также добавила со стороны: «Отец, не может ли это быть месть за дедушку?»

«Брат! Тот, кто заставил отца умереть, прямо перед нами. Чего ты все еще ждешь?»

Этим двум не дали другого выбора. Он не мог проклинать главную императорскую наложницу, поэтому он мог только проклинать свою дочь. Он изо всех сил вытащил Бу Ни Шан за руку за собой: «Заткни рот!»

Но в это время голос слегка изменился: «Правильно! Лорд Бу был раздавлен до смерти императорской наложницей. Если семья Бу не отомстит, тогда как Господин Бу найдет мир в преисподней?»

Когда мальчики бросились к Фэн Юй Хэн, это ужасно испугало матриарха Фэн, но она не поднялась и не остановила их. Вместо этого она только крикнула: «А-Хэнг, будь осторожна!»

Фэн Юй Хэн, однако, даже не двигалась. Она только смотрела на Бу Бай Ци, с намеком презрения в ее глазах.

Лицо Бу Бай Ци было красным от смущения. Он повторил: «Все вернитесь сюда! Что вы делаете?»

Он был единственным сыном лорда Бу. С мертвым отцом эта семья, естественно, перешла к нему. Этот крик был очень громким, и мальчики остановились перед Фэн Юй Хэн.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 141**

Глава 141 – Хэн Хэн, неужели кто-то издевается над тобой?

Когда эти слова послышались, все посмотрели на Фэн Юй Хэн. Они увидели, что она уже встала и спокойно стояла там, глядя прямо на главную императорскую наложницу Бу. В ее глазах был негодующий взгляд: «Господин Бу посвятил половину своей жизни стране. Он сделал все возможное для Да Шун. Когда он состарился, он не только не мог спокойно наслаждаться последними годами своей жизни, он даже был убит его собственной дочерью. Этого действительно ... достаточно, чтобы заставить других плакать».

Когда она произнесла эти слова, ее горе было ясно выражено в ее словах.

Люди семьи Бу были ошеломлены. Некоторые из детей, которые действительно не понимали ситуацию, начали думать обо всем, услышав, что сказала Фэн Юй Хэн.

Они совершенно не понимали, почему Бу Ни Шан и главная имперская наложница Бу хотели изменить причину смерти лорда Бу на эту дочь семьи Фэн. Как она и сказала, лорд Бу был раздавлен до смерти императорской наложницей Бу. Что касается человека, который бросил ее, это был нынешний Император. Неужели они должны были просить Императора о суде?

В настоящее время чувства членов семьи Бу изменились. Императорская наложница Бу была в ярости, «Фэн Юй Хэн!» Она практически выдавила эти слова через промежутки между ее зубами: «Ты, злая девушка, ты должна понять, откуда причина этого исхода!»

Бу Ни Шан также яростно сказала: «Ты не должна быть слишком высокомерна!»

Бу Бай Ци не осмелился перечить главной имперской наложнице, поэтому он мог только ругать свою дочь: «Тебе не место говорить здесь!»

Фэн Юй Хэн, однако, кивнула в сторону Бу Ни Шан и согласилась с имперской наложницей Бу, сказав: «Ты действительно права! Этот вопрос начался, когда девушка Бу соревновалась со мной в стрельбе из лука. Я много раз отказывалась, но она продолжала настаивать. Только после того, как я выиграла соревнование, главная имперская наложница почувствовала себя немного сердитой и начала кричать на императорскую наложницу Хуа. Эта обиженная имперская наложница Юнь заставила императора разозлиться». Когда она заговорила, она внезапно начала смотреть прямо на Бу Бай Ци, подняла руку и указала на императорскую наложницу и Бу Ни Шан. Она сказала: «Главные виновники - все здесь. Министр Бу, чего вы ждете?»

Члены семьи Бу все глубоко вздохнули. Они слышали, что дочь семьи Фэн была отправлена в деревню в горах, а посторонние называли ее дикой дочерью гор. Но на дворцовом банкете потрясающий трехкратный выстрел Фэн Юй Хэн заставил всех изменить то, как они смотрели на эту дикую дочь гор. Особенно сегодня, люди семьи Бу испытали ее навыки обращения со словами. Они думали, что она действительно оправдывала ожидания дочери премьера с ее гнетущей аурой, которая заставляла их чувствовать, как будто было трудно дышать.

Слова Фэн Юй Хэн также заставили Бу Бай Ци застыть на месте. По правде говоря, он понимал, что в этом вопросе нельзя обвинять семью Фэн, но не желая, чтобы он оскорбил главную императорскую наложницу и свою дочь, он не мог этого сделать! Некоторое время он стоял там смущенно.

Так же, как все были безмолвны, и пока число людей, которые пришли, чтобы выразить соболезнования, но не смогли войти в усадьбу, увеличилось, изнутри поместья раздался глубокий и хриплый голос «Хватит!». Всего лишь одним словом, все в семье Бу обернулись и поклонились в сторону голоса. Даже главная императорская наложница Бу закрыла рот и посмотрела в этом направлении, выражение ее лица выглядело почтительно.

Фэн Юй Хэн повернула свою руку, чтобы посмотреть, и увидела пожилую женщину, выходящую из ворот усадьбы. Она, казалась, была старше ее бабушки на пять-шесть лет и была одета в белый похоронный костюм с белым шарфом на голове. Ее выражение лица было печальным, но ее глаза светились. В руке у нее была трость. Когда она шла, она была мощной и тяжелой, ее аура мгновенно обволакивала матриарха Фэн.

Бу Бай Ци столкнулся с пожилой женщиной и сказал: «Мать».

После того, как матриарх семьи Бу остановилась, она с яростью взглянула на Фэн Юй Хэн и сказала глубоким голосом: «Какой сегодня день? Люди из семьи Бу стали себя вести так беспорядочно, кого ты достойна?»

Пожилая женщина была в ярости, и никто в семье Бу не осмелился высказаться.

Матриарх Фэн, похоже, испугалась другой стороны и выглядела немного неестественной. Фэн Юй Хэн наклонилась к ней и тихо сказала: «Бабушка, ты мать первого ранга. Даже если пожилая мадам Бу будет почетной дамой, вам не нужно опускать голову».

Матриарх Фэн также считала, что это правильно. Поскольку у другой стороны была дочь, которая стала главной императорской наложницей, они сделали ее почетной дамой, но ее сын был фактически офицером первого ранга, и он имеет более высокий ранг, чем умерший лорд Бу. Почему она должна опускаться?

Размышляя до этого момента, матриарх Фэн слегка подняла голову.

Матриарх семьи Бу не называла себя женщиной. Понимая инициативу, она поклонилась матриарху Фэн: «Семья Фэн, предлагающая соболезнования моему покойному мужу, - это счастье нашей семьи».

Главная императорская наложница Бу, которая оставалась спокойной на этот раз, больше не могла терпеть. Взглянув на Фэн Юй Хэн, она сказала: «Если вы хотите пойти со словами сочувствия, вы можете. Вы должны встать на колени перед этим. На каждом шагу вы должны пройти весь путь траура!»

Она использовала все силы, чтобы сказать эти слова, из-за чего ее горло напрягалось. В одно мгновение ее аура главной имперской наложницы испугала всех.

Но, с каждым шагом в траурный зал, такая великая церемония была дана такой молодой девушке?

Некоторое время люди, которые пришли выразить соболезнования, обсудили это и обвинили главную императорскую наложницу. Семья Бу была совершенно не в порядке по этому вопросу.

Евнух главной императорской наложницы внезапно закричал «Тишина!», И толпа замолчала.

«Фэн Юй Хэн». Главная императорская наложница Бу не могла больше поддерживать себя и откинулась назад: «Это высокопоставленная имперская наложница. Почему, когда я сказала тебе встать на колени, ты все еще не преклонила колени?»

Матриарх Фэн считала, что это сложная ситуация. Она была старшей. Если бы она не видела этого, тогда все было бы хорошо, но поскольку она пришла сегодня, было бы плохо позволить другим людям запугивать ее внучку.

Матриарх хотела сказать несколько слов, чтобы постоять за нее, но ее внезапно остановила небольшая рука. Повернув голову, она увидела, что это Чен Юй.

«Бабушка, вторая сестра всегда была умной и, естественно, имела план. Если вы примете участие в этом, возможно, это повлияет на семью».

Матриарх прислушалась к напоминанию Чен Юй и немедленно закрыла свой открытый рот. Это верно! Когда Фэн Юй Хэн проигрывала? В это время она не могла говорить. Если она заговорила, она боялась, что семья Бу будет более склонна отплатить им.

Перед ними нагло нападала главная имперская наложница. Все присутствующие заинтересовались заключением. Бу Бай Ци был совершенно беспомощным и мог только тихо спросить матриарха Бу: «Мама, ты можешь сказать что-то, чтобы возглавить имперскую наложницу. Сегодня похороны отца. Гармония должна быть приоритетной!»

Матриарх Бу, однако, отвернулась, игнорируя Бу Бай Ци.

В это время Фэн Юй Хэн сделала несколько шагов вперед, встав перед матриархом Бу. Оглядываясь на всех в семье Бу, она сказала: «Главная императорская наложница - высокопоставленный человек, а также старейшина. Если она хочет, чтобы А-Хэнг встала на колени, тогда А-Хэнг, естественно, встанет на колени. Кроме того, есть одна вещь, А-Хэнг не поняла и хочет проконсультироваться с лордом Бу и пожилой мадам Бу».

Бу Бай Ци быстро сказал: «Пожалуйста, говори».

Выражение Фэн Юй Хэн стало немного странным: «А-Хэнг просто не понимает. Если дочь нынешнего премьера должна выполнить такую грандиозную церемонию для лорда Бу второго ранга, то, когда моя мать скончалась, почему молодое поколение семьи Бу не пришло и не прошло все шаги в нашем траурном зале Фэн усадьбы, чтобы выразить соболезнования».

Бу Бай Ци был ошеломлен. В то время семья Фэн провела похороны Чэнь Ши, только он пришел из семьи Бу.

Фэн Юй Хэн продолжала: «Как насчет этого. В годовщину смерти моей матери лорд Бу должен помнить о том, чтобы привести детей, чтобы восполнить это. Размышляя об этом, мой отец щедр и не будет спорить об этом через год». После того, как она закончила говорить, она обернулась и подошла к воротам усадьбы Бу. Когда она была прямо перед воротами, она остановилась и приготовилась встать на колени.

Именно в этот момент еще один дворцовый вагон медленно шел по тому же пути, откуда пришла главная имперская наложница Бу.

Этот дворцовый экипаж был гораздо более внушительным, чем у главной императорской наложницы, и его размер был в два раза больше. У него была рамка из золота, инкрустированная нефритом, а сверху была таинственная марля для навеса, которая полностью скрывала интерьер. Марля имела белый цвет луны и была таинственной, как лунный свет. Это заставило людей, которые смотрели на это, полностью погрузиться в восторг, чувствуя, что душа была захвачена этой каретой. У них не было возможности отвести взгляд.

В это время колени Фэн Юй Хэн уже согнулись более чем на полпути. Так же, как ее колени собирались прикоснуться к земле, вдруг молчаливая матриарх Бу быстро пошла вперед, схватив руку Фэн Юй Хэн. Она остановила ее на коленях и сказала: «Прекрати!»

Фэн Юй Хэн облизнула губы и оглянулась. Когда она огляделась, было немного странное выражение, из-за которого сердце матриарха Бу сильно подергивалось.

«У главной императорской наложницы был указ. Как А-Хэнг не может преклонить колени?» Она говорила беззаботно с улыбкой: «Пожилая мадам, отпустите. В противном случае главная имперская наложница обвинит меня в преступлении. А-Хэнг не может справиться с этим».

«Юная мисс семьи Фэн преувеличила это». Матриарх Бу крепко держала ее за руку, отказываясь позволить ей встать на колени. «Слова главной императорской наложницы просто были просто шуткой. Нет необходимости относиться к ним серьезно».

«Правда?» Только тогда Фэн Юй Хэн встала. Оглянувшись на всех в семье Бу, она взглянула на вышедший вперед почти весь дворец, прежде чем, наконец, взглянув на Бу Бай Пин, громко сказала: «Пожилая мадам Бу сказала, что главная имперская наложница рассказывала А-Хэнг шутку. Неужели императорская наложница вышла из дворца с большим трудом, чтобы пошутить? Это действительно странно. А-Хэнг не забудет рассказать свое странное дело отцу императору и императорской наложнице. Они давно находятся во дворце. Думая об этом, не так уж много, чтобы быть веселым, так что эта странная история прекрасна. Огромная благодарность имперской наложнице Бу за то, что она разделяет тяготы отца Императора».

Когда эти слова все услышали, сердца всех членов семьи Бу остановились. Даже Бу Бай Пиг немного сожалела.

Как она могла забыть, что этой Фэн Юй Хэн Император лично разрешил назвать его отцом Императором. Ей также разрешила императорская наложница Юнь назвать ее императорской наложницей, которая была эквивалентна тирану во дворце!

Теперь, когда Фэн Юй Хэн сделала свой шаг, она упомянула своего отца Императора и императорскую наложницу. Кто в семье Бу все еще осмеливался сказать слово?

Матриарх Фэн чувствовала себя чрезвычайно заинтересованной! Она просто знала, что эта вторая внучка никогда не несла потери. Мало того, что она не несла потери, она особенно хорошо противостояла, угнетая когда-то высокомерных людей. Каждый раз она чувствовала, что это развлекает. Сегодня не было исключением.

Сян Ронг также чувствовала, что ее вторая сестра действовала слишком красиво! Она по-настоящему ударила по лицу семьи Бу! Вы вызвали свою главную имперскую наложницу запугивать людей, но в нашей семье есть Император и императорская наложница Юнь. Какие из них были неспособны принять свою жизнь?

Тем не менее, только Фэн Чен Юй в своих сердцах разочаровала ее. Сколько она надеялась, что Фэн Юй Хэн будет вынуждена каждый раз входить в траурный зал! Сколько она надеялась, что эта девушка не сможет выдержать унижение и умрет на месте. Правильно, было бы лучше, если бы Фэн Юй Хэн умерла. Если бы она не умерла, тогда у нее не было бы светлого будущего!

Руки Чен Юй были плотно сжаты в кулаки в рукавах, ее взгляд слабо встретился с Бу Ни Шан. В ее глазах эта Бу Ни Шан была гораздо более ценной, чем Цин Ле. Одна Цин Ле ничего не стоила, но это не означало, что она не могла найти людей для сотрудничества. Просто исходя из скорости, с которой Фэн Юй Хэн обижала людей, в столице такого размера не хватило бы времени, чтобы найти кого-то с общими целями.

Точно так же, как Чен Юй посмотрела, Бу Ни Шан заметила ее. Когда они обменялись взглядом, они достигли взаимопонимания: «Враг моего врага - мой друг».

Матриарх Бу была взволнована и взглянула на теперь остановленную карету, прежде чем поспешно призвала Бу Бай Ци: «Быстро пригласите Фэн в качестве гостей».

«Да». Бу Бай Ци только сказал одно слово согласия, когда услышала двусмысленный голос из кареты.

«Хэн Хэн, неужели кто-то издевается над тобой?»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 142**

Глава 142 – Зачем выражать сочувствие кому-то второго ранга?

Услышав знакомый голос, губы Фэн Юй Хэн изогнулись до очаровательной дуги. Этот голос также заставлял сердца семьи Бу опуститься до самой низкой возможной точки.

Девятый принц, Сюань Тянь Мин, зачем он пришел?

Члены семьи Бу никогда не думали, что девятый принц придет выразить соболезнования, потому что смерть лорда Бу была непосредственно связана с его императорской наложницей. Он никак не мог прийти.

Но он был человек, который не действовал согласно здравому смыслу.

Бу Бай Ци ничего не мог сделать. Представляя всю семью Бу, он опустился на колени перед дворцовым экипажем. Пройдя путь, он сказал: «Приветствую ваше высочество принца Юй».

Занавес экипажа был поднят, и инвалидная коляска вылетела. На этом инвалидном кресле сидел Сюань Тянь Мин в его пурпурной одежде и золотой маске. За ним в карете был молодой человек в светлом халате. Это был седьмой принц Сюань Тянь Хуа.

Бу Бай Ци добавил еще несколько слов: «Да здравствует его Высочество принц Чун».

Члены семьи Бу повторили это в унисон. Сердце матриарха было у нее в горле. Интуиция сказала ей, что эти два принца определенно не пришли, чтобы выразить свои соболезнования.

Но в это время Бу Бай Ци уже начал говорить: «Когда ваши Высочества приносят свои соболезнования, это поистине наше счастье в усадьбе Бу».

Сюань Тянь Мин нахмурился и выпустил вопросительный звук: «Хм?»

Фэн Юй Хэн наблюдала эту сцену, ее глаза падали на фиолетовые одежды Сюань Тянь Мина, которые он привык носить. С таким видом, как он мог прийти, чтобы выразить свои соболезнования. Казалось, что семья Бу была похожа на Фэн Чен Юй. Им нравилось воспринимать вещи как нечто само собой разумеющееся.

Вопрос Сюань Тянь Мина заставил Бу Бай Ци замереть. Он не понимал, что имел ввиду Сюань Тянь Мин, но он не посмел спросить. Он мог только оставаться на месте и молчать.

Именно Сюань Тянь Хуа дал объяснение: «Господин Бу совершил ошибку. Этот принц и девятый брат отправлялись в военные лагеря на окраине столицы и просто проходили мимо. Услышав, что младшая сестра приехала с пожилой мадам Фэн, чтобы выразить соболезнования, мы решили прийти посмотреть».

Лоб Бай Бай Ци был покрыт холодным потом, поскольку он сказал слишком много. Чем больше он говорил, тем больше ошибок он делал.

Сюань Тянь Мин также говорил, все еще используя тот же загадочный голос: «Хорошо, что этот принц пришел. В противном случае, разве наша Хэн Хэн не пострадала бы от ваших издевательств?» Когда он заговорил, он помахал Фэн Юй Хэн. Она подошла и поместила свои маленькие руки в его большие руки. Сюань Тянь Мин спросил главную императорскую наложницу Бу: «Бу Бай Пин, может быть, тебе неудобно так лежать и ты хочешь лежать там с этим человеком с закрытыми глазами?»

Фэн Юй Хэн почти рассмеялась и быстро опустила голову. Ей казалось, что к лучшему или худшему она должна сохранить лицо для семьи Бу.

Это был не просто мертвый человек с закрытыми глазами.

Его замечательная императорская наложница была лишена речи. Однако Сюань Тянь Мин добавил: «Этот принц может выполнить это желание».

Лицо Бай Бай Пин побледнело от ужаса. Она до сих пор помнила, как Сюань Тянь Мин убил наложницу императора. Этот хлыст действительно был безжалостным, как он сказал это, даже не моргая.

Еще страшнее было то, как император не произнес ни единого слова о выговоре. Вместо этого он поспешно послал людей, чтобы вынести эту благожелательную наложницу и похоронил ее. Одолжение, которое он проявлял в прошлом, было так же быстро, как облако. Даже тот, кто предпочитал семью наложниц, был замешан. Из этого клана в 45 человек никто не выжил.

Она поняла, что в сердце Императора женщины и сыновья не могут быть упомянуты на одном дыхании, особенно такая женщина, как она, у которой не было сына.

Члены семьи Бу не посмели выпустить один звук. Даже рты младших детей были закрыты руками взрослых, поскольку они боялись, что все, что они говорят, может вызвать раздражение этого божества бедствий.

Но это божество бедствий не успело обратить на них внимание. Он только посвятил себя разговору со своей будущей женой, но слова, которые он произнес, были не очень добрыми. «Умер офицер второго ранга, по какой причине ты пришла оплакивать?»

«Просто проявить симпатию».

«Твой отец является стандартным чиновником первого ранга и является нынешним премьер-министром. Почему он проявляет симпатию к ничтожному чиновнику второго ранга?»

«Ты не можешь так говорить. Все они - чиновники Императора, поэтому они должны сосуществовать в гармонии!»

«Человек уже мертв. С кем он собирается сосуществовать? Как я вижу, Фэн Цзинь Юань также прожил достаточно долго».

Фэн Юй Хэн взглянула на него острым, как кинжал взглядом: «Говоря перед другими, будьте осторожны».

«Ун, в любом случае, твоя семья дала много внимания семье Бу, но так как они бесстыдны, нет необходимости входить. Поехали. Вернитесь назад и получите свой лук Хоу Йи. Я проведу вам тур по лагерям».

Они говорили так, как будто никого больше не было. На самом деле их слова показали немало новостей. Особенно эта последняя часть. Когда семья Бу услышала, что лук Хоу Йи был в руках Фэн Юй Хэн, каждый из них ахнул от шока.

Бу Ни Шан стала еще более обиженной!

Оказалось, что соревнование по стрельбе из лука позволило Фэн Юй Хэн не только выиграть шпильку, но и такое сокровище, как лук Хоу Йи.

Видя, что матриарх Бу смотрит на нее, Бу Ни Шан опустила голову. Она знала, что потеряла слишком много.

«Не сейчас». Фэн Юй Хэн заговорила и пожала руку Сюань Тянь Мина: «Так как ты пришел. Лучше было бы пойти и зажечь палочку ладана. В конце концов, лорд Бу умер прямо перед моими глазами в тот день. Если я не зажгу палочку ладана, я не буду чувствовать себя спокойно».

«Это тоже хорошо». Сюань Тянь Мин все еще не смотрел ни на кого другого. Единственным, кто был в его глазах, была его будущая официальная принцесса. «Но если ты войдешь, тогда ты должна пойти с императорской аурой. Ты не должна портить репутацию этого принца. Более того, ты не должна портить репутацию отца Императора!»

«Я знаю». Она тонко улыбнулась.

Сюань Тянь Мин выпрямился и потянулся, чтобы погладить ее голову. Бу Ни Шан затем сказала: «Ваше высочество, вы не находите, что вторая юная мисс семьи Фэн слишком самоуверенная?»

Сюань Тянь Мин не спорил с ней, и он не рассердился. Он ответил только вопросом: «Этот принц счастлив, что она такая. У вас есть возражения?»

Ревнивое выражение появилось на лице Бу Ни Шан, с упрямым взглядом, появляющимся в ее глазах. Они обе были девочками, помолвленными с принцами, так почему же четвертый принц не обращался с ней так же, как девятый принц с Фэн Юй Хэн?

Она была несчастна!

Сюань Тянь Мин и Сюань Тянь Хуа не собирались оставаться надолго. Оба дали некоторые советы Фэн Юй Хэн. Только после этого они вернулись в повозку.

Все присутствующие встали на колени на земле, отпустив головы. Только после ухода экипажа члены семьи Бу вздохнули с облегчением.

Но в это время они услышали, что уже прощающийся голос Сюань Тянь Мина ясно говорит: «Люди из семьи Бу, не забудьте пойти в усадьбу Фэн ради прощания с главной мадам. Преклоняйтесь от ворот усадьбы до мемориальной доски, не пропустите ни одного шага».

Сразу после этого раздался ясный голос Сюань Тянь Хуа, предупреждающий Бу Ни Шан «Девочка не должна быть слишком агрессивной, потому что когда она контролируется эмоциями, она, вероятнее всего будет потеряна».

Бу Ни Шан опустила голову, ее разум был наполнен тем, насколько хорошо Сюань Тянь Мин относился к Фэн Юй Хэн. Чем больше она думала об этом, тем она была несчастнее.

Что касается главной императорской наложницы, Бу Бай Пин, она потеряла свой импульс раньше. Она просто лежала на носилках, она смотрела на небо с пустотой в глазах.

Надо сказать, что тот, кого больше всего развлекали в этот момент, был матриархом Фэн. Первоначально она чувствовала, что девятый принц только нацелился на семью Фэн. Только теперь она знала, что тот, на кого он нацелился, был тот, кто плохо обращался с Фэн Юй Хэн. Так что, если это семья Бу? Что насчет имперской наложницы? Разве они не все страдают от потопа насилия? Они остались безмолвными!

Чем больше она думала об этом, тем больше она чувствовала, что Фэн Юй Хэн хорошо сражалась за семью Фэн. Она хотела вытащить этого ребенка и успокоить ее некоторое время. Быстро повернувшись, она увидела, что Фэн Чен Юй взволнована и смотрит в сторону уходящего экипажа, на ее лице появился слабый румянец.

Она вдруг вспомнила, что Фэн Цзинь Юань однажды упомянул о чувствах Чен Юй. Она не могла не успокоить свои эмоции и перетащить Чен Юй, наконец, вернув ее к реальности.

Кто бы мог подумать, что главная имперская наложница обратит внимание на Чен Юй в этот момент. Увидев ее лицо, она долго размышляла, прежде чем удивиться: «Все ли в семье Фэн так смелы?»

Услышав, как она снова говорит так, матриарх Бу послала взгляд, тихо шепча: «Твоего отца больше нет. Не вызывайте больше беспорядков».

Бу Бай Пин почувствовала себя обиженной: «Мама, эта старшая молодая мисс семьи Фэн бросает вызов декрету!»

С этими словами все застыли. Никто не понимал, что означают эти слова.

Тем не менее, Фэн Юй Хэн слабо улыбнулась, глядя на главную императорскую наложницу Бу, но молчала. Она решила наверняка, что она будет смотреть со стороны, чтобы охладить сердце матриарха Фэн. Она вспомнила, что императрица постановила, что всякий раз, когда Чен Юй покидает усадьбу, ей приходится наносить черный румянец, но сегодня ...

«Императорская наложница, пожалуйста, выслушайте объяснение!» Чен Юй была умна и прямо опустилась на колени на земле: «Чен Юй не собиралась бросать вызов декрету, но сегодня похороны лорда Бу. Чен Юй носит белую траурную одежду и даже нашла белый цветок. Это действительно не подходит для ношения румян! Главная императорская наложница может отправить кого-то, кто придет посмотреть. Сегодня Чен Юй не использовала даже румяна и пришла только для того, чтобы оплакивать лорда Бу».

Бу Бай Пин изначально хотела сказать немного больше, но она была отрезана матриархом Бу: «Намерения старшей молодой мисс семьи Фэн были приняты этим старым. Все, пожалуйста, заходите в поместье. Бай Ци приготовит чай как наказание». Когда она это сказала, она снова посмотрела на Бу Бай Пин, ее глаза были наполнены предупреждением.

Бу Бай Пин не была идиоткой. Она, естественно, поняла, когда остановиться, прежде чем зайти слишком далеко. В конце концов, семья Фэн была выше семьи Бу. Даже если бы она, главная императорская наложница, присутствовала, она была императорской наложницей без сына или дочери. Какая разница между ней и теми любимыми красавицами? Говоря правдиво, то, о чем недавно упомянула семья Бу, был единственным сыном Бу Бая Ци, Бу Конг.

Она беспомощно откинулась на носилках. Подняв руку, сильные евнухи немедленно отвезли ее в поместье.

Группа семьи Фэн также последовала за ними в усадьбу. Сян Ронг была сзади, ее ладони полностью пропитаны потом. Она чувствовала, что необходимо улучшить свою храбрость. Особенно, когда она следовала за ее второй сестрой, не было ни одного случая, когда все закончится мирно. Если бы это продолжалось, она наверняка была бы напугана до смерти.

Наконец, войдя в траурный зал, потому что все в поместье покинули усадьбу, чтобы приветствовать главную императорскую наложницу, единственные, кто остался позади, были слугами. Тем не менее, они не прекращали сжигать бумагу, заставляя комнату наполняться уникальным погребальным запахом.

Когда люди из семьи Бу вернулись в траурный зал, они заняли места слуг. Матриарх Фэн привела трех девушек, которые зажгли бумаги и положили в зажигательную горелку. Казалось, что все идет гладко; однако, когда Фэн Юй Хэн поместила ладан в горелку, вдруг откуда-то появился ребенок и врезался в нее.

Рука дрожала, ладан упал.

Она не предприняла никаких усилий, чтобы поймать его, глядя на него бесчувственно, когда горелка с благовониями упала на землю. Он зажег кусок бумажки, из-за чего появилось небольшое пламя.

Один из слуг семьи Бу быстро пошел вперед и погасил огонь. Бу Бай Ци ругал ребенка: «Что это за место? Это место, где ты можешь свободно бегать?»

Ребенок испугался и начал плакать. Фэн Юй Хэн не возражала, только говоря: «Маленький ребенок ничего не понимает. Министр Бу, не обвиняйте его. Но нужно внимательно следить за ребенком, особенно в таком месте. Только сейчас он сбил кусок ладана. Если бы он зажег другие бумажки и благовония, то это стало бы невероятно большой проблемой. В то время траурный зал моей матери был сожжен таким образом. Ах, говоря об этом, даже ее тело было сожжено».

«Молодая мисс Фэн, пожалуйста, позаботьтесь!» Матриарх Бу была в ярости.

Фэн Юй Хэн, однако, улыбнулась, но не защищалась. Она только сказала: «Эти просьбы были неприятными. Пожилая мадам, пожалуйста, простите меня».

Она правильно поместила ладан и отступила на несколько шагов. Приготовившись встать в сторону и подождать матриарха Фэн. Но когда она сделала эти шаги назад, ребенок, который наткнулся на нее, вытянул ногу. Нога, которую она подняла, колебалась, и ее тело слегка раскачивалось, когда она почувствовала, что что-то поддерживает ее руку. Голос, который немного разгневался, поднялся над ее головой: «Будь осторожна».

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 143**

Глава 143 – Одержимая

Фэн Юй Хэн нахмурилась. Ее способность распознавать голоса была очень хорошей. Как только она услышала голос, она могла определенно узнать, кому он принадлежит. Точно так же, как слова «будьте осторожны». Ей не нужно было поднять голову, чтобы знать, кому он принадлежит.

Осторожно двигая рукой и слегка кланяясь, у нее было спокойное и безмятежное выражение: «А-Хэнг приветствует принца Сянь».

Третий принц Сюань Тянь Е!

Сразу же все снова опустились на колени.

Сюань Тянь Е поднял руку и сказал: «Все, вставайте! Сегодня похороны лорда Бу. Эти манеры не нужны». Когда он сказал это, он посмотрел на Фэн Юй Хэн: «Ничего не случилось, верно?»

Фэн Юй Хэн покачала головой: «Большое спасибо ваше высочество. Ничего не произошло».

Сюань Тянь Е ничего не сказал, вместо этого он взял на себя инициативу, помогая Фэн Юй Хэн в стороне. Только тогда он поднялся и зажег палочку ладана для лорда Бу.

Он был тем, кто хотел совершить великие дела. Несмотря на то, что внимание семьи Бу было явно не на нем, он все равно должен был действовать.

Фэн Юй Хэн вернулась к матриарху и тихо сказала: «Бабушка, мы должны вернуться, верно?»

Матриарх была немного потрясена отношением Сюань Тянь Е. Услышав напоминание Фэн Юй Хэн, она наконец-то отреагировала: «Правильно. Ладан уже зажжен. Пришло время вернуться в поместье».

Она взяла инициативу, махая Бу Бай Ци, и вывела трех внучек из траурного зала.

Сегодня число людей, которые пришли, чтобы выразить свои соболезнования, было большим, поэтому семья Бу не могла все время заботиться о семье Фэн. После обмена прощаниями они больше не могли продолжать отправлять их. Но так же, как они достигли переднего двора, Бу Ни Шан появилась из ниоткуда, остановив Фэн Юй Хэн.

«Молодая мисс Бу». Фэн Юй Хэн слабо улыбнулась и оглянулась. Она знала, что некоторые люди откажутся вернуться, если они не зашли в тупик: «Может быть, вы чувствуете, что похороны семьи Бу были сегодня слишком мирными?»

«Хмф!». Взгляд Бу Ни Шан показался свирепым: «Фэн Юй Хэн, помни это. Рано или поздно наступит день, когда я прижму тебя, и ты окажешься на коленях у моих ног».

«О!» Фэн Юй Хэн рассмеялась: «Могу я спросить молодую мисс семьи Бу, то, как ты говоришь, это от имени вашей тети, которую бросил мой отец Император и разгромил вашего деда до смерти? Или это ваш будущий муж, четвертый принц? Если это будет четвертый принц, я не забуду сообщить об этом отцу императору».

«Ты ...» Бу Ни Шан обнаружила, что момент, когда Фэн Юй Хэн открыла рот, она проиграла. Оставив в стороне, то, что она скажет Императору, она просто назвала его отцом Императором. Это полностью подавило ее наступление. Они обе были невестками Императора, но он позволил только ей называть его отцом Императором. Что происходило?

Бу Ни Шан обижено смотрела на Фэн Юй Хэн и больше не говорила. Но когда она повернулась, чтобы уйти, она посмотрела на Чен Юй, показав, что они имеют родственный дух.

Матриарх Фэн сердито фыркнула и не показывала Бу Ни Шан доброе выражение лица. Она даже сказала: «Дети семьи Бу рождены такими?»

Бу Ни Шан была сердитой, но она не осмелилась выступить против матриарха Фэн, несмотря ни на что. Как только она стала бы возражать, тогда это действительно показало бы, что у нее не было хорошего воспитания. Она была настолько зла, что почти не могла дышать. Она ушла, практически пробегая весь путь. В ее сердце она надеялась, что старший брат Бу Конг быстро вернется. Старший брат, который любил ее с юности, определенно поддержал бы ее.

Семья Фэн была задержана Бу Ни Шан, покидая усадьбу. Когда они, наконец, покинули усадьбу, третий принц Сюань Тянь Е также закончил зажигать ладан и быстро последовал за ними.

Чен Юй опустила голову, ее щеки стали немного красными. Она искренне подумала, что Сюань Тянь Е преследовал их, потому что он хотел поговорить с ней. Однако она не подумала, что он столкнется с Фэн Юй Хэн и скажет: «Вы хотите, чтобы этот принц отправил вас обратно?»

Чен Юй была очень шокирована. Она внезапно подняла голову и посмотрела на Сюань Тянь Е, но его глаза остались на Фэн Юй Хэн, даже не взглянув в ее сторону.

Матриарх также почувствовала, что что-то не так. Посмотрев на Сюань Тянь Е и Фэн Юй Хэн с неуверенностью, она увидела, что Фэн Юй Хэн сохранила свое обычное равнодушное выражение. Это было даже немного похоже на безразличное выражение девятого принца. Она только покачала головой в сторону Сюань Тянь Е и сказала: «В семье Фэн есть карета. Я не буду беспокоить третьего брата».

Когда она назвала его третьим братом, это напомнило Сюань Тянь Е о его отношениях. Однако Чен Юй не видела этого. Она с большой завистью сказала: «Вторая сестра и его Высочество, третий принц, очень близки».

Фэн Юй Хэн почувствовала, что эта старшая сестра действительно не знала разницы между правильным и неправильным. Что касается Сюань Тянь Е, он обратился к ней раздраженным и отвратительным взглядом, в результате чего Чен Юй была обижена, готовясь использовать ее самое жалкое выражение, чтобы изменить отношение Сюань Тянь Е.

К сожалению, Сюань Тянь Е даже не взглянул на нее. Он сосредоточился только на разговоре с Фэн Юй Хэн: «А-Хэнг относится к этому принцу как к чужестранцу. В любом случае, этот принц должен проехать мимо поместья Фэн на обратном пути в столицу и подумал, чтобы привезти вас».

Фэн Юй Хэн снова покачала головой, заявив, что в этом нет необходимости.

Сюань Тянь Е не упорствовал, только кивая головой. Его злобное лицо даже показало некоторую улыбку. После этого он помахал матриарху Фэн и ушел.

Матриарх Фэн была ошеломлена. Единственной в семье Фэн, с кем третий принц общался, кроме Фэн Цзинь Юаня, была Чен Юй! Почему сегодня он внезапно стал настолько близок с Фэн Юй Хэн?

Она действительно хотела спросить Фэн Юй Хэн, что на самом деле произошло, но когда она увидела холодное выражение Фэн Юй Хэн, слова, которые дошли до ее рта, были проглочены. Она только сказала: «Вернемся!»

Так же, как она сказала это, первым, кто переместился, была Чен Юй. Она бросилась прямо к карете и сама забралась в нее.

Матриарх знала, что у нее было кислое настроение, но она не стала суетиться, следуя за ней в карету.

Фэн Юй Хэн привела Сян Ронг и слуг в другую повозку. На обратном пути к усадьбе Сян Ронг вдруг сказала: «Почему я чувствую, что что-то должно произойти?»

Фэн Юй Хэн улыбнулась и похлопала по ее руке, утешив ее: «Это состояние не катастрофа, но если это катастрофа, ее нельзя избежать. Если это катастрофа, мы справимся с этим. Не нужно бояться».

Сян Ронг кивнула, ее сердце немного успокоилось, но у нее все еще были проблемы: «Вторая сестра, будь осторожна. Не говоря уже о семье Бу, я чувствую, что старшая сестра немного в опасности».

«Тогда давай отнесемся к этому как к хорошей игре и посмотрим, насколько хорошее выступление она может показать». Фэн Юй Хэн выбросила эти слова. Если Сян Ронг могла что-то увидеть, как бы она не чувствовала чего-то. Прошло уже много дней с тех пор, как Фэн Чен Юй имитировала свою болезнью. Подстрекаемая сегодня, возможно, игра начнется очень скоро.

Повозка замедлилась перед воротами Фэн-усадьбы. Слуги усадьбы готовились приветствовать их с раннего утра. Увидев, что повозки останавливаются, они трудились, как пчелы, подбежав к карете из розового дерева, помогая сначала матриарху, а затем Чен Юй.

Фэн Юй Хэн и Сян Ронг также покинули свою карету с помощью двух слуг. Как только их ноги коснулись земли, они услышали удивленный крик со стороны другого экипажа!

Сян Ронг слегка испугалась и дрожала от страха. Затем она осознала: «Это был голос старшей сестры».

Фэн Юй Хэн ухмыльнулась и сказала себе: вот оно!

Разумеется, после этого пронзительного крика они услышали, как Чен Юй, которая еще не вышла из кареты, начала кричать «Мать! Мама, ты не должна стоять перед каретой. Разреши Чен Юй выйти, хорошо?»

Сян Ронг отступила на пару шагов в страхе, но Фэн Юй Хэн схватила ее: «Не бойся».

Но тот, кто был ближе всего к Чен Юй, матриарх, была очень напугана. Испытывая большой шок, она громко сказала: «Прекрати свою глупость!» Громкость этого крика потрясла даже ее саму. Тон звучал так, как будто это предназначалось для того, чтобы ругать Чен Юй, но это было больше для того, чтобы помочь себе обрести немного смелости. Увидеть призрак в середине дня, что это было?

Но крики Чен Юй ни разу не остановились. Она сначала кричала матери, а потом начала кричать дедушку, говоря: «Чен Юй тоже скучает по деду. Чен Юй каждый год будет зажигать ладан в зале предков. Дедушка, тебе больше не нужно беспокоиться о семье. Все хорошо. Все хорошо!»

«Что за чушь ты говоришь?» Матриарх действительно разозлилась, дед? Разве это не просто ее муж! Он умер так много лет назад, так почему он снова поднялся? «Быстро уведите старшую молодую мисс!»

Вынужденные матриархом, служанки стиснули зубы и вытащили Чен Юй из кареты. Только тогда они поняли, что Чен Юй оказалась на грани срыва!

Ее одежда была грязной, и ее волосы распались. Цветок в ее волосах упал. Даже одна из ее туфель упала.

Слуги быстро использовали плащ, чтобы покрыть ногу Чен Юй. Однако Чен Юй стала еще более расстроенной и боялась: «Дед! Дед, не обвиняйте Чен Юй. Чен Юй тоже скучает! Не приходите сюда. Не приходите сюда!»

После этого крика Чен Юй дико отодвинула слуг рядом с ней и начала быстро бежать во двор.

Матриарх топнула: «Быстро догоните ее! Позовите врача. Быстро позовите врача!»

Сян Ронг тихо спросила Фэн Юй Хэн: «Может быть, старшая сестра увидела что-то грязное?»

Она пожала плечами и улыбнулась: «В ее сердце много грязи, поэтому ее глаза, естественно, это видят».

Как только она закончила говорить, матриарх подошла, ее лицо было в полном беспокойстве: «А-Хэнг, что случилось с твоей старшей сестрой?»

Она ответила откровенно: «Она одержима». Когда она заговорила, она посмотрела в ту сторону, куда бежала Фэн Чен Юй. Постепенно ее взгляд направился к слуге, который преследовал ее, Йи Юэ. В то время Йи Юэ тоже приходилось оглядываться на них. Двое установили зрительный контакт, и Йи Юэ подумала про себя. «Хмф!» Она рассмеялась: «Бабушка, болезнь старшей сестры не вылечит обычный врач!»

Матриарх была испугана Чен Юй. Как она могла сказать, что за словами Фэн Юй Хэн было скрытое значение. Она быстро последовала за вопросом: «Тогда ты можешь это вылечить?»

Она покачала головой: «Я тоже обычный врач, поэтому я, естественно, не могу это вылечить».

«Тогда что делать? Тогда что надо делать!» Матриарх с тревогой вытерла слезы.

Бабушка Чжао напомнила ей со стороны: «Матриарх, возможно, слугу нужно отправить ждать хозяина! Попросите мастера быстро вернуться, чтобы обсудить лечение старшей молодой мисс».

Матриарх снова кивнула и отдала приказы слугам: «Идите быстро к придворным воротам, чтобы встретить хозяина. Скажите ему, что есть неотложный вопрос дома. Попросите мастера вернуться в усадьбу сразу же после окончания судебного заседания».

Слуги подчинились и ушли. У матриарха не было времени беспокоиться ни о чем другом. Привлекая бабушку Чжао, она последовала за Чен Юй в поместье.

Фэн Юй Хэн взяла Сян Ронг и также вошла в поместье: «Пойдем. Давай также посмотрим эту сцену».

Группа людей последовала во двор Чен Юй. Когда они вошли, Чен Юй свернулась в постели. Когда одеяло закрыло ее голову, она трепетала бесконечно.

Матриарх стояла рядом с кроватью, не осмеливаясь приблизиться. Она неоднократно спрашивала: «Чен Юй, что с тобой случилось?»

После долгого времени настроение Чен Юй, наконец, немного успокоилось. Она высунула голову из-под одеяла. Появляясь довольно загадочно, она смотрела повсюду, но ни на кого конкретно.

Матриарх почувствовала, как пот вырывается по всему телу. С комнатой полной женщин, она чувствовала, что энергия инь была слишком тяжелой. Она быстро спросила слугу: «Кто-нибудь вернулся с мастером?»

Слуга была беспомощна: «Мадам, я боюсь, что они до сих пор не дошли до ворот».

«Откройте окна и двери! Откройте их все!» Разум матриарха был в беспорядке. Эта комната заставляла ее чувствовать себя действительно взволнованной.

Чен Юй говорила дрожащим голосом: «Я ... видела мать и дедушку».

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 144**

Глава 144 – Посещенная непокорными людьми

Матриарх кинулась на стул. Внезапно ее талию прострелило новым приступом боли.

«Кого ты сказала, что видела?»

Чен Юй задрожала и сказала: «Я видела мать и дедушку». Когда она заговорила, она снова оглядела комнату, ее лицо было ужасно, «Дедушка сказал, что он скучает по Чен Юй и передает привет всем в семье. Мать сказала, что она умерла несправедливо и что ей одиноко в старом доме». Чен Юй говорила и слезы упали с ее глаз, «внешность дедушки так изменилась. Чен Юй очень скучает по дедушке! У ...»

В комнате Чен Юй расплакалась. Матриарх, которая испугалась, теперь начала расстраиваться от этого плача.

Старик Фэн скончался десятью годами ранее. В то время Чен Юй было уже четыре года, поэтому у нее, естественно, были некоторые воспоминания.

Некоторое время вздыхая, люди семьи бросились в этом направлении. Яо Ши и Ан Ши вместе с Цзинь Чжэнь вошли в комнату. Как только Хан Ши вошла в комнату, ее голос прозвучал: «О, дорогая, моя старшая молодая мисс! Что с тобой случилось?»

Все почувствовали холод. С тех пор, как Фен Дай покинула поместье, эта Хан Ши действительно слишком сильно изменилась. Понемногу она начала развиваться в том же направлении, что и Чэнь Ши.

Сегодня Чен Юй ни с кем не спорила. Она полностью посвятила себя этому акту. Вместо этого она была очень рада, что кто-то вроде Хан Ши, был готов играть вместе с ней «Я видела дедушку! И я видела мать!»

Хан Ши содрогнулась и закрыла рот.

Ан Ши нахмурилась и посмотрела на Яо Ши. И нечего не сказала.

Яо Ши подошла к Фэн Юй Хэн, ее взгляд был полон вопросов. Она вытащила руку Яо Ши и тихо прошептала несколько слов. Брови Яо Ши еще больше нахмурились.

«Может быть, это была самая старшая молодая мисс?» Хан Ши не могла больше удерживать себя и сказала еще раз. Ее слова ничем не отличались от того, что только что сказала Фэн Юй Хэн.

Матриарх тоже верила в это, но она не знала, что делать.

Чен Юй продолжала бессвязно болтать. Сначала она звала маму, а потом дедушку. Ее поступок вызвал у всех головную боль. Врач, который был приведен, не мог дать объяснения, только сказав, что это была одержимость, и он не мог ее вылечить.

Матриарх махнула рукой и попрощалась с доктором. Она поднялась и вздохнула, когда ей стало больно.

Яо Ши обернулась и посмотрела в открытое окно. Через некоторое время она тихо вздохнула и прошептала: «Если возможно, я действительно не хочу оставаться в этой семье».

Эти слова никто не слышал, но Фэн Юй Хэн услышала это. Ее губы скривились в улыбке, и ее настроение резко улучшилось: «Мама, такой день наступит».

«Кажется, что старший брат болен. Я видела, как брат заболел». Чен Юй снова начала. Это было загадочно и трогательно: «Дедушка скучает по мне, а мать тоже скучает по мне. Дед, не обвиняй бабушку в том, что она тебя не посещает. В поместье слишком много дел. Бабушка тоже недовольна!»

Матриарх взволновалась, услышав это, но тоже начала обдумывать ее слова. С тех пор, как она попала в столицу, она даже не вернулась в старый дом. Когда старый гроб Фэн был перенесен обратно в старый дом, это было сделано молодым поколением. Этот старик не должен обвинять ее, верно?

Чен Юй говорила четыре часа. Случилось так, что в суде был напряженный день. Фэн Цзинь Юань не возвращался. Только после того, как Чен Юй заснула от усталости, он быстро вошел в комнату.

В это время, после того, как матриарх обдумывала все четыре часа, она, наконец, приняла решение: «28-е число следующего месяца - день рождения вашего умершего отца. Выдели день и подготовитесь к посещению округа Фэн-Тонг, чтобы сделать пожертвования нашим предкам».

При этом матриарх приняла важное решение. Бросившись на кровать, брови Чен Юй слегка пошевелились, и на ее лице появилась улыбка.

В ту ночь Йи Юэ отпустила всех слуг во дворе, оставаясь в комнате наедине с Чен Юй.

Чен Юй лично поставила на стол каминную горелку. Затем она лично положила три палочки на ладан и встала на колени, трижды поклонившись, прежде чем сказать: «Мать, за вашу ненависть, Чен Юй определенно отомстит. Старший брат должен вернуться из графства Фэн Тонг в столицу. Все вещи, которые мы потеряли, Чен Юй определенно получит их по одному. Мама, просто подожди и посмотри. Фэн Юй Хэн должна умереть!»

Йи Юэ помогла Чен Юй подняться с земли и тихо сказала: «Самый старший молодой мастер закончил приготовления на его стороне. Он просто ждет, пока мы вернемся».

Сердитый взгляд внезапно вспыхнул в глазах Фэн Чен Юй, когда она впивалась взглядом в Йи Юэ: «Если бы не дело с Фэн Юй Хэн, я бы определенно избила тебя до смерти!»

Йи Юэ с ужасом опустилась на колени: «Молодая мисс, этот слуга знает свои ошибки. В то время это был старший молодой хозяин, который заставил этого слугу. Только тогда этот слуга ... »

«Достаточно». Чен Юй становилась более раздраженной, чем больше она слышала. Если бы Чэнь Ши не умерла, ее бы не оставили без кого-либо, на кого можно было бы положиться. Она действительно не хотела иметь дело с ее возмутительным братом. «Помни, ты мой слуга. Ты нравишься моему брату. Если я не соглашусь, тогда он не сможет взять вас».

«Эта слуга понимает. Эта слуга обещала мою жизнь молодой мисс и никогда не отказывалась от молодой мисс в этой жизни».

«Ун». Чен Юй кивнула. Добравшись, она помогла Йи Юэ: «Я понимаю, кто такой мой брат. Надеюсь, вы тоже поймете. Что случилось с другими девушками, которых он принял, я не скажу. Вы должны были услышать несколько вещей. Таким образом, Йи Юэ, со мной вы можете наслаждаться хорошими днями. Если бы я не присутствовала, ваше будущее, безусловно, было бы таким, как у этих девушек».

Йи Юэ сделала два глубоких вздоха, делая все возможное, чтобы успокоиться. Она знала, что Чен Юй сказала все правильно. Все в поместье знали, каким человеком был старший молодой мастер. Только полагаясь на старшую молодую мисс, она могла дать Фэн Цзы Хао отпор и сохранить свою жизнь.

Йи Юэ глубоко поклонилась Чен Юй: «Этот слуга благодарит старшую юную мисс за большую услугу».

«Если дело выйдет на этот раз, я поддержу вас и отправлю вас брату в качестве наложницы». Это было обещание, которое Чен Юй дала Йи Юэ. Поместив слугу в сторону Фэн Цзы Хао и связавшись с Фэн Юй Хэн, эта сделка не была для нее потерей, как бы она ни смотрела на нее.

Йи Юэ протянула руку ей в рукав и вытащила деревянную коробку: «Это было дано молодой мисс семьи Бу».

Чен Юй даже не взглянула на нее, на ее лице появилась насмешка: «Фэн Юй Хэн, результаты вашего высокомерия - это публичный протест. Цин Ле была разрушена небольшим делом. После этого будет вторая Цин Ле и третья Цин Ле. Просто подожди».

После праздника середины осени в восьмом месяце вся усадьба Фэн начала готовиться к возвращению в свой родной город, чтобы воздать жертвоприношение своим предкам. Даже Фэн Цзинь Юань сообщил суду, что возьмет отпуск.

В конце месяца Цин Юй привела десять девушек, которые стояли перед Фэн Юй Хэн. У этих девушек была необычная внешность, но они были чисто одеты, что заставило людей чувствовать себя комфортно.

Фэн Юй Хэн была очень довольна способностью Цин Юй выбирать людей. Из этих девушек она выбрала двух первоклассных слуг и четырех слуг второго ранга. Остальные также должны были остаться в павильоне Тонг Шэн, чтобы следить за приготовлениями Цин Юй.

Недавно в павильоне Тонг Шэн Цин Юй была похожа на руководителя. Будь то внутри или снаружи, она управляла всеми делами. Хотя она была немного занята, она была счастлива.

Фэн Юй Хэн дала двум новым первоклассным слугам имена Цин Лан и Цин Шуан. Цин Шуан держалась рядом с ней, а Цин Лан была отправлена на сторону Яо Ши, заняв позицию бабушки Сан.

Как только она закончила дела, она увидела, как Хуан Цюань бежит к ней, хихикая. Прежде чем она добралась до нее, она начала очень радостно говорить: «Молодая мисс, посмотрите, кто вернулся!»

Сказав это, она уступила дорогу и позволила Фэн Юй Хэн увидеть за собой уставшую от путешествий Ван Чуан.

«Этот слуга приветствует молодую мисс». Ван Чуан довольно долго отсутствовала. Увидев Фэн Юй Хэн, она действительно почувствовала себя немного тронутой, особенно после того, как услышала, что Хуан Цюань упоминает захватывающие действия Фэн Юй Хэн. Это заставило ее почувствовать себя еще более раздраженной, что она не смогла вернуться на несколько дней раньше. Она действительно хотела увидеть зрелище выстрела из тройной стрелы!

«Быстро вставай». Фэн Юй Хэн встала и активно помогла Ван Чуан: «Тебе было тяжело».

«Это было не сложно», - улыбнулась Ван Чуан. Непрерывное путешествие заставило ее кожу стать немного загорелой.

Цин Юй увидела, что Ван Чуан вернулась и была очень эмоциональна. Приветствуя ее, она представила новых слуг. Новые слуги были очень умны. Видя, что Ван Чуан и Фэн Юй Хэн хорошо ладили, они знали, что эта девушка должна быть кем-то очень близким к их хозяину. Таким образом, они все поклонились и послушно приветствовали ее: «Приветствую сестру Ван Чуан». Затем они встретились с Хуан Цюань и сказали: «Приветствую сестру Хуан Цюань».

Они улыбнулись и приняли приветствие. Затем они обменялись некоторыми приветствиями, прежде чем Цин Юй пригласила новых слуг ознакомиться с павильоном Тонг Шэн и поместьем Фэн. Ван Чуан осталась с Фэн Юй Хэн, чтобы сообщить о событиях в Сяо Чжоу.

Она сказала: «Второй молодой мастер очень ценит Академию Юнь Лу. Приветственная церемония, которую подготовил главный преподаватель, была чрезвычайно велика. Наш второй молодой мастер очень конкурентоспособный. В тот день, когда он официально стал учеником, он ответил правильно и великолепно на каждый из вопросов учителя».

Фэн Юй Хэн была очень рада это услышать. Цзи Руи не читал очень много, но она сама и Сюань Тянь Мин обучали его основам боевых искусств. Особенно его понимание войны, она верила, что среди детей того же возраста Цзи Руи определенно был лучшим.

Рассказывая о Цзи Руи, Ван Чуан сказала Фэн Юй Хэн: «По прибытии в Сяо Чжоу эта слуга нашла девушку, разбирающуюся в медицине, которая также послушна. Имя этой девушки - Ле Ин Тянь. В этом году ей 17 лет. Она помогает в местной медицинской клинике. Этот слуга использовал оправдание поиска лекарств, чтобы узнать ее. Поскольку у нее есть родинка на ее лице, у нее есть небольшой комплекс неполноценности. Ей не нравится слишком много общаться с людьми, но она очень хорошо знает медицину и лечебные травы».

Фэн Юй Хэн кивнула: «Я уверена в вашей работе».

Ван Чуан продолжала: «Этот слуга рассказал ей о наших делах. Она также согласилась помочь развить этих молодых девушек. Книга, которую дала молодая мисс, также была дана ей. Прочитав это, она похвалила ее за то, что она была написана кем-то превосходных способностей!» Ван Чуан вспомнила выражение, которое Ле Ин Тянь сделала, увидев эту книгу. Она не могла не похвалиться перед Фэн Юй Хэн еще немного.

«Уделите немного больше внимания вопросам, стоящим на этом пути. Когда возникает необходимость, вы должны путешествовать между Сяо Чжоу и столицей, так или иначе, Цзи Руи там. У вас будет повод пойти».

Ван Чуан торжественно ответила: «Этот слуга понимает».

День, когда семья Фэн отправилась в графство Фэн Тонг, был назначен на десятый день девятого месяца.

От столицы до округа Фэн Тон поездка займет десять дней. Если бы они были медленнее или остановились на полпути, тогда это было бы даже дольше десяти дней.

Матриарх подготовила очень много вещей. Только одни подношения заняли два полных экипажа.

Незадолго до того, как они покинули усадьбу, все собрались во дворе Шу Я, чтобы послушать предупреждения матриарха. Хан Ши закрутила свой носовой платок и заговорила, когда матриарх сделала паузу: «Поскольку мы возвращаемся в наш родной город, чтобы делать подношения, как это можно сделать без присутствия каждого. Четвертая молодая мисс тоже должна идти».

Матриарх фыркнула и выговорила ее: «Как ребенок, совершивший ошибки, может встретиться с предками?»

«Старшая молодая мисс допустила немало ошибок».

«Можно ли сравнить четвертую юную мисс со старшей молодой мисс?» Выражение лица матриарха стало свирепы. На самом деле она хотела сказать: «Ты родила дочь наложницы. Как это можно сравнить с дочерью первой жены?» Однако она вспомнила, что Фэн Юй Хэн все еще сидела там, поэтому ей было неудобно поднимать такие разногласия. «Если ты продолжаешь говорить, тогда тебе не нужно будет идти».

Хан Ши была беспомощна против этого. Отогнув платок, она замолчала.

Матриарх встала, и бабушка Чжао надела на нее плащ. Так же, как они приготовили выйти на улицу, слуга поспешно вошла. Запыхавшись, она не успела всех поприветствовать, прежде чем громко сказать: «Нехорошо! Ворота усадьбы были заблокированы группой неуправляемых людей!»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 145**

Глава 145 - Долги крови возвращаются кровью

Все бросились к воротам в спешке. Когда они прибыли, они увидели, что, по меньшей мере, 20 человек толпились вокруг, вызывая шум. Все они были простыми жителями без звания, и все они кричали: «Убийцы платят своей жизнью! Долги крови будут возвращены кровью!»

Фэн Цзинь Юань стоял за воротами, сложив руки за спиной достойно. Люди, которые искали неприятности, не смели двигаться вперед, но их крики продолжались и не прекращались.

Хуже всего то, что перед воротами лежал человек на носилках, скорее это был мертвец. Его оборванная одежда едва могла покрыть его тело, в то время как в его соломенных сандалиях было множество отверстий.

В то утро Ван Чуан и Фэн Юй Хэн отправились собираться во внутренний двор Шу Я. В это время Хуан Цюань исследовала обстановку. Прислонившись к ее уху, она тихо сказала: «Бан Цзоу сказал, что что-то случилось в зале Ста трав».

Фэн Юй Хэн нахмурилась, сильное раздражение охватило ее сердце: «Я поняла». Она холодно выплюнула эти слова и тут же прорвалась сквозь толпу. Она взяла инициативу и встала рядом с Фэн Цзинь Юанем.

Было ли это из-за того, что она появилась слишком внезапно или потому, что недавно она была слишком злой, что она дала ожесточенную ауру, изначально высокомерные нарушители все закрыли рот. Каждый из них смотрел на нее осторожно и боязливо.

Один человек не успел перестать кричать со всеми и выкрикнул: «Таблетки зала ста трав вызвали смерть кого-то. Семья Фэн, долги крови должны быть возвращены кровью!»

Фэн Юй Хэн отчаянно взглянула на него, заставив этого человека закрыть рот. Затем Фэн Цзинь Юань сказал: «А-Хэнг, это вопрос зала Ста трав. Ты должна дать гражданам объяснение».

Она даже не смотрела на отца, только холодно говоря: «Отец, не волнуйся. А-Хэнг, естественно, не допустит, чтобы семья Фэн была запятнана». Когда она это сказала, она шагнула на несколько шагов и огляделась вокруг толпы нарушителей спокойствия. Подняв угол ее губ, она холодно сказала: «Поскольку это вопрос зала Ста трав, почему ты не пошел в зал Ста трав и вместо этого пришел к воротам Фэн-усадьбы?»

Люди в толпе смотрели друг на друга, толкали друг друга некоторое время. В конце концов, они вытолкнули кого-то, чтобы выступить в качестве представителя. Это был мужчина в возрасте 30 лет крепкого телосложения. В это время он сознательно сделал грозное выражение лица и шагнул вперед. Опираясь на Фэн Юй Хэн, он крикнул: «Зал Ста трав - это семейство Фэн, поэтому мы, естественно, должны приехать в семью Фэн, чтобы поговорить! Поскольку вы являетесь лавочником зала Ста трав, тогда вы должны дать нам объяснение. Медицинские таблетки, которые вы продаете, заставили кого-то умереть. Как следует это понимать?»

Фэн Юй Хэн была вне себя: «Откуда ты знаешь, что я лавочник? Двенадцатилетняя девочка вроде меня умеет управлять магазином такого размера?»

У крепкого человека явно не было лишних клеток мозга, и он бессознательно сказал: «Босс сказал нам!»

Фэн Юй Хэн оживилась: «Кто такой босс?»

Кто-то в толпе сразу понял, что они выжали слишком много и быстро подтолкнул крепкого человека. Этот человек тут же отреагировал и отступил, что он сказал: «Какой босс? Откуда появился этот босс? Я сказал, что есть сосед, который сказал нам. Хозяйка зала Ста трав - вторая молодая мисс семьи Фэн».

Фэн Юй Хэн рассмеялась. Она больше не хотела спорить с ними. Опустив голову, она опустила взгляд на мертвого человека, лежащего на носилках, прежде чем сказать: «Возьми своего мертвеца и следуй за мной в зал Ста трав». Когда она сказала это, она подняла голос. Перед лицом растущей толпы мирных жителей и членов семьи Фэн она сказала: «Если кто-то хочет продолжить наблюдение, тогда идите. Когда придет время, я хочу, чтобы все выступали в качестве свидетелей, чтобы узнать, есть ли какая-то правда, что они говорили о таблетках из зала Ста трав, вызвавших чью-то смерть. Или, если они просто люди со скрытыми мотивами, которые стали причиной неприятностей».

В толпе мирных жителей кто-то тут же закричал, направляясь к залу Ста трав. Нехорошие нарушители спокойствия не возражали. Они вызвали шум вокруг ворот Фэн, но это все-таки было связано с залом Ста трав. Их желание идти не было необоснованным.

Таким образом, два сильных мужчины пошли и подняли носилки. Яо Ши, услышав, что что-то случилось с залом Ста трав, впала в панику и бросилась вперед. Когда она подошла к Фэн Юй Хэн, она тихо сказала: «Здесь также можно решить все. Если что-то случится в воротах семьи Фэн, твой отец не проигнорирует это».

Фэн Юй Хэн покачала головой: «Мама, он действительно может игнорировать это».

Яо Ши нахмурилась. Несмотря ни на что, она не чувствовала себя спокойно, когда Фэн Юй Хэн отправилась в зал Ста трав. Немного подумав, она просто повернулась и сказала матриарху: «А-Хэнг - вторая молодая мисс усадьбы. Независимо от того, является ли она дочерью первой жены или наложницы, этот вопрос связан с лицом семьи Фэн. Свекровь будет просто бездельничать, так как А-Хэнг терпит жалобы группы нарушителей спокойствия?»

С тех пор, как Яо Ши вернулась в столицу, она не сделала ни одной просьбы о поместье. Она также избавилась от манер бывшей главной мадам. Она всегда оставалась покорной. Теперь, когда она заговорила и сказала такие разумные вещи, как могла матриарх разрешить Фэн Юй Хэн идти одной. Она быстро последовала за предложением Яо Ши: «Давайте все последуем. Подготовьте также карету. Как только вопрос будет решен, мы немедленно отправимся».

Таким образом, семья Фэн следовала за нарушителями спокойствия в сторону зала Ста трав.

Матриарх и Чен Юй сидели в карете из розового дерева. Когда она отправилась в путь, она утешала Чен Юй: «Не волнуйся. Я верю, что, основываясь на навыках вашей второй сестры, вопросы будут очень быстро решены».

Чен Юй была в трансе. Кивнув головой, она казалась рассеянной.

Матриарх почувствовала небольшое сожаление по поводу нахождения рядом с Чен Юй. С тех пор, как эта внучка стала одержимой, она обратилась к деду или матери. Кто из них не был мертвым человеком. Просто сидев рядом с ней, она чувствовала ужас.

Однако она не знала, что Чен Юй в настоящее время пытается разобраться. Все ее планы были сделаны для округа Фэн Тонг. Какой человек не мог дождаться, когда они покинут столицу, прежде чем установить поездку для Фэн Юй Хэн?

Но это тоже было хорошо. Независимо от того, кто это был, до тех пор, пока он разочаровал Фэн Юй Хэн, она была счастлива.

Когда они прибыли в зал Ста трав, лавочник Ван Лин стоял у двери. Увидев приближающуюся толпу, Ван Лин почувствовал, как его голова закружилась. Найдя Фэн Юй Хэн в толпе, он быстро побежал и поклонился, сказав: «Босс».

Фэн Юй Хэн кивнула и понизила голос: «Осторожно следите за магазином. Не давайте наблюдающим людям никаких подсказок».

Ван Лин торжественно ответил: «Чуть раньше появилась девушка Хуан Цюань. Теперь есть люди, следящие за магазином и снаружи. Это абсолютно безопасно».

Только тогда она расслабилась. Она быстро сделала пару шагов в сторону зала Ста трав, прежде чем обратиться к группе нарушителей спокойствия.

Члены семьи Фэн все вышли из своих экипажей и встали на сторону Фэн Юй Хэн. Яо ши стояла ближе всего к ней с серьезным выражением лица. У нее больше не было робкого выражения, вместо этого она вернулась к ауре, которая была у нее, когда она была главной женой семьи Фэн.

Ан Ши и Сян Ронг тоже были на ее стороне. Сян Ронг всегда легко испугать; однако сегодня она не испугалась. Вместо этого она стояла как можно ближе к Фэн Юй Хэн, показывая, что она была на ее стороне.

Была также Цзинь Чжэнь. Несмотря на то, что она стояла на стороне Фэн Цзинь Юаня, все слышали, как она отчетливо прошептала Фэн Цзинь Юаню: «Муж, это не просто вопрос второй юной мисс. Это вопрос, связанный со всем поместьем Фэн. Вы должны предоставить нам поддержку!» Ее голос был мягким, как шепот, с теплотой, отличной от Хан Ши. В конце концов, слуга, воспитанная семьей, намного отличалась от Хан Ши, которая пришла из района красного света.

Фэн Цзинь Юань почувствовал, что вещи, о которых сказала Цзинь Чжэнь, были очень разумными. Эти неуправляемые люди действительно смели пойти в ворота Фэн-усадьбы. Думали ли они, что он просто делает вид премьер-министра?

«А-Хэнг, не волнуйся!» Фэн Цзинь Юань, наконец, сказал: «Независимо от сегодняшнего результата, отец будет стоять на твоей стороне».

Фэн Юй Хэн улыбнулась: «Так как это так, большое спасибо отцу». Но те, кого она действительно поблагодарила в ее сердце, были Яо Ши, Ан Ши, Сян Ронг и Цзинь Чжэнь за их поддержку. Люди, в жизни, не могли сражаться и стоять в одиночестве. Возможно, с самого начала вы ничего не почувствуете. Но когда у вас были люди на вашей стороне, они бы поддерживали, доверяли и помогали вам. Кроме того, когда они остаются лояльными к вам, тогда вы осознаете, что одиночество - самое печальное.

Группа смутьянов увидела, что они прибыли в зал Ста трав и поместили носилки на землю. Затем крепкий парень начал говорить еще раз: «Первоначально это был просто легкий жар. Таблетки из вашего зала Ста трав должны были вылечить эту болезнь. Кто знал, что после одной таблетки он умрет. Разве вы не думаете, что этот зал Ста трав - мошеннический магазин? Неужели эта вторая мисс семьи Фэн не сердится на несерьезного босса? Разве не нужно отплатить за смерть кого-то своей жизнью!?»

Эти слова изначально были очень провокационными; однако, возможно, этому человеку не хватало слов. Помимо людей, которые пришли с ними, никто больше не стал возмущаться.

Фэн Юй Хэн терпеливо ждала, когда они закончат кричать, прежде чем повернуть голову и спросить Ван Лина: «Наш зал Ста трав продает таблетки от жара, сколько это стоит?»

Ван Лин был очень умным человеком. Он давно решил, что, несмотря на молодость босса, не было ни единого расточительного слова, которое она говорила. Все, что она говорила, имеет несколько значений. Теперь, когда он услышал, как Фэн Юй Хэн задала этот вопрос, он выпрямился и поднял голос, чтобы сказать: «В зале Ста трав есть 15 видов медицинских таблеток. Все они должны быть назначены одним из врачей здесь. Использование и дозировка строго контролируются. Таблетка, которая в основном используется для лечения простуды, называется Инь Цяо Детоксикационная пилюля. Каждая таблетка стоит 2 таэля стандартного серебра. Каждый рецепт требует пяти таблеток, чтобы оказать эффект». После того, как он закончил говорить, он взглянул на нарушителей спокойствия и добавил: «То есть, каждое лекарство будет продаваться по пять таблеток за раз. Это десять таэлей серебра».

После того, как он закончил говорить, он, наконец, понял смысл слов Фэн Юй Хэн. Он не мог не взглянуть на мертвого человека. Затем он посмотрел на толпу нарушителей спокойствия: «Этот скромный просит начальника ответить, когда умерший все еще был жив, где он работал? Сколько денег он получал каждый месяц?»

После того, как он спросил об этом, окружающая толпа начала смеяться. Был даже кто-то невежливый человек, который закричал: «Десять золотых таэлей достаточно, для того, чтобы он работал целый год».

«Так что, если это стоит года работы?» Крепкий человек стал недоволен: «Важны ли деньги или важна жизнь? Мы хотели использовать годовую сумму денег, чтобы купить лекарство и лечить его. Это так важно?» Когда он сказал это, он фактически вытащил рецепт из рукава.

Ван Лин пошел вперед и получил его. Взглянув на него, он кивнул: «Это действительно рецепт, написанный одним из врачей в зале Ста трав». Затем он передал его партнеру, чтобы проверить записи. Партнер очень быстро побежал туда и обратно, прежде чем что-то шепнул ему на ухо. Ван Лин сказал: «Есть запись о том, что он покупает лекарство. Покойный действительно пришел, чтобы купить лекарство в зале Ста трав вчера».

«Значит, ты все еще осмеливаешься отрицать это?» Крепкий человек осознал ситуацию и начал говорить еще более яростно.

Но Фэн Юй Хэн покачала головой, сказав: «Даже тогда нет никакого способа доказать, что это была таблетка из нашего зала Ста трав, которая вызвала его смерть».

«Вы все еще осмеливаетесь быть неразумной?» Крепкий человек отказался принять это. Вместе со своими товарищами они начали еще один раунд криков: «Опираясь на свою силу и превосходство, вы смеете делать это с простым жителем? У Да Шун все еще есть законы? Если вы не дадите нам объяснения сегодня, тогда мы встанем на колени у дворцовых ворот и подадим иск непосредственно императору!»

Видя, что голоса людей становятся все громче и громче, Чен Юй потянула рукав матриарха и тихо сказала: «Бабушка, если это будет продолжаться, то имя семьи Фэн будет разрушена».

Матриарх также подумала об этом и хотела напомнить Фэн Цзинь Юаню о том, как закончить эту ситуацию; однако она услышала, как Фэн Юй Хэн сказала: «Охранники, направляйте этих людей в Императорский дворец!»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 146**

Глава 146 – Возрождение мертвеца

Крик Фэн Юй Хэн почти лишил матриарха жизни, когда она сказала: «Что ты делаешь?»

Фэн Юй Хэн ответила на слова матриарха: «Естественно, я отправляю их в Императорский дворец! Разве они не хотели жаловаться Императору? Было бы нехорошо, если бы они не смогли найти дорогу. Но этот труп также должен быть исследован. Я попрошу слугу найти имперского следователя, чтобы увидеть, вызвала ли таблетка его смерть. Только после изучения трупа может быть объявлен результат».

Услышав ее ответ, матриарх расслабилась. Не может быть ничего плохого в медицинской таблетке Фэн Юй Хэн. Она была очень уверена в этом. Она также принимала лекарства, которые ей дала Фэн Юй Хэн. Хотя таблеток не было, другие виды лекарств были очень эффективными.

Матриарх кивнула: «Правильно, А-Хэнг, ты делаешь все правильно».

Беспорядочная толпа сразу же уныла, услышав упоминание о следователе. Они озирались друг на друга, не зная, каким должен быть их следующий шаг.

Фэн Юй Хэн развлекалась, глядя на их выражения. Она не могла не сказать: «Даже не в состоянии покрывать кого-то, вы осмеливаетесь выполнить такое поручение?» Она вдруг закричала и сердито произнесла: «Говори! Кто сказал, чтобы вы причинили беспокойство семье Фэн?»

Толпа начала дрожать, и крепкий человек подсознательно сказал: «Это был ги ...»

«Заткнись! Ты больше не хочешь жить?» Кто-то на его стороне крепко ущипнул его, предупредив.

Крепкий человек быстро закрыл рот и замолчал.

Фэн Юй Хэн получила часть информации и взглянула краем глаза на Фэн Чен Юй. Она увидела, что у другой стороны было тревожное выражение, но она увидела в ее глазах радость.

Но она сразу же решила, что этот вопрос не был организован Чен Юй.

Тогда кто это может быть?

Бу Ни Шан?

Это было вполне вероятно!

Пока она думала, обе стороны остались в тупике. Фэн Цзинь Юань беспокоился по этому поводу и махнул рукой: «Если вы не согласны с тем, что следователь проведет исследование, тогда верните труп! Этот вопрос связан с залом Ста трав и не связан с моим поместьем Фэн. Если вы посмеете вызвать беспорядок без причины, этот премьер-министр определенно попросит губернатора столицы наказать вас за причиненные неприятности!»

Видя, как Фэн Цзинь Юань стал жестоким, толпа неуправляемых людей испугалась. Это был, в конце концов, нынешний премьер-министр. Как правило, когда они могли встретить такого высокопоставленного чиновника? Даже если они смогут встретиться с ним, им нужно будет оставаться на расстоянии и поклониться. Они боялись наброситься на такого почитаемого человека, что было бы похоже на подписание их собственного смертного приговора.

Но сегодня они не только разозлили его, но даже насильно обвинили семью Фэн в ложных преступлениях. Если бы их работодатели не платили им слишком много, они скорее бы умерли, чем рисковали.

С их прогрессом крепкий человек начал вести себя по-детски. Он просто уронил свою задницу на землю: «Если вы не дадите объяснений, тогда мы не уйдем!»

«Это верно! Мы не уйдем!» Последовали все. Некоторое время перед большой дверью в зале Ста трав сидела большая группа людей.

Фэн Цзинь Юань почувствовал, как его голова закружилась, и спросил Фэн Юй Хэн: «Было бы хорошо позвать государственного чиновника?»

Фэн Юй Хэн, однако, покачала головой: «Если мы будем грубые с ними, тогда все будут думать, что зал Ста трав запугивает ее. Влияние на семью Фэн будет слишком велико».

Фэн Цзинь Юань тоже так чувствовал, но это была ситуация, когда у ученого была причина, о которой нельзя было четко сказать! У него не было вариантов, поэтому он просто закрыл глаза и все проигнорировал.

Фэн Юй Хэн подумала: «На что я могу рассчитывать?» Затем она посмотрела на непослушных людей на земле и ухмыльнулась: «Медицинские таблетки, которые предоставляет мой зал Ста трав, уникальны во всем Да Шун. Причина, по которой медицинские таблетки настолько дороги, заключается в том, что каждая маленькая таблетка имеет в пять раз больше лекарственного содержания медицинского супа. Эти медицинские таблетки легко переносить и легче потреблять, чем медицинские супы. Их можно принять в любое время и в любом месте. Даже если воды нет, их можно жевать и глотать. Существует также высокое содержание боярышника, чтобы уменьшить горечь. Это сделает так, что пациенту не составит труда проглотить их».

Она больше не обращала внимания на непослушных людей, вместо этого начала медленно упоминать все об употреблении таблетки.

Смутьяны смутились: «Что ты делаешь?»

Фэн Юй Хэн разложила руки: «Очень ясно, что я рекламирую свою медицинскую пилюлю».

«Ваша медицинская таблетка уже убила кого-то. Какого черта вы рекламируете ее!»

«Это то, что ты сказал. Прежде чем следователь все проверит, я не допущу очернения репутации моего магазина».

Услышав, что она все еще упоминает следователя, люди, сидящие на земле, начали дрожать. Собираясь вместе, они начали обсуждать что-то шепотом.

Фэн Юй Хэн не обращала на них никакого внимания. Она снова заговорила, на этот раз о бизнесе зала Ста трав: «Наш зал Ста трав не просто продает медицинские травы. Есть также врачи, которые проведут бесплатное обследование перед назначением лекарства. Особенно доктор Ле Ву Ю. Два или три раза в месяц он лично будет лечащим врачом. Он сосредоточится на лечении всех видов неизлечимых болезней».

Услышав упоминание о Ле Ву Ю, один из жителей сказал: «Этот доктор Ле действительно божественный доктор! Глаза моей жены уже не могли видеть отчетливо пять лет назад. Пригласив доктора Ле для нескольких процедур, она теперь может видеть совершенно ясно, без размытости».

Он взял на себя инициативу, и еще больше людей начали восхвалять Ле Ву Ю.

Фэн Юй Хэн вспомнила мадам с плохими глазами. Это была небольшая катаракта.

Услышав хвалу, неуправляемые люди прямо указали на Фэн Юй Хэн: «Что именно вы делаете?»

Фэн Юй Хэн улыбнулась и пожала плечами: «Опять же, очень ясно, я задерживаю время».

«Почему вы задерживаете время?»

«Естественно, чтобы подождать кого-то».

«В ожидании кого?» Они начали бояться. Не то, чтобы она уже послала кого-то позвать следователя, да? «Кого ты ждешь?»

«Она ждет этого принца!» Все слышали, как этот голос звучал за спиной. Это был ясный и быстрый голос. Голос, казалось, не был особенно громким, но каждый мог его услышать.

Услышав только слова, этот принц заставил ноги гражданина слабеть, так как все встали на колени.

Люди семьи Фэн также были в шоке. Подняв головы, они увидели приближающуюся карету. Стоя там был седьмой принц Сюань Тянь Хуа.

Глаза Чен Юй загорелись, затем сразу же потемнели. Казалось, что матриарх сделала шаг вперед и заблокировала ее поле зрения.

Она действительно хотела подтолкнуть матриарха в сторону, и ее рука уже была поднята; однако она могла сопротивляться своему желанию.

Йи Юэ была рядом с ней и тихо посоветовала ей: «Молодая мисс, вы абсолютно не должны сердиться».

Она сделала два глубоких вздоха и, наконец, подавила гнев.

Фэн Цзинь Юань просто хотел спросить эту вторую дочь, когда она позвала его Высочество седьмого принца, но когда он увидел, что Хуан Цюань стоит за Сюань Тянь Хуа, он понял.

Он больше не думал. Он опустился на колени. Из экипажа Сюань Тянь Хуа поднял руку и махнул рукавом, сказав: «Вы все можете подняться».

Звук группы людей, поблагодаривших его за его изящество, прозвучал. Все смотрели на Сюань Тянь Хуа с поклоняющимся выражением. Этот уникальный человек был похож на божество, которое спустилось с небес в смертное царство. Даже когда он смотрел на нарушителей спокойствия, у него все еще был приятный вид.

«Босс зала Ста трав - это настоящая сестра принца, то есть будущая принцесса Его Высочества принца Юй. Сегодня что-то случилось в зале Ста трав, но этот принц не пришел, чтобы занять чью-то сторону. Вместо этого он должен выступать в качестве свидетеля».

Свидетель?

Всем было любопытно, в чем он будет свидетелем?

Фэн Юй Хэн сделала несколько шагов вперед и встала перед Сюань Тянь Хуа. Он был правильным и потусторонним, в то время как она была эксцентричной. Это была действительно приятная сцена.

«Кожа трупа слишком ушиблена. Есть признаки крови, исходящей из рта, глаз и носа. Кажется, он был отравлен». Она медленно заговорила, указав на симптомы.

Крепкий человек нашел мужество и сказал: «Он был отравлен медицинской таблеткой».

Фэн Юй Хэн проигнорировала его, только успев поговорить с Сюань Тянь Хуа: «В конце концов, какой яд был, только отравленный человек может сказать ясно. Но эти люди не позволят свидетелю провести вскрытие. Это А-Хэнг может понять. В конце концов, вскрытие требует, чтобы тело было открыто. Это немного жестоко по отношению к умершему».

Сюань Тянь Хуа внимательно слушал, слегка улыбаясь и кивая. Только когда она закончила говорить, он сказал: «Тогда ваше мнение ...»

«Возродить человека и попросить его рассказать нам, что именно он ел».

Слова Фэн Юй Хэн были настолько шокирующими, что все присутствующие были в шоке. Даже Яо Ши задрожала и нервно посмотрела на нее.

Фэн Цзинь Юань затем взглянул на труп на земле, и его тело стало каменным. Человек был мертв, и как его можно оживить?

Но Сюань Тянь Хуа не верил, что Фэн Юй Хэн преувеличивала. Он просто кивнул и сказал: «Хорошо, тогда возроди труп».

Люди думали, что эти двое определенно сумасшедшие. Возрождение мертвого человека, действительно ли они божества?

Но никто не осмеливался говорить. Одна была дочерью премьер-министра, а один был сыном императора. С этими двумя вместе они образовали неразрушимый союз.

Фэн Юй Хэн взглянула на непослушных нарушителей спокойствия и холодно сказала: «У вас есть какие-то возражения?»

Какое возражение они могут иметь. Человек был мертв, это было очень точно. Они жили так долго, но никогда не слышали о воскрешении мертвого человека.

Крепкий мужчина покачал головой: «Никаких возражений. Если у вас есть способность оживить его, тогда мы попросим его сказать это самому. Но если его нельзя оживить?»

«Тогда я это признаю». Фэн Юй Хэн не хотела говорить слишком много. Она отдала приказ клерку зала Ста трав: «Принесите покойного в задний зал». Затем она сказала Сюань Тянь Хуа: «Седьмой брат, пожалуйста, иди внутрь».

Сюань Тянь Хуа кивнул, затем указал на двух нарушителей спокойствия и сказал: «Вы двое, идите со мной. Действуйте как свидетели с этим принцем».

Подобно этому, Фэн Юй Хэн привела трех человек в зал Ста трав. Фэн Цзинь Юань и матриарх хотели следовать за ними, но они были доставлены во внешний зал для отдыха Ван Лина. «Врачи, обращающиеся с людьми и спасающие жизни, нуждаются в покое и отдыхе».

Фэн Цзинь Юань махнул рукавом и пробормотал: «Так надоело!» На самом деле он действительно хотел увидеть, как можно воскресить мертвого человека.

Однако он не знал, что возрождение мертвого человека невозможно увидеть даже Сюань Тянь Хуа, которого остановили за пределами маленькой комнаты. «Седьмой брат, не обвиняй меня. А-Хэнг не может быть прервана людьми при спасении жизней». После того, как она сказала это, она сделала пару шагов вперед, понизила голос и сказала: «Человек совсем не мертв. У меня, естественно, есть способ разбудить его».

Сюань Тянь Хуа, наконец, успокоился и сказал с улыбкой: «Так как это так, этот принц будет ждать здесь хороших новостей».

Даже ему не разрешали, поэтому два нарушителя спокойствия, естественно, не осмелились попросить. Они могли стоять только за Сюань Тянь Хуа и послушно оставаться на месте. Однако их взгляды иногда переходили к Сюань Тянь Хуа. С честным принцем доброты рядом, они подумали о том, как они могли бы похвастаться этим чудесным опытом. Однако они не думали о том, был ли принц, появившийся перед ними, благословением или проклятием.

Труп был доставлен в комнату клерком магазина. После того, как Фэн Юй Хэн подняла занавес и вошла, Хуан Цюань и Ван Чуан немедленно закрыли дверь комнаты, затем стали охранять дверь. Не говоря уже о людях, даже мухи не смогут влететь.

Что касается Фэн Юй Хэн, которая вошла в комнату, она быстро подошла к трупу и схватила запястье человека. Двигая ее сознанием, она прямо вошла в свое аптечное пространство.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 147**

Глава 147 – Правда выходит наружу

Персональная аптека специального медицинского работника 21 века, как здесь могли быть только лекарства.

Фэн Юй Хэн ухмыльнулась. Эта улыбка, немного похожая на дьявольское очарование Сюань Тянь Мина.

Охватив его, она схватила труп за воротник. Двенадцатилетняя маленькая девочка тащила взрослого мужчину, как будто он цыпленок и направилась на второй этаж. Она остановилась перед диаграммой человеческой анатомии.

В предыдущей жизни она добавила некоторые комнаты на второй этаж своей аптеки, одна из которых была операционной. Внутри все оборудование было точно таким же, как в военном госпитале. Независимо от того, насколько серьезная операция, до тех пор, пока она знает что делать, все это можно было бы завершить в этой операционной.

Что касается трупа в руке ... Фэн Юй Хэн закатила глаза. Он не был полностью мертв. Это было то, что она могла сказать с первого взгляда. Он определенно не был полностью мертв.

В более поздних поколениях медицина определила, что только со смертью мозга кто-то действительно может считаться мертвым. Что касается метода определения смерти мозга, то это то, чего действительно не смогли достичь врачи этого времени. Другие измеряют дыхание, биение сердца и пульс, чтобы определить, жив ли человек или мертв. В ее глазах это было невероятно невежественно.

Глядя на диаграмму анатомии человека, она нажала на механизм в стене, заставив маленькую дверь открыться.

Фэн Юй Хэн потащила труп и вошла. Запах дезинфицирующего средства омыл ее, когда включались огни в комнате. Казалось, что комната знает, что кто-то хочет войти. Все было готово к использованию.

Она улыбнулась. После долгого переживания жизни в древнюю эпоху она осознала, насколько полезны изобретения XXI века.

Положив тело на рабочий стол, Фэн Юй Хэн надела белое лабораторное пальто, которое висело у двери. Подсоединив сканер активности головного мозга, EEG, она приготовила дефибриллятор и поместила желудочный насос в сторону.

Глубоко вздохнув, она ощутила знакомое чувство.

Она успокоилась и посмотрела на данные, представленные медицинскими инструментами. Все данные, полученные с помощью инструментов, показали, что этот человек действительно еще не пострадал от смерти мозга.

Фэн Юй Хэн теперь хорошо понимала. Она дала ему стимулятор сердца и прикрепила дефибриллятор. Только после того, как он восстановил свой пульс, она использовала желудочный насос, чтобы избавиться от яда в животе.

Часы в операционной показали, что прошел полный час. В последний раз она вытерла пот и, наконец, завершила «пробуждение мертвого человека».

На самом деле для нее это было просто важным знанием; однако для древних людей это ничем не отличалось от «возрождения мертвого человека». Фэн Юй Хэн не смела думать о том, что произойдет, если наступит день, когда люди Да Шун узнают, что органы могут быть заменены. Будет ли этот мир сходить с ума по этому поводу или, может быть, ... они сказали бы, что она сошла с ума.

Она горько улыбнулась и больше не думала об этом. Сняв белое лабораторное пальто, она вытащила человека обратно на первый этаж. Стоя в том месте, где она была, когда она впервые вошла, она переместила сознание и мгновенно вернулась в маленькую комнату в зале Ста трав.

С Хуан Цюань и Ван Чуан, охраняющими двери, все снаружи было нормально. Фэн Юй Хэн положила человека, который был спасен на мягкую кровать, и вышла из комнаты.

Люди на улице были очень терпеливы. Возможно, это было потому, что они знали, что «оживление мертвого человека» не должно быть легким делом. Не было никого, кто бы торопил ее. Даже два представителя смутьянов стояли послушно за Сюань Тянь Хуа. Увидев, как она вышла, и что она переоделась, они неосознанно спросили: «Он был так быстро оживлен?»

По правде говоря, они не верили, что его можно спасти. Мертвый человек наверняка погиб. Вторая молодая мисс семьи Фэн не была божеством. Как она могла возродить мертвого человека.

Но в этот момент Фэн Юй Хэн очень серьезно кивнула головой: «Он возрожден, но эффекты анестезии еще не прошли. Это потребует еще час».

Как только эти слова были сказаны, оба человека были настолько потрясены, что чуть не упали на землю. Возрождение мертвого человека было одним делом. То, что означало для них возрождение, было другим делом.

Некоторое время они с ужасом смотрели друг на друга. Они подсознательно отступили на шаг, желая покинуть это место и вернуться вперед, чтобы они могли обсудить этот вопрос со всеми остальными.

Но прежде чем они смогли двигаться, они услышали Сюань Тянь Хуа, который сидел там все время: «Куда вы идете?»

Они встали на свои места без возможности сбежать.

Фэн Юй Хэн наблюдала за этими двумя и чувствовала волну презрения к ним.

«Независимо от того, что вы делаете, сначала проверьте свою совесть. Если деньги будут приобретены за счет жизни, я надеюсь, что наступит день, когда кто-то другой торгует своей жизнью ради богатства». Ее слова были мрачными и холодными. Казалось, что эмиссар из ада пришел, заставив двух обильно потеть.

Однако Фэн Юй Хэн больше не обращала на них внимания. Она только посмотрела на Сюань Тянь Хуа и сказала с легкой улыбкой: «Седьмой брат, я тебя побеспокоила».

Сюань Тянь Хуа покачал головой: «Это не проблема. Мингер все еще находится в военных казармах. Если дело дойдет до вас, я, естественно, приеду. Поскольку вы называете меня седьмым братом, нет необходимости быть таким скромным».

Они поболтали какое-то время, когда услышали, как клерк из зала Ста трав назвал ее: «Босс, этот человек проснулся».

Фэн Юй Хэн немедленно пригласила Сюань Тянь Хуа и двух нарушителей спокойствия: «Пойдем и посмотрим!»

Оба человека, естественно, не захотели входить, но это было бесполезно, поскольку Ван Чуан и Хуан Цюань каждый встали на сторону и потащили их в комнату. Эти двое не могли понять, как две худые девушки могут обладать такой силой. Даже если они боролись, они не могли освободиться, и убежать было еще более невозможным.

После того, как они вошли в маленькую комнату, они увидели, что человек, который, как считали все, был мертв, теперь ожил и сидит на кровати. Единственная проблема заключалась в том, что его нынешнее состояние было еще немного слабым. Ему нужна помощь от клерка из зала Ста трав, чтобы он продолжал сидеть.

Фэн Юй Хэн шла вперед и положила руку ему на запястье. Через некоторое время она слегка кивнула и сказала мужчине: «Проблем больше нет. Вам не нужно беспокоиться».

Этот человек был в растерянности. Глядя на Фэн Юй Хэн, он сказал: «Они сказали, что я уже мертв?»

Она кивнула: «В глазах других это правда. Однако для меня ты был еще жив».

Он не понимал ее слов, но он понимал, что именно эта девушка спасла ему жизнь. Он собирался поклониться; однако он был остановлен Фэн Юй Хэн «Вместо того, чтобы кланяться здесь, как насчет того, чтобы мы вышли на улицу вместе, чтобы вы могли рассказать всем о своем опыте».

Этот человек, естественно, хотел сотрудничать, поэтому он энергично кивнул. С поддержкой клерка, он встал и последовал за Фэн Юй Хэн и Сюань Тянь Хуа.

После того, как все снова стояли за пределами зала Ста трав, и все смогли увидеть, что труп был оживлен, люди замолчали.

Он оставался безмолвным на протяжении горения половины палочки ладана. Не было слышно ни единого звука.

После этого, кто знает, чей ребенок внезапно начал плакать. Он кричал: «Мама, я голоден!»

Все рассмеялись над этим ребенком. В любом случае, он сумел разбавить шок и страх, которые произошли от «возрождения мертвого человека».

Таким образом, все начали обсуждать: «Чтобы на самом деле оживить его, вторая молодая мисс семьи Фэн вызвала божество?»

«Божество, которого она определенно не знает, но она, безусловно, божественный врач».

«Я слышала, что она является внучкой бывшего божественного доктора Яо».

«Это истинная медицинская способность зала Ста трав! В будущем, когда нам нужно обратиться к врачу или забрать лекарство, нам нужно помнить, чтобы приехать зал Ста трав».

Фэн Юй Хэн совершила рекламную кампанию для зала.

Что касается непослушных нарушителей спокойствия, когда они увидели человека, который изначально был трупом, все хотели развернуться и уйти. Но прежде чем они смогли развернуться, некоторые правительственные чиновники появились за ними и окружили их. Им удалось очень хорошо контролировать всю толпу.

Фэн Юй Хэн сделала пару шагов вперед и громко сказала: «Вы сказали, что мой зал Ста трав продает яд, верно? Я оживила человека для вас, поэтому я попрошу всех присутствующих внимательно слушать. Ядовиты ли таблетки из зала Ста трав, или это ваши сердца ядовиты!»

Когда эти слова послышались, человек, который был спасен, сделал пару шагов вперед с помощью клерка. Затем он протянул руку и указал на крепкого человека и сердито сказал: «Это он! Именно он взял с собой девушку с покрытым лицом, которая нашла меня. Я только что простудился, поэтому они дали мне немного денег, чтобы пройти лечение в зале Ста трав. Они также потребовали от меня купить медицинскую таблетку. Я сделал, как они сказали, и съел таблетку. Затем они притворились, что купили мне парную булочку; однако, после того, как я съел эту булочку, мои внутренности начали болеть. Что случилось после этого, я не знаю. Это была не медицинская таблетка, которая была отравлена. Это булочка ядовитая и эта девушка, которая принесла ее!»

Как только правда была раскрыта, Сюань Тянь Хуа сразу же крикнул: «Уберите их!»

Офицеры не произнесли ни слова. С каждым офицером, взявшим одного, вся толпа нарушителей спокойствия была уведена.

Все они были обычными мирными жителями, но поскольку они видели деньги, они делали что-то невероятно глупое. Как только такая вещь была раскрыта, как они могли бы опровергнуть ее. Один за другим они опустились на колени и попросили прощения.

К сожалению, чтобы спасти их жизнь, были условия.

«Этот принц спрашивает тебя», Сюань Тянь Хуа посмотрел на крепкого человека и сказал: «Кто был человек с закрытым лицом? Если вы скажите правду, этот принц позволит вам не умереть».

Лицо крепкого человека было в недоумении: «Она всегда скрывала свое лицо. Она была очень богатой. С волной ее руки она дала каждому из нас 100 таэлей серебра. Но я действительно не знаю, кто она!»

Кто-то повторил: «Мы не могли даже ясно видеть ее внешний вид».

«Правильно!» Крепкий человек сказал: «На ней была плетеная бамбуковая шляпа на голове и была очень толстая марля, которая прятала ее лицо и доходила до ее талии. Мы ничего не видели ясно».

Сюань Тянь Хуа беспомощно покачал головой: «Так как это так, мы можем посадить вас всех в камеру за соучастие в убийстве».

Он ничего не сказал, только поднял руку. Бесчисленные офицеры двинулись в унисон и вытащили толпу неуправляемых нарушителей спокойствия, когда они кричали и умоляли о пощаде.

Наконец, область у зала Ста трав стала мирной.

Матриарх Фэн издалека вздохнула с облегчением, когда она подумала про то, что это был хороший исход. Тем не менее, она была также очень впечатлена Фэн Юй Хэн, фактически способной возродить мертвого человека.

Фэн Цзинь Юань также чувствовал то же самое. Всего за три коротких года медицинское мастерство этой дочери действительно улучшилось до такой степени. Если ей дадут еще три года, она улучшится еще?

Не дожидаясь, пока они придумают что-то еще, окружающие мирные жители внезапно опустились на колени. Один за другим они поклонялись залу Ста трав и Фэн Юй Хэн.

Фэн Цзинь Юань увидел эту сцену и почувствовал себя потрясенным. Что касается простых жителей, их крики начали поднимать: «Зал Ста трав приносит пользу обществу и спасает жизни. Божественный доктор Фэн способен возрождать кости! Семья Фэн - наш спаситель!»

С этими словами семья Фэн сумела разделить часть внимания и получила любезность людей.

Матриарх Фэн не могла не чувствовать себя самодовольной. Как сказала она, эта вторая внучка всегда была экспертом по изумлению. Как насчет этого, теперь даже семья Фэн получила высокую оценку.

Фэн Юй Хэн улыбнулась и дождалась, когда они закончат, прежде чем сказать: «Пожалуйста, встаньте. Благотворное общество и спасение жизней - цель зала Ста трав. Я просто надеюсь, что такого рода происшествие никогда не повторится. Человеческая жизнь имеет первостепенное значение. Никто не должен когда-либо брать чью-то жизнь и торговать ею ради богатства. Законы Да Шун не только наказывают нечестивых, но и помогают держать сердце человека в рамках. И добро, и зло одинаково отмечены, поскольку карма влияет на реинкарнацию. Законы держат сердце в покое».

Сюань Тянь Хуа возглавил аплодисменты, и граждане также начали аплодировать.

Фэн Чен Юй, однако, впилась взглядом в эту сцену с глазами, наполненными горечью. Она ненавидела, что человек, стоявший за этим, был настолько глуп. Мало того, что они не справлялись с Фэн Юй Хэн, они даже помогли поднять аплодисменты в честь зала Ста трав. Она действительно не знала, причинил ли этот человек ей боль или помогал ей.

Никто не видел, что через дорогу от зала Ста трав была девушка, одетая в бамбуковую шляпу с марлей, закрывающей лицо. Она смотрела с еще большей горечью, чем Чен Юй. Опираясь немного на кирпичную стену, она яростно ударила по ней, и кровь потекла из ее пальцев ...

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 148**

Глава 148 – Вам надоело жить?

Дело в зале Ста трав окончательно разрешилось, и Фэн Цзинь Юань также вздохнул с облегчением.

В последнее время вопросы суда были неясны. Император проявил предвзятость по отношению к некоторым принцам и наказывал и унижал других. Единственный, на кого он полагался, был девятым принцем, и он был никчемным. Это привело к тому, что высокопоставленные чиновники провели множество частных дискуссий.

Что-то еще более неясное, чем состояние судов, было его собственной семьей Фэн. Между двумя из его дочерей одна из них неоднократно восхвалялась, а другая была наказана неоднократно. Как премьер-министр, это было чем-то, что смутило его.

Но Фэн Цзинь Юань всегда был осторожен. Независимо от того, насколько высоко хвалили Фэн Юй Хэн, он не надеялся, что этот вопрос перерастет до такой степени, что его будет трудно контролировать. Фэн Юй Хэн поддерживал дикий девятый принц, но его семья Фэн ничего не имела.

Фэн Цзинь Юань глубоко поклонился Сюань Тянь Хуа и сказал: «Огромное спасибо принцу Чун за помощь в сохранении контроля над ситуацией для семьи Фэн».

Сюань Тянь Хуа все еще сохранял нежный вид и слегка поднял руку: «Пожалуйста, встань, министр Фэн. Это так же несложно, как поднятие руки. Это также поможет моей маленькой сестре». Как прямо, так и косвенно, его слова дали понять, что он только пришел помочь Фэн Юй Хэн.

Фэн Цзинь Юань привык к тому, как братья относились к семье Фэн. Он также не возражал, поэтому он еще раз поблагодарил его, прежде чем сказать Фэн Юй Хэн: «Мы задержались довольно долго. Мы должны идти».

Фэн Юй Хэн кивнула, а также сказала Сюань Тянь Хуа: «Большое спасибо седьмому брату за то, что он помог мне выйти из затруднительного положения. А-Хэнг нужно отправиться с семьей сегодня и вернуться в графство Фэн Тонг, чтобы сделать пожертвования нашим предкам. Это займет около месяца, прежде чем мы сможем вернуться в столицу. Когда Сюань Тянь Мин вернется из военных лагерей, седьмой брат, скажи ему об этом».

«Да». Сюань Тянь Хуа сделал два шага: «Будь осторожна в дороге. Даже после того, как вы прибыли, позаботьтесь о себе. Я обязательно сообщу Мингеру, так что тебе не нужно беспокоиться».

Фэн Юй Хэн улыбнулась и взглянула на него, отступая еще на несколько шагов, прежде чем вернуться к матриарху: «Бабушка, пойдем».

Члены семьи Фэн снова попрощались с Сюань Тянь Хуа и сели в экипажи.

Фэн Чен Юй, однако, споткнулась, когда она прошла мимо Сюань Тянь Хуа. Ее тело упало боком к Сюань Тянь Хуа; однако он внезапно уклонился. Чен Юй была застигнута врасплох и упала на землю.

Йи Юэ бросилась вперед, пытаясь помочь ей. Матриарх была также очень потрясена этим и неоднократно спрашивала: «Тебя обидели?»

Чен Юй разозлилась в печали, но ей не хватило смелости поднять голову, чтобы посмотреть на Сюань Тянь Хуа. Подняв юбку, она бросилась заходить в карету.

Уже сидя в карете, Фэн Юй Хэн подняла занавеску и увидела эту сцену. Увидев, что Сюань Тянь Хуа смотрит в ее сторону, она не могла не закрывать рот и смеяться, заставляя Сюань Тянь Хуа беспомощно качать головой.

Наконец, кареты медленно начали двигаться. Отвлекшись на все утро, они устали физически и умственно. Каждый из них закрыл глаза, чтобы поспать в карете. Фэн Юй Хэн не стала исключением.

Эта поездка была спокойной. Через двенадцать дней графство Фэн Тонг стало видно. Только тогда Яо Ши вздохнула с облегчением и сказала с некоторым беспокойством: «Меня всегда беспокоило, что что-то случится на дороге».

Фэн Юй Хэн утешила ее: «Не бойся. Есть меры, которые можно предпринять в любой ситуации». Но она знала, что это мирное путешествие - это всего лишь спокойствие перед неизбежным штормом. Фэн Чен Юй потратила много энергии, чтобы вернуться в графство Фэн Тонг, так что это не могло быть действительно ради того, чтобы делать подношения предкам.

Она прищурилась и подняла занавеску, чтобы посмотреть через окно. Вдали можно было увидеть графство Фэн Тонг. Это было похоже на сеть, которая была подготовлена и ожидала ее прибытия.

Кареты остановились на границе, маркированной камнями в графство Фэн Тонг. Был ровно полдень 22-го числа девятого месяца. Солнце в конце осени все еще было сильным. Когда всем в семье Фэн начали покидать свои экипажи, солнце светило так ярко, что они не могли открыть глаза.

Хан Ши сидела в карете в самом конце. Качание от путешествия заставило ее немного утомиться. Когда она вышла из кареты, она даже не подняла голову, прежде чем крикнуть: «Почему мы так рано выходим? Разве мы еще не далеко от ворот?»

Ее крики озвучивали мысли всех остальных. Все считали, что кареты не должны были останавливаться здесь на границе.

Но им не нужно было останавливаться. После прохождения пограничного маркера в округе Фэн Тонг был только небольшой путь. Теперь эта дорога была полностью заблокирована группой людей. Она была настолько тщательно заблокирована, что даже человеку было трудно пройти, а тем более карете.

Яо Ши уставилась на группу людей, блокирующих дорогу, нахмурившись. Опираясь на Фэн Юй Хэн, она тихо сказала: «Это люди из семьи Чэнь».

Только тогда она вспомнила, что семья Фэн и Чэнь Ши родились и воспитывались в округе Фэн Тонг. Именно из-за этого, когда Фэн Цзинь Юань участвовал в имперском экзамене, Чэнь Ши могла иметь возможность позаботиться о матриархе в старом доме. Но семья Чэнь, которая блокирует дорогу, в чем смысл этого?

Некоторое время семьи Фэн и Чэнь сопротивлялись друг другу на этой маленькой дороге.

Фэн Цзинь Юань стоял, заложив руки за спину, с темным выражением лица. Глядя на группу людей из семьи Чэнь, он холодно сказал: «Уступи дорогу!»

Семья Чэнь не ответила и не уступила. Вместо этого они продвинулись на пару шагов вперед.

Матриарх Фэн чувствовала, что эта семья была поистине слишком презренной «Что вы делаете? Вы действуете как короли этой дороги? Есть ли еще законы в этом мире?»

Фэн Юй Хэн топала к матриарху и тихо сказала: «Бабушка, не сердись. Из всех вещей спокойствие является самым важным».

Когда она продвинулась вперед, эмоции семьи Чэнь сразу изменились, так как два старейшины в возрасте 70 лет шатко пошли вперед. Посмотрев на Фэн Юй Хэн, они спросили: «Ты эта девушка из семьи Фэн?»

Фэн Юй Хэн спросила: «Какая девушка?»

Тем не менее, Фэн Чен Юй быстро пошла вперед и схватила руки двух старцев, слезы начали падать с ее глаз: «Третий великий дядя, четвертый великий дядя, Чен Юй очень скучала по вам!»

Двое стариков немедленно успокоились, увидев Чен Юй. Они похлопали ее по спине, вытирая слезы.

Тот, кого она назвала третьим великим дядей, спросил ее: «Твой старший брат сказал, что вторая дочь семьи Фэн вызвала смерть твоей матери. Это она?»

Чен Юй была шокирована: «Почему брат сказал это? Хотя вторая сестра обычно не ладит с нами, привести к смерти матери ... это преступление слишком велико. Великий дядя абсолютно не смел говорить беспорядочно».

«Хмф!» Старик холодно фыркнул: «Чен Юй, у тебя была хорошая личность с тех пор, как ты была молода, но ты не знаешь, что хороших людей легко запугать! Твоя мать была единственной дочерью нашей семьи в ее поколении. Чтобы она умерла от какого-то чужестранца, как вы хотите, чтобы мы мирились с этим?!»

Фэн Юй Хэн наблюдала этих двух стариков и нашла это довольно забавным. Она не могла не повернуть голову и спросить Фэн Цзинь Юаня, который был рядом с ней: «Отец, есть ли у семьи Чэнь возможность уладить долги с нашей семьей Фэн? Разве не говорилось, что как только дочь выходит замуж в семью, она становится частью семьи мужчины. Почему семья Чэнь неоднократно настаивала на том, чтобы нас считали посторонними Чэнь Ши?»

Не нуждаясь в ее напоминании, Фэн Цзинь Юань также испытывал дискомфорт от этих слов. Он сразу же стал несчастным: «Чэнь Ши вошла в ворота моей семьи Фэн. Споры и такие вопросы, естественно, решаются моей семьей Фэн. В любом случае, она умерла, и семья Фэн совершила похороны для нее, как главной жены. Что, семья Чэнь хочет вывести свою дочь из могилы семьи предков Фэн? Очень хорошо, этот премьер-министр немедленно вернется в семейную резиденцию, чтобы написать документ о разводе. Завтра вы можете отправить людей за гробом!»

В конце концов, Фэн Цзинь Юань много лет был премьер-министром. Слова, которые он произнес, оказали сильное давление на других. Для семьи торговцев, таких как семья Чэнь, как можно переносить такие угрозы? Если бы гроб Чэнь Ши был доставлен семьей Фэн, какова была бы ситуация?

Двое кричащих стариков немедленно закрыли рот. Однако Фэн Чен Юй сосредоточила свое внимание на Фэн Юй Хэн и сказала мягким и сладким голосом: «Вторая сестра, поздоровайся с третьим великим дядей и четвертым великим дядей. Они старейшины, поэтому вы должны приветствовать их и отдать должное».

Не дожидаясь, когда Фэн Юй Хэн заговорит, двое стариков сердито фыркнули. Один из них указал на Фэн Юй Хэн и сказал: «Ты просто стой там. Вы абсолютно не должны подходить и приветствовать нас! Мы не можем справиться с вашим великим поклоном. Это подавит нас».

Фэн Юй Хэн действительно хотела рассмеяться, но она также чувствовала, что другая сторона была старейшинами. Как бы там ни было, ей пришлось оставить им какое-то лицо. Она могла только соблюдать приличия и иметь дело с ними.

Матриарх больше не могла смотреть. Взглянув на людей семьи Чэнь, она сказала: «Быстро уходите с дороги!»

Старейшина Чэнь покачал головой: «Если вы хотите войти в графство, вы можете, но эта девушка и ее наложница-мать не должны входить».

Фэн Юй Хэн выпустила звук «э» и спросила Фэн Цзинь Юаня: «Судья графства Фэн Тонг - кто-то из семьи Чэнь?»

Фэн Цзинь Юань покачал головой: «Как это может быть».

«Тогда почему они говорят о том, чтобы впустить нас или нет?»

Фэн Цзинь Юань также не очень ясно понял: «Люди из семьи Чэнь, не чрезмерны».

«Чрезмерны?» Старик снова рассердился: «Прекрасная дочь нашей семьи была перенесена в ваше поместье Фэн. Но в 30 лет она провела похороны. Кто же чрезмерен?»

«Жизнь и смерть определяются небесами. Ее собственное тело было не очень хорошим, так кого можно обвинить в этом?»

«Фэн Цзинь Юань!» Старик трепетал от гнева: «Вы должны быть предельно ясны по этой причине. Сегодня я оставлю вещи на этом этапе. Если вы хотите войти в графство, вы должны оставить здесь эту мать и дочь!»

На лице Фэн Юй Хэн появилась мрачность, а суровый взгляд охватил ее глаза. Увидев это, матриарх Фэн содрогнулась и подсознательно отступила на пару шагов. Затем она услышала, как Фэн Юй Хэн говорит: «Вы не позволите мне и моей маме пройти? Очень хорошо! Я должна спросить, какую из семи ошибок она совершила? Какая причина заставила семью Фэн прогнать мою мать? Чэнь Ши была наложницей, продвигавшейся к позиции главной жены и изначально не получала много внимания. Ваша семья Чэнь выиграла, но не нашла поводов для смеха. Вместо этого вы теперь осмеливаетесь так себя вести? Как это принесет вам пользу в случае краха семьи Фэн?»

Когда она заговорила, она шла вперед. Сильная и угнетающая аура истощалась из ее тела, заставляя двух стариков и остальных членов семьи Чэнь отступить.

Фэн Юй Хэн не закончила говорить: «Ваша семья Чэнь предположила, что просто покинуть столицу будет достаточно? После всех этих лет, пока семья Фэн желает, она может переместить палец и посмотреть, сколько чиновников вы подкупили и сколько денег вы потратили. Люди из семьи Чэнь, вам надоело жить? Вы хотите жить в тюрьме?»

Она посмотрела на них глазами, которые, казалось, пришли из ада. Она смотрела прямо на старика, опасаясь, что он упадет прямо к ней от страха.

70-летние руки и ноги, как они могли справиться с падением. Попав на землю, он не мог долго стоять.

Другой старик сердито стучал, указывая на Фэн Цзинь Юаня: «Это то, как воспитывает твоя семья Фэн?»

Человек, который ответил, была матриархом Фэн: «Ваша семья Чэнь не имеет права говорить, как наша семья Фэн воспитывает своих дочерей. Если бы не лицо Чен Юй, может ли ваша семья Чэнь существовать до сих пор? Вам нужно объяснение? Отлично! Разве Цзы Хао не наблюдает за могилой? Пусть Чен Юй смотрит на могилу вместе с ним!»

Слова матририха заставили лицо Чен Юй побледнеть от страха. Когда ее рот был частично открыт, ни одного звука не послышалось.

Даже семья Чэнь не думала, что матриарх Фэн могла бы сказать такие вещи. Некоторое время они не двигались. Высокомерные голоса, которые хотели отомстить за Чен Юй, постепенно утихали.

В действительности, они были напуганы словами Фэн Юй Хэн. Семья Чэнь была купеческой семьей. После многих лет ведения бизнеса подкуп правительственных чиновников был распространенным явлением. Особенно после долгих лет великолепного ведения дел со многими чиновниками суда сумма денег, которая перешла в их руки, была безгранична. Если они действительно навредят семье Фэн, тогда, если бы премьер-министр первого ранга хотел уничтожить купеческую семью, разве это не было бы невероятно легким делом.

Люди семьи Чэнь открыли путь под руководством четвертого великого дяди. Два старика, один сидел на земле, один стоял в стороне, смотрели, как кареты семьи Фэн вошли в графство Фэн Тонг. В конце концов, их глаза приземлились на Фэн Юй Хэн, которая осталась на стороне матриарха.

Дочь этой наложницы вернулась в столицу как давно? Она получила милость матриарха, казалось, что она была угрозой для позиции Чен Юй. Ее действительно нельзя было держать рядом. Ее нельзя было держать рядом!

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 149**

Глава 149 – Это дочь моей семьи Фэн первой жены

Проходя мимо блокады семьи Чэнь, группа семьи Фэн очень быстро вошла в округ Фэн Тонг. Фэн Цзинь Юань отклонил приглашение банкета судей и привел всю семью в семейную резиденцию Фэн.

Вначале люди семьи Чэнь спокойно следовали за группой повозок, так как они все еще были полны гнева; однако, когда группа приблизилась к резиденции Фэн, они больше не следовали за ними.

Семья Фэн определенно не велика. Это был простой маленький двор.

Когда они прибыли, уже кто-то стоял у ворот, чтобы приветствовать их. Фэн Юй Хэн посмотрела на этого человека и увидела, что это пожилой человек, которому, по меньшей мере, 80. В синем халате, его волосы, брови и борода были все чисто белые. Однако, в отличие от двух старейшин из семьи Чэнь, он не сгорбился. Вместо этого его лицо было розовым и поза в вертикальном положении.

Фэн Цзинь Юань и матриарх быстро пошли вперед и преклонили колени перед старейшиной, сказав: «Старейшина клана».

Члены семьи Фэн также быстро опустились на колени и сказали в унисон: «Старейшина клана».

По пути Фэн Юй Хэн слушала, как Яо Ши говорит о вопросах этой резиденции. С тех пор, как Фэн Цзинь Юань стал официальным лицом в столице, один за другим, весь клан Фэн перешел на более высокие должности, и не многие остались. Это были в основном только старые и слабые.

Недавно этот старец клана достиг 80 лет и представлял поколение дедов Фэн Цзинь Юаня. У него был большой престиж в семье Фэн. Было сказано, что он был очень честным, но строгим человеком. Он практически никогда не вмешивался в дела между молодым поколением, но как только он стал участвовать, он определенно не проявлял предвзятости.

Пока она размышляла, она услышала, как старейшина клана сказал: «Цзинь Юань, ты настоящий премьер-министр. Логично, что вы не должны проводить такую церемонию. Но правила семьи Фэн не могут быть нарушены. Вы вернулись, чтобы сделать подношения нашим предкам, поэтому вы не можете пропустить одну любезность».

Фэн Цзинь Юань сказал: «Старейшина клан прав».

«Да». Старик кивнул: «Вы все можете подняться».

Фэн Цзинь Юань был первым, кто встал, затем помог матриарху. Сразу после этого все в семье Фэн встали.

Фэн Юй Хэн заметила, что взгляд старца клана, казалось, пронесся мимо нее, но не остановился. Взглянув на Чен Юй, он просто взглянул на нее, а затем взглянул в сторону. В конце концов, его взгляд упал на Цзинь Чжэнь.

Фэн Цзинь Юань сразу подумал о чем-то. Вопрос о принятии Цзинь Чжэнь в качестве наложницы оставался неизвестным остальной части клана, поэтому он быстро сказал: «Это новая наложница, у которой был внук».

Старейшина махнул рукой: «Нет необходимости сообщать клану о таких мелочах. Наложница не сможет войти в генеалогическую запись. Вы сами можете решить все. Следуйте за мной».

Закончив говорить, он обернулся и вошел в резиденцию, сложив руки за спиной. Некоторые слуги направляли водителей карет туда, где можно было их оставить, а члены семьи Фэн вошли во внутренний двор.

Если бы возвращение в резиденцию предков происходило ежегодно, тогда правил было бы меньше. Для кого-то вроде Фэн Цзинь Юаня, который не возвращался много лет, количество правил было явно выше.

Не давая им возможность отдохнуть и до того, как комнаты были назначены, старик сказал: «Зал предков уже открыт. Цзинь Юань, приведи свою мать, твою официальную жену и дочь первой жены вместе со мной, чтобы помолиться в зале предков».

Как только эти слова были сказаны, Чен Юй вытерла слезы и опечалилась: «Старейшина клана, моя мать уже скончалась».

Старейшина клана взглянул на Чен Юй и в замешательстве спросил Фэн Цзинь Юаня: «Это дочь, родившаяся от наложницы? Почему она не знает правил?»

Фэн Цзинь Юань чувствовал себя смущенным: «Это Чен Юй. Она не дочь наложницы. Она старшая дочь первой жены».

«Дочь первой жены?» Старейшина клана посмотрел на Чен Юй и долго размышлял: «Хм, я помню другие. Вашу старшую дочь зовут Фэн Чен Юй, но твоя старшая дочь не дочь первой жены, это вторая дочь!» Когда он сказал это, он посмотрел на Фэн Юй Хэн и помахал ей: «Ты А-Хэнг? Подойди к прадеду».

Лицо А-Хэнг озарилось изящной улыбкой, когда она подошла и поклонилась старейшине клана: «А-Хэнг приветствует прадеда».

Старейшина клана немного помог ей и сказал: «Это моя дочь семьи Фэн первой жены».

Глаза Чен Юй сразу наполнились слезами. Она повернулась лицом к матриарху и Фэн Цзинь Юаню с заполненными горем глазами, но теперь, рядом со старцем, матриарх стала кем-то из молодого поколения. Что ей было нужно сказать?

Фэн Чен Юй жестоко скрежетала зубами. Существование Фэн Юй Хэн все больше беспокоило ее. Она ненавидела, что она не может просто бросить этого человека вглубь гор, чтобы накормить волков.

Фэн Цзинь Юань знал, что для жителей семейной резиденции Яо Ши и Фэн Юй Хэн все еще были главной женой и дочерью первой жены. Люди из старого дома все придерживались старых знаний, и он не хотел слишком много спорить со старейшиной клана сейчас. Он сказал Яо Ши: «Пошли. Следуйте за этим премьер-министром».

Яо Ши молча последовала за Фэн Цзинь Юанем и матриархом. Ее лицо было невыразительным. Даже когда она прошла мимо старейшины кланов, она не произнесла ни слова.

Они вошли в зал предков и встали на колени. Затем пришли слуги и протянули им фимиам. У каждого человека было три палочки ладана, и все были освещены.

Был член клана, который отвечал за пение. Наконец, после того, как ритуал был завершен, матриарх вышла и положила ладан в кадило.

Фэн Юй Хэн и Яо Ши действовали в соответствии с правилами для дочери первой жены и главной жены. После этого Яо Ши ничего не чувствовала. В конце концов, она была изначальной главной женой. Она не могла быть более знакома с этими ритуалами. Фэн Юй Хэн, однако, была немного обеспокоена. Если бы не слуги, направляющие ее, она действительно не знала, что делать. Даже в этом случае все еще были случаи, когда ее действия были неправильными, что заставило человека, который повторял сутры несколько раз, взглянуть на нее.

Но ей все равно. После того, как ладан был помещен, она взяла инициативу, чтобы извиниться перед старейшиной клана: «А-Хэнг долго жила в горной деревне и не изучала правила резиденции кланов. Для тех областей, которые я не знала, я надеюсь, что прадед простит это».

Фэн Цзинь Юань так рассердился, что хотел ударить ее по лицу. Горная деревня это, горная деревня. Она не забудет упоминать горную деревню, независимо от того, куда она пошла. Она боялась, что другие не узнают, что она жила в горной деревне или что-то еще?

Его выражение лица было ясно видно Фэн Юй Хэн, которая не могла не рассмеяться над ним.

Теперь вы знаете, что такого рода вещи легко сказать, но звучат они плохо? В то время, о чем вы думали, когда вы продвигали наложницу на должность главной жены? Выполнены бесстыдные вещи, но теперь вы хотите, чтобы другие сохраняли вашу репутацию? Мало того, что я, твоя марионетка, я должна оторвать еще один слой, прежде чем повеселиться.

«Вопрос А-Хэнг и наложницы-матери Яо, прибывающей в зал предков, чтобы сегодня отдать уважение, я надеюсь, что прадед будет следить за тем, чтобы никто не рассказывал об этом посторонним». На лице Фэн Юй Хэн появилось выражение беспокойства. Когда она заговорила, она повернула голову в сторону, где была Чен Юй, на ее лице появилось нервное выражение.

Старейшина клана был совершенно озадачен: «Почему?»

«Потому что ... А-Хэнг не является настоящей дочерью первой жены, в конце концов. Наложница мать Яо также не главная жена! Только теперь люди семьи Чэнь заблокировали дорогу в графство и кричали об избиении и убийстве. Если они узнают, что А-Хэнг и наложница мать Яо пришли в зал предков, а старшая сестра не сделала этого, возможно ... они ожесточатся».

«Они осмелятся?» Глаза старейшины клана загорелись, и его борода дрожала. Размышляя о том, что сказала Фэн Юй Хэн, он спросил матриарха: «Если ваша семья всегда была такой неразборчивой, вам не нужно было возвращаться и делать жертвы!»

Матриарх дрожала от страха. Она поспешно поклонилась: «Старейшина клана преувеличивает. Вопросы семьи были неправильно поняты этим старым. Это не повторится». Когда она говорила, она внутренне обвинила Фэн Юй Хэн. Были времена, чтобы раскрыть тайну, но она должна была сделать это до старейшины клана. На самом деле, неважно, поклонялись ли они этому старому дому, но ее муж все еще был похоронен здесь!

Фэн Цзинь Юань также сказал: «Вопросы семьи не должны обсуждаться. Семья Чэнь - это не что иное, как беспорядочная толпа, о которой не стоит упоминать».

Старейшина кивнул, затем посмотрел на группу людей, стоящих во дворе, особенно Фен Чен Юй. Эта внешность заставила его почувствовать, что она не годится.

Он прожил более 80 лет и встретил бесчисленное множество людей. Он слышал, что у Фэн Цзинь Юаня давно родилась дочь феникса, но если это была Фэн Чен Юй ... она не должна была выглядеть так.

«Забудь об этом, ты можешь отдохнуть. Там будут слуги, которые приведут вас в свои комнаты. Что касается дочери первой жены и дочери наложницы, независимо от того, что вы решаете, это ваше личное дело. Но здесь семья Фэн признает Яо Ши и А-Хэнг».

Сказав это, старейшина клана ушел.

Фэн Чен Юй повернула голову, не желая смотреть на него. Она уже мысленно прокляла этого старика 50 с лишним раз.

Фэн Юй Хэн была довольна, увидев выражение Чен Юй. Перетаскивая Яо Ши, она покинула предков. Затем она сознательно остановилась перед старшей сестрой и сказала: «В течение этих нескольких дней мы станем причиной раздражения старшей сестры. Это все решение старейшины клана. А-Хэнг не может ничего с этим поделать. Если вы недовольны, поговорите со старейшиной об этом! Вы смеете?»

Что могла сказать Фэн Чен Юй? Повернувшись, она ушла с Йи Юэ.

Матриарх спросила слуг: «Где молодой мастер Фэн Цзы Хао?»

Слуги были слегка испуганы и осторожно задумались, прежде чем ответить: «Мадам говорит о том, что молодой господин наблюдает за могилой, верно? Он живет в горах. Старейшина клана построил небольшую комнату для своей соседней могилы. Он также оставил личного слугу, чтобы следить за ней».

Матриарху стало жаль его, и она не могла не взглянуть на Фэн Цзинь Юаня.

Фэн Цзинь Юань не думал, что старейшина клана фактически прогонит Цзы Хао в горы, но именно он сказал, чтобы Цзы Хао наблюдал за могилой. Теперь этот ребенок действительно наблюдал за могилой, так что он мог сказать? Он мог только успокоить матриарха, сказав: «Рано завтра утром я пойду на гору, чтобы увидеть его».

Слуги привели всех в свои комнаты. Фэн Юй Хэн помогла Яо Ши устроиться. Увидев, как она легла на кровать, она вернулась в свою комнату.

Ван Чуан помогла ей с постельными принадлежностями, а Хуан Цюань получила еду, посланную слугами: «Молодая мисс, приходите немного поесть. Я видела, как некоторые слуги отправляли пищу и на сторону мадам».

Хотя в резиденции клана Фэн было не так много мастеров, было много слуг. Большинство из них находились в поисках членов клана, которые иногда возвращались.

Когда Фэн Юй Хэн поела, она снова взглянула на эту комнату. Она заметила, что есть кисть и чернила. В мгновение ока ей пришла в голову идея.

Она подошла к столу с кисточкой и чернилами. Два слуги были смущены и могли только следовать. Они увидели, как Фэн Юй Хэн разорвала лист бумаги, поднеся кисть и написав несколько плохо разборчивых слов.

Хуан Цюань ударила рукой по лицу: «Молодая мисс, вы слишком долго практикуете хлыст, ваш почерк испортился?»

Она закатила глаза на Хуан Цюань: «Взгляните и посмотрите, чей почерк это напоминает?»

Ван Чуан была более серьезной и посмотрела на письмо. Она увидела, что Фэн Юй Хэн написала: «Приходите сегодня вечером на гору Ци Фэн. Этот почерк и тон ... Фэн Цзы Хао?»

Фэн Юй Хэн посмотрела на нее, а затем положила его в руки Ван Чуан: «Найди шанс поместить его в комнату Фэн Чен Юй. Удостоверьтесь, что она это увидит».

Хуан Цюань смутилась: «Почему?»

Фэн Юй Хэн не удержала ее догадки, объяснив: «Фэн Чен Юй приложила такие большие усилия, чтобы доставить нас в графство Фэн Тонг. Почему это? Вы действительно считали, что это ради подношений?»

«Молодая мисс считает, что она и Фэн Цзы Хао планировали подставить вас?»

«Это просто предположение. Независимо от того, правильна ли моя догадка или нет, причинение ей неприятностей не повлияет на нас».

Сделав что-то плохое, ее настроение было хорошим. Фэн Юй Хэн съела две миски еды перед тем, как лечь на отдых.

Два часа спустя Йи Юэ обнаружила эту записку перед кроватью. Озадаченная, она принесла его Фэн Чен Юй: «Молодая мисс, пожалуйста, посмотрите».

Чен Юй открыла записку и взглянула на ее содержимое. Она сразу же определила, что это был почерк Фэн Цзы Хао, и уведомила Йи Юэ: «Зажгите свечу и сожгите эту заметку».

Йи Юэ действовала соответственно, но она также с любопытством спросила: «Это послал старший молодой мастер?»

Чен Юй впилась взглядом в нее и усмехнулась: «Если бы это был не он, кто еще это мог быть. Сегодня вечером вы будете сопровождать меня на гору Ци Фэн».

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 150**

Глава 150 - Потакание удовольствиям на могиле предков

В полночь в ту же ночь Фэн Чэнь Юй накрыла себя темным капюшоном. С Йи Юэ она выскользнула из боковой двери резиденции.

Эти двое были очень осторожны, поскольку боялись, что их раскроют. К счастью, графство отличалось от столицы. Ночью на дороге не было ни одного человека. Не было даже ночного патруля.

Они уже практически прошли весь путь до основания горы Ци Фэн. Чэнь Юй прислонилась к большому дереву, задыхаясь от напряжения.

«Молодая мисс, просто пройдите немного дальше. Когда мы войдем на гору, будет лучше». Йи Юэ почувствовала, что очень обеспокоена, увидев, что Чэнь Юй, похоже, не может продолжать идти.

Чэнь Юй яростно посмотрела на нее и прокляла: «Ты бесполезная сука. Не думай, что я не знаю, какие у тебя идеи. Через некоторое время, когда мы встретимся с братом, наблюдайте за своим умом, ртом и глазами, иначе вам нужно будет следить за своей собственной задницей!»

Йи Юэ резко и быстро пообещала ей: «Этот слуга только здесь, чтобы сопровождать юную мисс и даже не взглянет на старшего молодого мастера».

«Знать себя хорошо достаточно».

Йи Юэ почти плакала: «Молодая мисс, этот слуга не хочет видеть старшего молодого мастера. Это из-за того, что это место небезопасно. Попадем в горы, прежде чем отдохнуть».

Чэнь Юй холодно фыркнула, но не продолжала отдыхать. Плотно обернув вокруг себя плащ, она двигала ногами и направилась в горы. Однако она не знала, что двое людей идут позади них, одетые как призрачные тени. Их шаги были легкими и беззвучными, и они слышали каждое слово в разговоре Чэнь Юй.

Фэн Юй Хэн улыбнулась, потянув Ван Цюань. Она тихо сказала: «Я никогда бы не подумала, что Фэн Цзы Хао возьмет личную слугу своей младшей сестры!»

Ван Чуан чувствовала, что ее младшая мисс слишком сильно любила сплетни, но, думая больше о поведении Фэн Цзы Хао, нечего было удивляться: «Разве не говорилось, что он даже спал на кровати старшей молодой мисс Фэн. Дети семьи Фэн действительно очень интригуют».

Фэн Юй Хэн подняла бровь и посмотрела на нее, когда Ван Чуан почувствовала, что она сказала что-то не то, и быстро исправила: «Помимо молодой мисс».

Только тогда она с удовлетворением улыбнулась и продолжала вести Ван Чуан в эту погоню. В это время она услышала голос Бан Цзоу, как будто это был ветер: «Не только обращайте внимание на болтовню. Обратите внимание на поверхность дороги».

Фэн Юй Хэн разозлилась и ответила сквозь стиснутые зубы: «Твой хозяин еще не стал таким слепым».

Ван Чуан слегка рассмеялась, но ничего не сказала.

Что касается Чэнь Юй и Йи Юэ, которые были впереди, то они так и не попали на гору Ци Фэн. Они бродили по кругу, пока Йи Юэ не закричала неожиданно: «Нехорошо!»

Чэнь Юй испугалась и поспешно спросила ее: «Что случилось?»

«В записке старшего молодого мастера говорилось, что он хочет встретиться в горах, но не сказал, где в горах? Эта гора Ци Фэн довольно большая, поэтому куда мы пойдем искать его?»

Только тогда Чэнь Юй отреагировала. Йи Юэ была права. Для такой большой горы Ци Фэн, где они собирались пойти искать Фэн Цзы Хао?

Она огляделась и подумала немного, прежде чем сказать: «Пойдем на вершину. Я слышала, что старший брат живет в комнате на вершине. Мы не пропустим его, если будем искать там».

Фэн Чэнь Юй только помнила, что Фэн Цзы Хао жил на вершине, но она пренебрегала той причиной, по которой он там жил.

Поскольку это была родовая могила семьи Фэн, и Фэн Цзы Хао следил за могилой, если они хотели встретиться с Фэн Цзы Хао, им сначала нужно было увидеть могилу.

Таким образом, когда двое, наконец, достигли вершины, Фэн Юй Хэн и Ван Чуан успешно услышали два крика «Ах!» с удивлением.

Фэн Юй Хэн усмехнулась: «Разве они не просто вошли на кладбище. Нужно ли кричать с удивлением?»

Ван Чуан очень серьезно ответила: «Как правило, молодая мисс, которая пришла ночью на кладбище, должна кричать».

Но крики Чэнь Юй не продолжались очень долго. Йи Юэ плотно прикрыла ее рот и с тревогой сказала: «Молодая мисс, вы абсолютно не должны кричать! Помимо старшего молодого мастера, здесь живут другие члены клана!»

Чэнь Юй почувствовала, что из-за вида кладбища на ее лице вспыхнул холодный пот. Ее лицо также побледнело от страха по поводу того, что сказала Йи Юэ. Йи Юэ хотела отвести взгляд от этого бледного лица.

Из столицы, вплоть до округа Фэн Тонг, Фэн Чэнь Юй применяла черный румянец. Теперь, когда было, наконец, ночное время, она могла немного расслабиться. Однако для Йи Юэ, которая смотрела на ее затемненное лицо примерно десять дней, она почувствовала, что это белое лицо было немного неудобно.

«Кто там?» Внезапно раздался мужской голос и заставил Чэнь Юй еще раз трепетать от страха.

Однако глаза Йи Юэ загорелись. Она внимательно слушала этот голос и говорила с небольшим волнением: «Молодая мисс, не бойся. Это старший молодой мастер».

Взгляд Чэнь Юй повернулся к источнику голоса. Разумеется, она увидела приближение фигуры Фэн Цзы Хао с кладбища.

Она облегченно вздохнула и отдернула руку Йи Юэ ото рта. Быстро идя к Фэн Цзы Хао, ее сердце было наполнено радостью.

Фэн Цзы Хао также увидел их обоих и быстро подошел к ним и поспешно спросил: «Почему ты пришла? Я уже закончил работу. Для чего вы пришли? Если бы ты была обнаружена здесь, посреди ночи, разве все наши усилия не пропали бы?»

Чэнь Юй была ошеломлена: «Разве ты не позвал меня сюда?»

«Когда я позвал тебя?»

Ответ Фэн Цзы Хао заставил сердце Фэн Чэнь Юй немедленно пропустить удар. Неужели ее обманули?

Глядя снова на Фэн Цзы Хао, она увидела, что он даже не смотрит на нее. Вместо этого он смотрел прямо позади нее.

Сердце Чэнь Юй дрогнуло, она внезапно обернулась. Разумеется, у Йи Юэ был очаровательный вид, так как она приветствовала взгляд Цзы Хао. Они страстно смотрели друг на друга с аурой любви!

«Итак, это были вы!» Чэнь Юй яростно выплюнула эти слова и ударила Йи Юэ. «Ты дерьмовая слуга! Ради встречи с моим братом, ты действительно придумала такой план, чтобы я поднялась на гору!»

Йи Юэ опустилась на колени. Ее рука закрыла лицо от горя, она сказала: «Молодая мисс, успокойтесь. Это была не слуга! Эта слуга ничего не знает! Эта слуга ничего не знает!»

«Этот лист бумаги был передан тобой. Если это была не ты, то кто это был?» Гнев загорелся в глубине ее сердца. Затем она сердито повернула голову к Фэн Цзы Хао: «Надо мной издевалась Фэн Юй Хэн дома, а матриарх всем сердцем одобряет ее. Сколько я буду вынуждена страдать? С большим трудом я отправила всех обратно в старый дом, надеясь, что ваши планы будут успешными. Но вы на самом деле сотрудничали с этим слугой, чтобы обмануть меня? Фэн Цзы Хао, кого ты не подвел? Разве ты не подвел нашу мертвую мать?»

Фэн Цзы Хао был ошеломлен ее оскорблениями: «Когда я был в союзе с кем-нибудь, чтобы обмануть тебя? Когда я когда-либо обманывал тебя?» Раньше, с юного возраста и до настоящего времени, единственное, что он ненавидел видеть больше всего, была печаль Чэнь Юй. Эта маленькая сестра родилась слишком красивой. Она была такой прекрасной, что, когда она просыпалась или рассердилась, это заставило других хотеть на нее наброситься. Фэн Цзы Хао сделал пару шагов вперед, чтобы обнять Чэнь Юй: «Хорошая младшая сестра, брат действительно не обманул тебя».

Чэнь Юй поспешно отступила на пару шагов: «Не приходи сюда!» Она оттолкнула Фэн Цзы Хао с презрением и крикнула: «Ты даже хочешь развратить служанку со стороны своей сестры. Ты слишком бесстыден!»

Выплевывая эти слова, Чэнь Юй обернулась и побежала вниз по горе. Фэн Цзы Хао позвал ее сзади: «Чэнь Юй! Не беги, послушай брата!» Но он только выкрикнул пару раз, прежде чем остановиться. Что касается Йи Юэ, она не издала ни единого звука.

Чэнь Юй почувствовала, что этот вопрос слишком жесток. Этот старший брат никогда не делал ни одной надлежащей вещи с юного возраста до этого момента. В тот год, когда ему исполнилось двенадцать, Чэнь Ши нашла для него знающего человека. С тех пор казалось, что Фэн Цзы Хао стал зависимым. Каждый день и каждую ночь он повторял две вещи: поиск женщин и измена женщинам. Его руки действительно тянулись к служанке рядом с ней. Как она могла послужить такому старшему брату?

Чэнь Юй бежала, плача. Однако она не заметила, что до того, как она убежала очень далеко, Йи Юэ и Фэн Цзы Хао стояли слишком близко друг к другу.

Ван Чуан смущенно повернула голову и тихо сказала: «Что делает старший молодой мастер семьи Фэн? Это родовая могила!»

Фэн Юй Хэн ухмыльнулась: «Кто-то, кто переполнен похотью, заботится о таких вещах?»

Конечно же, по ее словам, Фэн Цзы Хао действительно даже не обратил внимания на могилу предков. Держа Йи Юэ, он начал поднимать руки вверх и вниз по ее телу. За очень короткий промежуток времени он разорвал ее одежду.

Что касается Йи Юэ, она также очень сильно скучала по Фэн Цзы Хао. Будучи спровоцированной до такой степени, она вела себя вызывающе. Двое не заботились ни о времени, ни о месте, и фактически начали потакать удовольствиям на могиле предков семьи Фэн.

Фэн Юй Хэн была раздражена: «Ван Чуан, скажи мне. Молодое поколение семьи Фэн, делающее такие вещи перед своими предками, может ли карма быть хорошей?»

Ван Чуан была слишком смущена, чтобы даже посмотреть, когда она дернула Фэн Юй Хэн: «Молодая мисс, давайте вернемся».

Фэн Юй Хэн хихикнула и сказала: «Не будьте в такой спешке. Смотрите немного дольше. Ван Чуан, не закрывай глаза все время. Для этого нет большого количества учебных материалов. Тебе стоит что-нибудь знать для того, когда ты выйдешь замуж».

Все лицо Ван Чуан стало ярко-красным от того, что она сказала. Она действительно не могла понять, как молодая мисс ее семьи может осмелиться сказать такие вещи!

Подобно тому, как Ван Чуан была упряма, они внезапно услышали звук бега из дальней горы.

Фэн Юй Хэн повернула голову и увидела, как Фэн Чэнь Юй бежала. Она засмеялась: «Ван Чуан, Ван Чуан, быстро открой глаза! Будет прекрасная сцена!»

Ван Чуан немного заинтересовалась, услышав ее. Открыв глаза, она увидела, как Фэн Чэнь Юй бросилась к Фэн Цзы Хао и Йи Юэ. Пока она бежала, она крикнула: «Слушай! Зверь!»

У Фэн Юй Хэн были острые глаза, и она сразу увидела большой камень в руке Чэнь Юй. Она подумала, что это отчаянно!

Конечно же, точно так же, как Фэн Цзы Хао и Йи Юэ, которые были погружены в эротическое настроение, увидели Чэнь Юй, они ужасно испугались. Прежде чем один из двоих мог отреагировать, Чэнь Юй уже подняла камень. Стремясь к голове Йи Юэ, она отчаянно кинула его!

Жалкая Йи Юэ не могла даже крикнуть, так как ее голова была разбита Чэнь Юй, и она потеряла свою жизнь на месте.

Фэн Юй Хэн ухмыльнулась: «Она действительно жестока!»

«Ах!» Так же, как она говорила, Фэн Цзы Хао внезапно закричал громко. Глядя снова, это была Чэнь Юй, которая душила его после того, как она убила Йи Юэ.

«Я убила твою суку!» Чэнь Юй практически отрезала, так как она отчаянно подавила Фэн Цзы Хао. Но ее сила не была сопоставима с мужской. Через несколько мгновений ее оттолкнул Фэн Цзы Хао.

«Ты потеряла рассудок?» Фэн Цзы Хао сердито начал истерику, пока снова покашлял: «Черт возьми. Этот человек просто заигрывает с девушкой. О чем, черт возьми, ты беспокоишься?»

«Заигрывает с девушкой? Ха-ха!» Чэнь Юй безумно рассмеялась: «Заигрываешь с девушкой, которая была служанкой твоей сестры? Заигрываешь с девушкой и предаешься удовольствию перед могилой предков? Фэн Цзы Хао, ты ублюдок! Почему ты не умрешь?» - крикнула она хрипло, так как вены в ее глазах начали пульсировать. Она просто не понимала. Как могла такая хорошая девочка, как она, иметь такого брата?

Фэн Цзы Хао также рассердился. Бросившись вперед, он схватил руку Чэнь Юй, так как его сознание стало мутным: «Хорошая младшая сестра, может быть, ты разозлилась, что брат заигрывал с этой девушкой? Не плачь, не плачь. Брат также любит тебя! Брат любит Чэнь Юй больше всего!» По его словам, он продолжил движение и толкнул Чэнь Юй вплоть до земли. С его отвратительным лицом он потер своей щекой щеку Чэнь Юй ...

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 151**

Глава 151 – Чёрт, против этого великого снова был заговор

Старая проблема Фэн Цзы Хао вновь подняла свою уродливую голову. Пока это была красивая девушка, даже если бы это была его собственная младшая сестра, он не отпустил ее.

Фэн Чэнь Юй также была довольно жестокой сегодня. Когда Фэн Цзы Хао вышел вперед, она яростно закусила ему шею. Будучи злобно укушенным, шея Фэн Цзы Хао истекала кровью, когда он громко закричал.

Чэнь Юй воспользовалась этим, чтобы встать и отчаянно сбежать с горы. Фэн Цзы Хао погнался за ней, сердито проклиная: «Дерьмовая девушка, подожди меня! Рано или поздно наступит день, когда ты станешь моей! Самая красивая девушка в столице? Хммм! Даже если бы ты была самой прекрасной на земле, ты могла стать только той, кто спит в моей постели!»

Чем больше Чэнь Юй слышала, тем более отвратительно она себя чувствовала. Она еще больше увеличила свой темп. Даже если бы она споткнулась здесь, она только скатилась бы на определенное расстояние, прежде чем она смогла бы отступить. Она знала, что ее брат уже потерял всякое чувство разума. Если бы она не побежала, он бы определенно напал на нее.

«Черт возьми!» Фэн Цзы Хао использовал свою руку, чтобы прикрыть шею, и вернулся с рукой, покрытой кровью: «Подожди, пока этот великий человек впервые встретится с этой шлюхой Фэн Юй Хэн сегодня. После этого у меня будет много времени, чтобы разобраться с тобой. Фэн Чэнь Юй, ты не можешь уйти от моей руки». Когда он заговорил, он взглянул на труп Йи Юэ и отбросил его с отвращением. Он пробормотал про себя: «К счастью, старейшин, которых отправил старик, сегодня не было. В противном случае может возникнуть еще большее волнение». Он наклонился и начал заботиться о трупе Йи Юэ.

Фэн Юй Хэн наблюдала, как он роет яму рядом с могилой предков и хоронит Йи Юэ перед уходом. Она мысленно заметила расположение этой дыры и позвала Ван Чуан, прежде чем отправиться вниз по горе.

К тому времени, как она вернулась в свою комнату в резиденции предков, уже было три утра. Хуан Цюань все время ждала их во дворе. Увидев, как они вернулись, она спросила: «Как это было?»

Лицо Ван Чуан стало красным, она ничего не говорила. Именно Фэн Юй Хэн сказала: «Это было настоящее зрелище».

Хуан Цюань не понимала, что означает это так называемое зрелище, но она увидела, что двое из них вернулись благополучно, что позволило ей вздохнуть с облегчением.

Два слуги вошли в комнату и зажгли свечу, прежде чем ухаживать за Фэн Юй Хэн. Увидев, как она заснула, они вышли из комнаты.

Фэн Юй Хэн все еще не привыкла к тому, чтобы слуга караулил ее ночью. Даже ночью, когда становилось уже темно, Бан Цзу был отправлен подальше.

Но сегодня вечером она почувствовала небольшое сожаление в том, что одна из двух девушек не осталась, потому что вскоре после того, как она легла, она почувствовала, что что-то не так. Казалось, что что-то в комнате медленно начало распространяться. Он был без запаха и бесцветен, но он напал на ее органы чувств довольно яростно.

Фэн Юй Хэн была уверена, что в комнате не было проблем, когда она вошла. Более того, когда она привела Ван Чуан в горы, Хуан Цюань продолжала следить за внутренним двором. Если бы кто-то вошел в ее комнату и что-то сделал, они определенно заметили бы.

Единственная возможность заключалась в том, что с самого начала было что-то в спальне.

Что бы это могло быть?

Она наклонилась и была поражена внезапным головокружением. На ее лицо бросилось тепло, и ее щеки сразу почувствовали жар. Этот жар распространился на ее уши.

Фэн Юй Хэн была медицинским офицером. Как она не могла понять, что это наркотик. Это был мощный афродизиак, который вступил в силу при вдыхании через нос. Эффективность была настолько велика, что она заставила ее почувствовать определенное желание, которому невозможно было сопротивляться.

Она заставила себя открыть глаза, поскольку ее видение уже расплывалось. Именно в этой дымке она уставилась на тумбочку.

Это оно! Должно быть, это была проблема со свечой.

В дневное время она была снаружи. Даже когда наступил вечер, она приготовилась уйти и не вошла в спальню. Эти свечи были зажжены в первый раз, когда она вернулась. Если бы они были зажжены заранее, аромат распространился бы полностью. Фэн Юй Хэн знала, что она не сможет избавиться от нее.

Используя последнее ее сознание, она направила свою правую руку к родинке с фениксом на ее левом запястье. С движением ее сознания все ее тело исчезло из-под кровати, оставив только некоторые разбросанные листы и температуру кипения горячего тела.

Войдя в свое пространство, Фэн Юй Хэн наконец-то расслабилась. По крайней мере, это место было только ее. Будь она заболела или лечилась от болезни, она могла избежать других людей, и это не учитывалось бы планами других.

Эффект препарата становился все более серьезным. Ее тело было невыносимо жарким, а рот невероятно сухим. Фэн Юй Хэн отчаянно ползала по полу. Она вспомнила, что под прилавком была минеральная вода. До тех пор, пока у нее была вода, до тех пор, пока она сможет пережить действие препарата, она будет в порядке. В любом случае, никто не придет в это пространство. Это было лучшее место для ее убежища.

Внутри пространства Фэн Юй Хэн делала все возможное. Внутри комнаты свеча, которая была подделана наркотиками, сломалась посередине. Когда она упала на землю, она едва коснулась занавеса, но огонь мгновенно вскочил и мгновенно охватил постель. Также в мгновение ока загорелось все, от одеял до постели.

Скрывшись в темноте, Бан Цзоу почувствовал, что что-то не так. Двигая его тело, он подошел к кровати и протянул руку. Он хотел вытащить Фэн Юй Хэн, но он ничего не нашел.

Бан Цзоу не посмел поверить в это и снова проверил кровать. И снова он ничего не нашел.

Пламя становилось все больше и больше. У него не было времени беспокоиться о том, что его кожа будет сожжена, поэтому он просто огляделся вокруг кровати. Когда он был уверен, что там никого нет, он почувствовал, как его сердце остановилось.

Он был скрытым охранником Фэн Юй Хэн. Его миссия состояла в том, чтобы обеспечить безопасность своего хозяина. Он определенно был уверен, что Фэн Юй Хэн не покинула спальню, но почему на кровати не было никого?

Огонь стал настолько большим, что он больше не мог стоять рядом с кроватью. Бан Цзоу крикнул несколько раз: «Хозяин? Хозяин!»

Как только он позвал во второй раз, дверь спальни была сломана. Он обернулся, отчаянно надеясь, что это будет Фэн Юй Хэн. К сожалению, это были Хуан Цюань и Ван Чуан.

В комнате начался большой пожар. Когда две девушки были в легком сне, они поняли, что что-то не так. Когда они ворвались, они увидели, как Бан Цзоу стоял в комнате, ошеломленный на месте. Пламя заставило его лицо выглядеть ярко-красным. Они также сделали жесткие контуры его лица совершенно очевидными.

Хуан Цюань рассердилась: «Что ты стоишь там в оцепенении? Быстро вытащи молодую мисс!»

Ван Чуан, однако, уже бросилась к кровати. Не беспокоясь о пламени, она бросилась на кровать.

Через некоторое время она вернулась. Уголки ее одежды загорелись, а некоторые из ее волос были сожжены. Хуан Цюань быстро подошла, чтобы помочь погасить огонь, когда она услышала, как Ван Чуан сказала: «Молодая мисс не в кровати».

Бан Цзоу также добавил: «Хозяина нет».

Хуан Цюань не понимала: «Нет? Что вы имеете в виду? Бан Цзоу, что ты говоришь?»

Бан Цзоу уже оправился от своего первого ужаса и сказал Ван Чуан и Хуан Цюань: «Я сразу заметил огонь и обыскал комнату. Я пришел, когда огонь был не очень большой, он хотел спасти хозяина, но на кровати не было никого».

Лицо его было холодным, и в его глазах появился яростный взгляд. На самом деле был кто-то, кто мог увести кого-то из-под его носа. Для скрытого стража это был самый большой провал.

«Я обязательно найду и верну мастера». Бан Цзо выкинул эти слова и исчез.

Хуан Цюань и Ван Чуан столкнулись с ожесточенным огнем, чувствующим не меньше беспокойства, чем Бан Цзоу. Губы Хуань Цюань дрожали, она спросила Ван Чуан: «Что мы будем делать. Мы потеряли нашу принцессу. Разве его высочество не будет наказывать нас?»

Кожа Ван Чуан ползла и чувствовала онемение: «Быть спрятанным будет считаться легким наказанием». Она вытащила Хуан Цюань и поддержала ее. Пожар уже дошел до двери, и многие слуги начали собираться во дворе после того, как его разбудили в шоке. Каждый из них начал кричать: «Огонь! Там огонь!»

Хуан Цюань раздраженно стиснула зубы: «Так, черт возьми! Я действительно хочу убить их всех и забыть об этом!»

Ван Чуан успокаивала ее: «Успокойся. Бан Цзоу уже отправился искать ее. Потушим сначала огонь, затем посмотрим, остались ли какие-то подсказки».

Хуан Цюань кивнула: «Хорошо, тогда я найду еще людей». После того, как она это сказала, она обернулась и вышла из комнаты. Когда она побежала, она громко закричала: «Огонь! Нужно потушить огонь!»

Ван Чуан задыхалась от дыма и больше не могла оставаться; однако она все еще хотела снова обыскать комнату. Таким образом, она просто разорвала платье и закрыла рот и нос. Выбрав места, где огонь был менее суровым, она обыскала еще несколько раз.

К сожалению, до тех пор, пока Хуан Цюань не вернулась с людьми, чтобы погасить огонь, Ван Чуан не нашла ни единого ключа.

Большой пожар на этой стороне заставил всех проснуться, включая старца. Все собрались во дворе, где остановилась Фэн Юй Хэн. Яо Ши всхлипнула, отчаянно пытаясь броситься вперед. Хуан Цюань крепко держала ее, неоднократно заявляя ей: «Молодая мисс не внутри. Мадам, вы абсолютно не должны торопиться!»

Но как могла Яо Ши услышать ее: «Если ее нет, почему она не вышла ко мне? А-Хэнг! А-Хэнг, скажи что-нибудь! Ты хочешь напугать свою мать до смерти?»

Фэн Чэнь Юй слушала, как она называет ее А-Хэнг и называет себя матерью, и почувствовала, что внутри нее вспыхнул пожар, но когда она посмотрела, как комната превратилась в пепел, она тоже очень обрадовалась.

Ее губы скривились в насмешке с радостью. Сжимая зубы, она тихо пробормотала: «Фэн Юй Хэн, было бы лучше, если бы сгорела настолько тщательно, что даже кости не остались. Для такого человека, как вы, вы абсолютно должны умереть!»

«Что ты сказала?» Внезапно она услышала призрачный звук рядом с ее ухом.

«Кто?» Чэнь Юй была очень шокирована и внезапно повернула голову, оглядываясь: «Кто ты?»

В то время, когда ей потребовалось развернуться, этот голос заговорил ей в другое ухо. Это был мужской голос. Было очень тихо, но было достаточно громко, чтобы она услышала ясно: «Если Фэн Юй Хэн сгорит до смерти в сегодняшнем огне, Фэн Чэнь Юй, я убью тебя и брошу тебя группе диких мужчин в северном пригороде столицы».

Ноги Чэнь Юй дрожали, она постоянно спрашивала: «Кто говорит? Кто это?»

К сожалению, она снова не слышала этого голоса. Однако слова, произнесенные этим человеком, оставили глубокое впечатление на ее сердце.

Какая ситуация была в северных пригородах столицы? Она слышала, что именно здесь жили жители низшего класса. Мужчины целый день стояли, ожидая, когда кто-нибудь наймет рабочих. Если не было работы, они стояли и говорили о женщинах. Жены каждой семьи просто остались в своих соломенных домах. Никто не осмеливался общаться с группами людей. По-видимому, в прошлом году была жена, которая собиралась родить. Без каких-либо других вариантов она отправилась искать мужа. В результате, когда она дошла до группы людей, они поступили как голодные волки и бросились вперед. Им было все равно, что она собирается родить. Они просто нагнули ее и изнасиловали.

В конце концов, ребенок был убит в утробе матери, и женщина умерла.

Чэнь Юй упала на землю и задохнулась, пытаясь поймать воздух. Если бы ее выбросили туда... тогда она могла бы умереть.

«Самая старшая молодая мисс». Внезапно раздался голос. Чэнь Юй удивилась и подняла голову, чтобы посмотреть. Это была Ван Чуан. Не зная, был ли это какой-то психологический фактор, она почувствовала, что Ван Чуан посмотрела на нее с любопытным взглядом, который имел некоторое понимание. С первого взгляда она почувствовала, что все было обнаружено. Она села на землю и немного отодвинулась назад, надеясь создать некоторое расстояние между ней и Ван Чуан. Но когда она отступила на шаг, Ван Чуан сделала один шаг вперед. Только когда Чэнь Юй оперлась на колодец и не успела бежать, она услышала, как Ван Чуан спросила ее: «Что именно вы и старший молодой мастер хотите сделать?»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 152**

Глава 152 – Если твой брат ублюдок, то, кто твой отец?

Чэнь Юй почувствовала, как ее голова взорвалась!

Три слова «старший молодой мастер» сразу же заставили ее сознательно вернуться на кладбище на вершине горы Ци Фэн. Перед ее глазами мелькнуло бесчисленное количество изображений. Были бесчисленные гробницы, были сексуальные отношения между Фэн Цзы Хао и Йи Юэ, был разбитый череп Йи Юэ, и Фэн Цзы Хао прижимал ее к земле, приближаясь к ней своим отвратительным лицом.

Фэн Чэнь Юй издала крик и прижала голову. Пряча лицо в колени, она неоднократно кричала: «Убирайся! Уходи!»

Люди семьи Фэн заметили это и подошли. Фэн Цзинь Юань шел впереди. Как только он подошел ближе, он услышал, как Ван Чуан спросила: «Старшая молодая мисс, что случилось?»

Он быстро пошел вперед и потянулся, чтобы оттолкнуть Ван Чуан. Он толкнул ее, но не мог сдвинуть с места. Фэн Цзинь Юань смущенно ругал ее: «С дороги».

Только тогда Ван Чуан отошла на пару шагов. В то же время она не забывала напомнить Фэн Цзинь Юаню: «Комната второй молодой мисс загорелась, так почему премьер-министр Фэн не спрашивает ни слова о том, как вторая молодая мисс?»

Так же, как рука Фэн Цзинь Юаня схватила руку Чэнь Юй, он услышал, как Ван Чуан сказала это. Только тогда он понял, что он действительно не спросил, как Фэн Юй Хэн. Но у него был собственный образ мышления: «Разве у вашей младшей мисс нет скрытого охранника на ее стороне?»

«Но вы ее биологический отец». Ван Чуан продолжала настаивать. Премьер-министр суда на самом деле был способен быть беспристрастным в этой степени. Чтобы относиться к своей собственной дочери так.

«Вы читаете лекцию этому премьер-министру?» Фэн Цзинь Юань также рассердился: «Хотя вы приехали из Южного дворца, не забудьте свою собственную позицию! Вы все еще просто слуга. Вам не нужно беспокоиться о семейных вопросах этого премьер-министра».

Ван Чуан сжала губы в насмешке. Она полностью проигнорировала предупреждение Фэн Цзинь Юаня. Просто взглянув на Фэн Чэнь Юй, она сменила тему: «Неужели старшая молодая мисс плохо себя чувствует? Почему я не вижу твоего личного слугу, девочку Йи Юэ, которая приходила со старшей молодой мисс?»

Чэнь Юй вздрогнула, затем внезапно подняла голову, чтобы посмотреть на Ван Чуан. По ее мнению, у нее только один вопрос повторялся: «Разве это могло быть связано с ее убийством, когда Йи Юэ была разоблачена?» Она отчаянно пыталась найти следы правды в глазах Ван Чуан, но лицо Ван Чуан было суровым и ее глаза ясны.

Фэн Цзинь Юань не понял ситуацию и спросил: «Где твой слуга?»

Чэнь Юй покачала головой, ее дыхание оборвалось: «Я не знаю. Дочь не знает! Отец, дочь очень испугалась. Только сейчас я снова увидела мать и дедушку!»

На этот раз она делала вид, что заболела и безумна, поэтому она не могла больше разбираться в рутине. Как только Фэн Цзинь Юань услышал это, он тут же закрыл рот. Он боялся, что он скажет что-то, чего он не должен, и подтолкнет что-то внутри сознания Чэнь Юй.

Именно Ван Чуан ответила: «Старшая молодая мисс, не волнуйся. Через несколько дней мы отправимся на пик горы Ци Фэн, чтобы сделать подношения». Она сознательно подчеркнула «пик горы Ци Фэн» и преуспела в том, что Чэнь Юй снова покрылась холодным потом.

В это время крики Яо Ши стали еще более истеричными: «А-Хэнг! А-Хэнг, где ты?» Внутри продолжалось движение. Помимо людей, которые тушили огонь, не было никого, кто выходил из комнаты. Яо Ши плакала и умоляла Хуан Цюань: «Иди спаси А-Хэнг. Разве вы не знаете боевые искусства? Сейчас огонь не такой уж большой. Я прошу тебя пойти за моим А-Хэнг. Когда она сказала это, она опустилась на колени на земле».

Хуан Цюань быстро поддержала ее и еще раз сказала ей: «Молодая мисс действительно не в комнате. Слуги уже обыскали внутри».

«Тогда куда она ушла? Почему она не вернулась после такого большого инцидента?»

Хуан Цюань не знала, как ответить, и могла только сделать тревожный взгляд, умоляя о помощи Ван Чуан.

Ван Чуан также вернулась. Помогая Хуан Цюань поддержать Яо Ши, она начала утешать ее: «Молодая мисс что-то сделала и ушла до наступления темноты». Затем она наклонилась к уху Яо Ши и тихо сказала: «У юной мисс скрытый страж от его Высочества. Она в порядке».

Только тогда Яо Ши немного успокоилась, но у нее все еще были сомнения. Она продолжала спрашивать: «Какими вопросами нужно заниматься посреди ночи?»

Также волнуясь, сюда пришли Ан Ши и Сян Ронг. Ан Ши успокаивала Яо Ши, а Сян Ронг держала Ван Чуан и спросила: «Сестра Ван Чуан, с моей второй сестрой ничего не случилось?»

Ван Чуан кивнула: «Третья молодая мисс, не волнуйся. Ничего не случилось». На самом деле она не знала, что с ней все будет в порядке. Размер пожара заставил ее почувствовать необъяснимую раздражительность. Несмотря на это, у нее оставалось плохое чувство, но она не могла говорить об этом с Яо Ши.

Матриарх Фэн была последней. Когда она приехала, огонь уже более или менее погас, но воздух все еще был наполнен удушающим дымом. Когда матриарх вошла во двор, она начала кашлять. Когда она увидела, что комната сожжена до того, чтобы оставить только рамку, она сразу же остановилась на месте.

Старик клана Фэн также стоял во дворе. Подойдя к комнате, он нахмурился.

Он чувствовал, что этот большой огонь был довольно странным. Резиденция клана Фэн стояла сто лет и никогда не загоралась. Почему она внезапно загорелась после возвращения группы из столицы?

С другой стороны, была Фэн Чэнь Юй, которая иногда начинала кричать. Старик клана посмотрел на сидящую рядом с колодцем девушку, которая считалась самой красивой из детей семьи Фэн. Он всегда чувствовал, что в ее глазах было немного свирепости. Даже когда она болела и кричала глупость, это было невыносимо поддельным.

Он не понимал. Видя, насколько это проницательный Фэн Цзинь Юань и Матриарх Фэн, как их можно одурачить таким плохим выступлением?

Но больше всего его разозлило то, что дом клана был в огне!

Фэн Цзинь Юань всегда хотел соревноваться и бороться, он не мог его контролировать. Даже если в столице была борьба за жизнь и смерть, это не имело к нему никакого отношения. Но теперь, когда это было связано с резиденцией, он был в конце своего терпения.

«Поскольку твой дед скучает по тебе, я приведу тебе слуг, отправляющих тебя на гору. Лично посмотреть на эту надгробную плиту будет лучше, чем бояться весь день». Старейшина уставился на Чэнь Юй и без волнения заговорил.

Чэнь Юй бессознательно снова закричала: «Нет! Я не хочу подниматься на гору! Я не хочу идти на кладбище! Нет! Я не хочу!»

Фэн Цзинь Юань схватил ее бесконечно взмахивающие руки и тяжело сказал: «Чэнь Юй! Остановись!»

Старейшина клана не мог не чувствовать любопытства, когда слушал крики Чэнь Юй: «Поскольку болезнь связана с сердцем, почему бы не относиться к ней с ее источником? Почему ты пришла, чтобы сделать подношения предкам? Если вы не поднимаетесь на гору и не делаете жертвы своим предкам, как будет лечиться эта болезнь?»

Матриарх наконец оправилась и подошла. Увидев, что старейшина клана разговаривает с Чэнь Юй, она быстро попыталась выступить посредником: «Подождем до дня рождения ее покойного дедушки и вместе взойдем на гору!»

Старейшина клана посмотрел на матриарха и спросил в замешательстве: «Почему бы не лечить болезнь раньше?»

Матриарх не знала, как ответить. Ван Чуан, однако, сказала: «Почему бы не привести старшего молодого мастера с горы. Братья и сестры близки, таким образом, старшая молодая мисс будет немного утешенной».

«Нет!» Крик Чэнь Юй стал еще более пронзительным, чем предыдущий: «Я не хочу его видеть! Даже если я умру, я не хочу видеть этого ублюдка!»

«Точно». Оставив сторону, наблюдая за шоу, Хан Ши заговорила: «Это твой брат. Он также сын мужа. Если ты оскорбляешь его, то кто же тогда твой отец?»

«Ты закрой рот!» Фэн Цзинь Юань почувствовал, что потерял все лицо! Как эта незначительная наложница и дочь были настолько небрежны перед старшим кланом и слугами клана Фэн?

«Огонь был погашен? Если огонь погас, вернитесь в свои комнаты и спите! Здесь нет ничего!» Он ругал Хан Ши. На его лице теперь было просто раздражение. Больше у него не было доброй любви.

Хан Ши горела в ее сердце, так как слезы наполнили ее глаза. Отойдя, она ушла.

Цзинь Чжэнь, которая следила за Фэн Цзинь Юанем, немного беспокоилась. Она позаботилась о том, чтобы взглянуть на выражения Ван Чуан и Хуан Цюань и почувствовала, что что-то не так. Если бы Фэн Юй Хэн действительно была в порядке, почему бы этим двум слугам так паниковать?

«Муж». Она мягко подошла и тихо сказала: «В любом случае, болезнь старшей молодой мисс - это не то, что можно вылечить за день или два. Как насчет того, чтобы помочь ей вернуться в свою комнату, чтобы отдохнуть. Муж, самый насущный вопрос на данный момент – это поиск второй молодой мисс!»

Фэн Цзинь Юань, очевидно, знал, что ему следует беспокоиться о том, что случилось с Фэн Юй Хэн; однако он искренне надеялся, что эта дочь внезапно умерла. Было бы лучше, если бы этот огонь превратил ее в золу. Подобно этому, кто знает, сколько головной боли избежит семья Фэн. С этого момента ему больше не нужно будет взаимодействовать с девятым принцем.

Цзинь Чжэнь долго обдумывала слова Фэн Цзинь Юаня, как она не могла понять, о чем он думает. Но Цзинь Чжэнь не надеялась, что Фэн Юй Хэн умрет. Только с подарком Фэн Юй Хэн она могла жить хорошей жизнью.

Таким образом, она тихо напомнила: «Вторая молодая мисс вышла с семьей. Если что-то случится, я боюсь, что будет трудно дать объяснение девятому принцу».

Фэн Цзинь Юань беспомощно кивнул и приказал двум слугам помочь Чэнь Юй вернуться в свою комнату. После того, как Чэнь Юй покинула двор, он все еще был в замешательстве. Почему он не заметил даже личного слугу Чэнь Юй?

Увидев, как Чэнь Юй ушла, старик снова сказал: «Цзинь Юань, у тебя есть много дочерей, но в генеалогических записях семьи Фэн есть только А-Хэнг».

Фэн Цзинь Юань нахмурился и хотел сказать несколько слов опровержения, но он не посмел.

Да Шун держал сыновнее благочестие как самое важное. Если бы он открыто противостоял старейшине клана, то об этом узнал бы Император, и это было бы не очень хорошо.

«Внук знает», - почтительно ответил он. Затем он спросил Ван Чуан и Хуан Цюань: «Где именно ваша молодая мисс?»

В это время Ван Чуан была немного обеспокоена. Обычно, основываясь на способности Бан Цзоу находить людей, если Фэн Юй Хэн была рядом, он должен был ее найти, но почему до сих пор не было ни одного движения?

Она подсчитала время. С того момента, как они вернулись с горы Ци Фэн до того, как Фэн Юй Хэн заснула, она и Хуан Цюань вышли из комнаты, и вспыхнул пожар. В общем, это не превзошло время, затрачиваемое на половину чашки чая. У какого-то человека были такие большие способности, что он не только похитил слабую Фэн Юй Хэн из-под носа Бан Цзоу. Он даже смог скрыться за такой короткий промежуток времени?

Ван Чуан была поражена, но ничего не сказала. Даже Фэн Цзинь Юань смутился. Неужели Фэн Юй Хэн действительно сгорела до смерти?

«Девочка Ван Чуан». Цзинь Чжэнь беспокоилась: «Как вторая молодая мисс? Скажите что-то!»

Яо Ши также чувствовала, что Ван Чуан немного отсутствовала. Спокойствие, которое она, наконец, обнаружила, исчезло еще раз, и она подсознательно подошла к комнате, которая была сожжена дотла.

Ан Ши и Сян Ронг держали ее. Ан Ши увидела, что Ван Чуан ничего не сказала и спросила Хуан Цюань: «Что именно случилось?»

Хуан Цюань топала: «Забудь! Я просто скажу правду!» Она подошла к Фэн Цзинь Юаню и громко сказала: «Наша молодая мисс пропала без вести».

«Что?» Все кричали. Даже старейшина клана рассердился: «Когда это было обнаружено?»

«В то время вспыхнул пожар». Ван Чуан взяла на себя ответственность: «Только через три часа Хуан Цюань отправилась посмотреть, хорошо ли спала молодая мисс или нет. В то время молодая мисс все еще была в порядке и спала в постели. После этого, не через пять минут, вспыхнул пожар. Когда мы бросились спасать ее, молодой мисс не было в комнате».

«Вы уверены, что вы обыскали всю комнату?» Матриарх очень беспокоилась, услышав, что Фэн Юй Хэн отсутствует. С усталостью от поездки, она надеялась, что Фэн Юй Хэн поможет подлечить ее тело. Куда она ушла в первую ночь? «Обыскали ли вы каждый угол? Вы искали под кроватью? Это резиденция клана. Это не то место, где она спала в столице. Что, если она не смогла привыкнуть к кровати и упала под кровать?» У нее все еще было другое предложение, которое она не сказала. Тогда она не была бы сожжена до смерти?

Фэн Цзинь Юань, однако, чувствовал, что то, что сказала матриарх, было логичным, и не мог не оплакивать: «Моя бедная дочь!»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 153**

Глава 153 – Яо Ши не слабая

Хуан Цюань в презрении взглянула на Фэн Цзинь Юаня и настойчиво сказала: «Министр Фэн начал плакать слишком рано. Юная мисс не такая глупая». Способности молодой мисс семьи не были чем-то ясным. Неужели она даже не встанет с постели? Это было абсолютно невозможно.

«Как я вижу, если ее не найти, просто сообщите об этом!» Раздался голос Хан Ши.

Матриарх сердито крикнула: «Разве мы не говорили о том, что ты уйдешь спать? Почему ты вернулась?»

Кто знал, что это была не просто Хан Ши, которая была отправлен обратно. В это время Фэн Чэнь Юй также вернулась и ответила Хан Ши: «Нет! Вы не должны сообщать об этом!»

Фэн Чэнь Юй изначально не хотела возвращаться. Хотя она боялась, она хотела узнать, действительно ли Фэн Юй Хэн была в комнате. Таким образом, она обернулась, возвращаясь в свою комнату, и только что услышала, как Хан рассказывала об этом.

Невозможно сообщить об этом! Фэн Юй Хэн была, в конце концов, все еще дочерью премьер-министра. Если бы это было сообщено, было бы расследование. Когда придет время, было бы очень легко найти этого идиота Фэн Цзы Хао. Она не верила, что Фэн Цзы Хао может справиться с чем-то подобным. Вполне возможно, что он в конечном итоге будет обвинять ее.

Нет! Она определенно не могла допустить, чтобы этот вопрос дошел до дворца!

«Отец». Чэнь Юй быстро подошла к Фэн Цзинь Юаню: «Об этом не следует сообщать!»

Фэн Цзинь Юань посмотрел на Чэнь Юй и почувствовал себя немного ошеломленным. Казалось, что человек, который сидел рядом с колодцем, не был его дочерью. У его дочери должна быть такая образованная и уравновешенная красота.

«Скажи, почему мы не должны?» Настроение Фэн Цзинь Юаня немного улучшилось. Ему все равно, как Фэн Юй Хэн, но для его старшей дочери, он не осмелился сделать даже малейшую ошибку.

Чэнь Юй не сразу отреагировала, вместо этого отдала честь и оправдала себя за свои предыдущие действия: «С тех пор, как он вернулся с похорон лорда Бу, мысли Чэнь Юй случайно стали путанными. Иногда это приводило к галлюцинациям, и это вызывало у многих людей проблемы со здоровьем. Это определенно не намерение Чэнь Юй, но когда болезнь держится, это не в моих силах. Надеюсь, отец простит это».

Фэн Цзинь Юань почувствовал волну эмоций. Эта дочь его была поистине национальной грацией. Она была надеждой на будущее семьи Фэн. Он надеялся, что она однажды займет должность императрицы. Однако недавно Чэнь Юй была обеспокоена болезнью. С этой болезнью было трудно справиться, что вызвало у него чувство дискомфорта.

«Как отец может обвинить вас». Фэн Цзинь Юань издал длинный вздох. Добравшись, он держал плечо Чэнь Юй: «Отец гордится тобой больше всего. Неважно, отец тебя не обвинит».

Чэнь Юй почувствовала движение, когда в уголках ее глаз появилась пара слез. Она осторожно вытерла их, затем продолжила то, что она говорила: «Если будет сообщено, эта информация будет распространена. Вторая сестра исчезает посреди ночи. Если это произойдет, то, что подумают о второй сестре?»

Фэн Цзинь Юань кивнул в знак согласия: «Чэнь Юй действительно задумалась об этом».

«Чэнь Юй думает о репутации второй сестры. Надеюсь, что отец передумает».

Матриарх слушала со стороны и также кивнула: «Чэнь Юй сказала правильно. Если это слово распространится, будет затронута репутация А-Хэнг». Когда она сказала это, она посмотрела на старейшину клана. Она хочет получить какое-то согласие, но все, что она видела, это старик с мрачным выражением лица.

Яо Ши посмотрела на так называемых родственников перед ней, и волна холода бросилась вперед. Она не могла не сказать: «Тогда как муж и свекровь разрешают этот вопрос?»

Фэн Цзинь Юань сказал: «Я отправлю людей, чтобы искать ее».

Яо Ши разочарованно покачала головой: «Это не столица. Количество слуг, которых мы привели, было небольшим. Хотя графство Фэн Тонг невелико, оно и не маленькое. В окрестностях есть горы. Исходя из нынешних людей семьи Фэн, как ее можно найти».

Чэнь Юй обернулась и посмотрела на Яо Ши со своим обликом Бодхисаттвы и посоветовала: «Наложница мама Яо, ты должна больше думать о репутации второй сестры! Что важнее, чем репутация девушки?»

Яо Ши внезапно пристально посмотрела на Чэнь Юй. Чэнь Юй не была готова, так как она не думала, что когда-либо волевая Яо Ши могла смотреть на кого-то так. Она не могла не отступить на пару шагов.

Затем она услышала, как Яо Ши сказала: «Самое главное, это репутация?» Когда она это сказала, она покачала головой: «Для меня нет ничего важнее, чем жизнь А-Хэнг. Более того, она просто отсутствует. Это не имеет никакого отношения к ее репутации, если только кто-то целенаправленно не распространяет злонамеренные слухи. Однако ... » Она повернулась к Фэн Цзинь Юаню: «Ты когда-нибудь заботился о репутации А-Хэнг?»

Фэн Цзинь Юань был в ярости: «Яо Ши! Ты лучше знаешь, что правильно или неправильно!»

Цзинь Чжэнь быстро протянула руку и потерла его спину: «Муж, успокойтесь. Вы абсолютно не должны сердиться!»

Яо Ши, однако, внезапно начала улыбаться. Взглянув на Фэн Цзинь Юаня, она сказала: «Именно потому, что я слишком хорошо знала, что было правильно или неправильно, что я оказалась в этой нынешней ситуации».

Фэн Цзинь Юань немного испугался взглянуть на Яо Ши. Он действительно не знал, была ли эта женщина слишком долго с Фэн Юй Хэн. Как ее настроение стало жестоким?

Чэнь Юй снова начала вытирать слезы и опечалилась: «Я действительно думаю о второй сестре. Почему наложница-мать Яо так злится?»

Матриарх также почувствовала, что Яо Ши зашла слишком далеко и не могла не спросить: «Тогда что именно вы хотите, чтобы семья Фэн сделала?»

Яо Ши ответила откровенно: «Сообщить об этом! Только правительственные чиновники округа Фэн Тонг знакомы с этой областью. Это также магистр графства Фэн Тонг, в котором больше всего людей».

Чэнь Юй забеспокоилась и закричала: «Если это произойдет, то репутация второй сестры, безусловно, будет разрушена! Наложница мать Яо! Вы абсолютно не должны!»

Фэн Цзинь Юань также сердито упрекнул ее: «Чепуха! Я уже принял решение по этому вопросу. Наша семья Фэн будет искать ее. Мы определенно не сообщим об этом!»

Яо Ши также сердито стиснула зубы: «Обе они - твои дочери, но поскольку что-то случилось с моей семьей Яо, ты относишься к А-Хэнг таким образом? Если наступит день, когда семья Яо вернется, то ты пожалеешь!»

Слова Яо Ши заставили всех в семье Фэн испугаться, даже старейшина клана любовно посмотрел на Яо Ши.

Он, очевидно, знал, что что-то случилось с семьей Яо, но он никогда не думал, что дочь семьи Яо, которая была подавлена в течение многих лет, действительно могла бы взорваться так.

Но, подумав о пропавшей девушке и о таинственных глазах, которые, казалось, видели правду во всем, старейшина клана считал, что мать, раскрывающая свою суровую и сильную сторону, не была невозможна.

Он внутренне аплодировал Яо Ши за ее сопротивление; однако он услышал, как Фэн Цзинь Юань сказал: «Не волнуйся. Даже если такой день действительно настанет для семьи Яо, я не буду сожалеть о своих действиях сегодня».

Старейшина клана почувствовал, что внук семьи Фэн был действительно разочаровывающим. Его дочь пропала без вести, что еще больше, она пропала во время пожара. Мало того, что он не занимался этим, теперь он не спешил искать ее. Кроме того, он не собирался сообщать об этом. Он только хотел полагаться на слуг семьи Фэн. Количество слуг, которых они привезли из столицы, было немногочисленным, а в резиденции клана Фэн не было много молодых и трудоспособных людей. По большей части они были старыми и слабыми. Если бы они обыскали вокруг, как они могли ее найти?

Выпустив длинный вздох, он указал на Фэн Цзинь Юаня и сказал: «Я должен спросить вас, если этот ребенок умер неестественной смертью из-за того, что вы не смогли ее найти, что вы будете делать?»

Странный взгляд мелькнул сквозь глаза Фэн Цзинь Юаня, это была беспощадная злобность. Был и след надежды. Немного помолчав, он сказал: «Тогда это ее жизнь».

Все в семье Фэн удивленно вздохнули, так как старейшина клана крикнул: «Хорошо! Очень хорошо! У моей семьи Фэн никогда не было такого молодого поколения, как ты. Лорд премьер-министр, после того, как вы закончите делать подношения предкам 28-го числа этого месяца, вернитесь. В будущем не будет необходимости возвращаться. Вы можете забрать могилу своего отца с вершины горы Ци Фэн, если вы этого желаете. Просто выберите день и заберите его. Что касается этой наложницы из семьи Чэнь, ее похоронили за пределами родового склепа, поэтому она не связана с семьей Фэн». Старейшина клана повернулся: «Я тоже больше не хочу тебя видеть».

«Это ...» Матриарх первой отреагировала и быстро сделала пару шагов: «Просто из-за какой-то дочери наложницы вы вышвырнули нас из семьи Фэн?»

«Дочь наложницы?» Старейшина клана снова напомнил ей: «С того момента, как вы пришли вчера, семья Фэн признала ее дочерью первой жены. Это она в генеалогической записи семьи Фэн. Я не убрал эти имена из семьи Фэн. Они все еще находятся в генеалогическом отчете, поэтому вы все еще являетесь членами семьи Фэн. Это будет считаться окончательным трактатом по отношению к вам. Это также жертва, потому что Фэн Цзинь Юань стал официальным лицом. Ты будешь одна».

После того, как старик закончил говорить, он повернулся и ушел. Он больше не обращал внимания на крики матриарха, когда он вышел из двора.

Матриарх хотела, чтобы Фэн Цзинь Юань придумал идею, но она увидела, что Яо Ши и Ан Ши стояли бок о бок, и даже Сян Ронг стояла рядом с ними. Трое только стояли, заложив руки за спиной напротив Фэн Цзинь Юаня. Казалось, что битва вот-вот разразится, особенно учитывая вид Яо Ши. Это отчаяние, которое заставило других чувствовать себя потрясенными.

«Муж». После долгого молчания Ан Ши начала говорить: «Если наступит день, когда что-то случится с моей дочерью, муж тоже проигнорирует это?»

Фэн Цзинь Юань считал, что эти женщины слишком необоснованны: «Когда я проигнорировал что-нибудь? Когда будет рассвет, я пошлю людей на поиски!»

«Рассвет?» Яо Ши была раздражена: «Почему бы не пойти прямо сейчас? Должны ли мы действительно ждать до рассвета? Если А-Хэнг была похищена кем-то?»

Чэнь Юй взволнованно сказала: «Но небо все еще темное. Даже если бы слуг отправили сейчас, не было бы возможности искать!»

Ан Ши была удивлена. «Неужели старшая молодая мисс считает, что все ее сестры – бельмо на глазу? Если что-то случится с третьей молодой мисс, ты останешься единственной молодой мисс в поместье».

В это время Цзинь Чжэнь нахмурилась и с любопытством спросила Фэн Цзинь Юаня со своей стороны: «Этот огонь был действительно странным! Муж должен исследовать, почему эта комната загорелась; иначе, как мы будем спать по ночам? Сегодня вечером, это была комната второй молодой мисс, завтра вечером, может быть, это комната наложницы, которая загорится. Эта наложница действительно боится».

Фэн Цзинь Юань не мог справиться с этим взглядом Цзинь Чжэнь. Некоторое время он был нежен и утешал ее: «Не волнуйся. Я обязательно расследую этот вопрос».

Услышав это, Чэнь Юй яростно впилась взглядом в Цзинь Чжэнь.

Продолжая стоять бесцельно. В конце концов, матриарх махнула рукой: «Все возвращайтесь! Скоро будут отправлены слуги. Я только надеюсь, что Небеса помогут А-Хэнг, и она может спокойно вернуться».

Только тогда они разошлись. Даже Ван Чуан и Хуан Цюань не остались, так как они проводили Яо Ши в свою комнату.

Матриарх осталась последней. Она сказала Фэн Цзинь Юаню: «Я надеюсь, что А-Хэнг можно найти и вернуть. Я также надеюсь, что мои внучки могут оставаться в безопасности. Но ты глава семьи, и, поскольку ты принял решение, я, естественно, послушаю. Но ты не должен быть слишком равнодушным. Прежде всего, это недостойно. Во-вторых, ты должен тщательно подумать о том, что произойдет в столице. Два слуги на стороне А-Хэнг - не шутка. Ты должен четко знать, что произойдет, как только события сегодняшнего дня станут известны принцу Юй».

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 154**

Глава 154 – Появление подсказок

Фэн Цзинь Юань с благодарностью взглянул на матриарха: «Большое спасибо матери за понимание. Сын знает, что нужно».

«Ун». Матриарх кивнула. Поворачиваясь, она вышла из двора с помощью бабушки Чжао. Когда она ушла, она сказала: «Сынок, ты теперь вырос. У тебя будут свои планы. Твои дети тоже будут такими же. Я надеюсь, что, когда ты состаришься, ты не будешь столь же бессилен, как я. Яо Ши права. Если наступит день, когда семья Яо вернется к своей прежней силе, тебе будет слишком поздно сожалеть об этом».

Фэн Цзинь Юань нахмурился, но ничего не сказал. По правде говоря, он уже обдумывал слова, которые сказала Яо Ши. Отношение Императора к семье Яо было уже ясно из того, как Цзи Руи был принят в Академию Юнь Лу, и как внукам семьи Яо было разрешено участвовать в Императорских экзаменах. Но с чувствами девятого принца к Фэн Юй Хэн, простить семью Яо было не так просто, как сказать это.

Но когда дело доходит до его нынешней ситуации, если он не будет продолжать упорствовать, то какая репутация у него останется!

Он долго размышлял, потом слегка приподнял голову и сказал в пустоту: «Тайный охранник!»

Тень человека вспыхнула перед ним, и скрытый охранник, одетый в черное, стоял перед Фэн Цзинь Юанем.

«Вы обнаружили какие-то движения?» - спросил он.

Скрытый охранник ответил: «Скрытый охранник второй молодой мисс тоже ищет ее, но он все еще не нашел. Кажется ... вторая молодая мисс внезапно исчезла.

Весть, полученная скрытым охранником, заставила Фэн Цзинь Юаня нахмуриться. Скрытый охранник на стороне Фэн Юй Хэн был послан девятым принцем. Если даже он не мог ее найти, то что это значит?

Фэн Цзинь Юань не мог не обратить внимание на сгоревшую комнату. Неужели она действительно была сожжена до смерти?

Это невозможно! Он тряхнул головой. Если бы Фэн Юй Хэн действительно так легко умерла, она бы не вызвала у него такой головной боли.

«Наблюдайте за другой стороной». Фэн Цзинь Юань передал этот приказ скрытому охраннику: «Вы, ребята, тоже продолжайте поиск. Если она жива, я должен ее увидеть. Если она мертва, я должен увидеть ее труп».

Скрытый охранник поклонился и мгновенно исчез.

Фэн Цзинь Юань стоял один, но чем больше он думал, тем больше он чувствовал, что этот вопрос был странным. Например, как Цзинь Чжэнь сказала, что этот огонь был странным. Он также не верил, что резиденция клана Фэн сможет загореться без всякой видимой причины. Подумав немного больше, сегодняшняя Чэнь Юй также была довольно необычной.

Но он все же предпочел бы, чтобы Фэн Юй Хэн погибла в этом огне. Хотя он не смог бы дать девятому принцу объяснение, он не мог контролировать такие вещи, как огонь. Когда придет время, он переложит всю ответственность на Фэн Юй Хэн и притворится, что именно ее небрежность вызвала пожар.

В худшем случае он сначала поприветствовал Императора. У него все еще остался козырь. Каждый год зима сильнее всего ударялась в северных районах Да Шун. В этом году он готовился заранее. Мало того, что он был в контакте со всеми торговцами рисом в этом районе, он также много размышлял о строительстве обороны города. Когда придет время, он скажет об этом Императору, дела страны в первую очередь. Он подсчитал, что девятый принц не будет действовать случайным образом.

У Фэн Цзинь Юаня был такой план, поэтому он начал с нетерпением ждать полного исчезновения Фэн Юй Хэн.

В это время внутри комнаты Яо Ши рядом с ней были Ан Ши и Сян Ронг. Ван Чуан отчаянно сдерживала Хуан Цюань, поскольку Хуан Цюань изо всех сил пыталась выступить, крича: «Не останавливай меня! Позвольте мне убить Фэн Чэнь Юй! Независимо от того, как выглядит молодая мисс, я должна убить эту девушку, только тогда я смогу успокоиться».

Ван Чуан беспомощно обняла ее: «Хуан Цюань, послушай меня. Мы не можем быть беспорядочными! Как только мы потеряем самообладание, будет еще труднее искать молодую мисс. В настоящее время мы не можем найти ее, и Бан Цзоу не может ее найти. Если семья Фэн занята только Фэн Чэнь Юй и откажется от поиска, тогда молодая мисс будет в еще большей опасности!»

Слезы упали с разгневанного лица Хуан Цюань: «Та Фэн Чэнь Юй проводит свои дни, обманывая других, поскольку она приставала к семье Фэн, чтобы мы могли приехать в графство Фэн Тонг. Как она могла быть одержима? Разве вы не следовали за ней до горы Ци Фэн? Вы что-то обнаружили?»

Ван Чуан покачала головой. Она не хотела скрывать правду от Хуан Цюань, но она также не хотела упоминать то, что произошло на пике Горы Ци Фэн перед Яо Ши, Ан Ши и Сян Ронг. Таким образом, она просто сказала Хуан Цюань: «Ничего особенного. Она только поднялась на гору, чтобы встретиться с Фэн Цзы Хао».

Яо Ши также посоветовала Хуан Цюань: «Не будь так поспешна, чтобы улаживать долги с другими. Вы, двое, сначала тщательно подумаете. Помимо людей семьи Фэн, кто еще является врагом А-Хэнг? Поскольку А-Хэнг пропала без вести, очень вероятно, что она была похищена кем-то. Способность похищать человека - это не то, что может достичь нормальный человек».

Хуан Цюань наконец успокоилась и посмотрела на Ван Чуан, поскольку Ван Чуан начала анализировать: «Надо сказать, что помимо семьи Фэн есть семья Чэнь. Так же, как мы прибыли в графство Фэн Тонг, все это видели. Семья Чэнь действительно ненавидит вторую юную мисс».

Хуан Цюань добавила: «Есть также Цин Ле и семья Бу. Они тоже враги».

Некоторое время Ан Ши подумала, а затем сказала: «Семья лорда Дин Ан не должна больше иметь такую способность. С их лишенным титулом, как они могли обладать способностью или мужеством, чтобы похитить молодую мисс в поместье премьер-министра? Кроме того, учитывая внешний вид Цин Ле, она не может выйти».

Хуан Цюань не согласилась: «Наложница-мать Ан, ты помнишь вопрос с залом Ста трав? Разве эта группа смутьянов не говорила, что это женщина, одетая в бамбуковую шляпу, которая посылала их навредить второй молодой мисс?»

Услышав это, Ан Ши некоторое время размышляла, но Яо Ши покачала головой и сказала: «Я тоже не думаю, что это сделала Цин Ле. У нее уже была голая голова. Носить шляпу из бамбука, чтобы навредить другим, разве это не похоже на то, что она это сделала? Хотя эта девушка не умна, она не должна быть такой глупой».

Хуан Цюань была вне идей и посмотрела на Ван Чуан. Ван Чуан затем сказала: «Основываясь на нашей предыдущей встрече с Дворцом Дин, эта имперская дочь Цин Ле не должна так легко раскрывать себя. Анализ мадам верен. Это не должна быть она».

В это время Сян Ронг внезапно заговорила: «Семья Бу имеет поддержку главной императорской наложницы. У них также есть сын, который является генералом. С тех пор, как появилась Бу Ни Шан, она выступала против второй сестры. Этот вопрос, скорее всего, связан с ней».

Яо Ши кивнула: «Возможно. Семья Бу всегда была честолюбивой и гордой. Похороны лорда Бу только что закончились. Еще не прошло 100 дней, поэтому семья Бу не может сердиться».

Ван Чуан слегка вздохнула и посоветовала Яо Ши: «Мадам, не думайте слишком много об этом. У молодой мисс есть скрытый охранник от его Высочества рядом с ней. Теперь этот скрытый охранник уже начал искать. Я также отправлю письмо нашему Высочеству, чтобы он быстро пришел в графство Фэн Тонг».

Яо Ши немного извинялась: «Мы всегда беспокоим принца, действительно ...».

«Мадам, не говорите так, как если бы вы посторонняя». Хуан Цюань ответила: «Вторая молодая мисс будет беспокоить его Высочество всю жизнь, и его Высочество тоже наслаждается этим».

Ан Ши также успокоила ее: «Старшая сестра, успокойся. С его Высочеством девятым принцем здесь, вторая молодая мисс, определенно будет в порядке».

Яо Ши кивнула, но она все еще чувствовала беспокойство. В настоящее время у нее нет других возможностей.

Ван Чуан и Хуан Цюань помогли Яо Ши лечь и отдохнуть, прежде чем покинуть комнату с Ан Ши и Сян Ронг.

Отправив Ан Ши и Сян Ронг, они вернулись в свои комнаты. Только тогда Хуан Цюань преследовала более раннюю тему и спросила: «Что именно произошло на вершине горы?»

Ван Чуан рассказала все события, которые произошли на вершине горы Ци Фэн Хуан Цюань. Услышав об этом, Хуан Цюань почувствовала еще одно желание убить Фэн Чэнь Юй. Но ее рациональный ум все еще контролировал ее, и она напомнила Ван Чуан: «Мы должны взглянуть на вершину горы. Если бы это было на самом деле, тогда действия Фэн Цзы Хао будет не скрыть».

Ван Чуан сказала: «Бан Цзоу определенно уже ушел туда. Теперь мы должны заботиться о мадам. Когда ситуация находится на стороне молодой мисс, мы не должны допустить, чтобы что-то случилось с мадам. Также ... На ее лице появилось печальное выражение: «Когда мы снова увидим его Высочество, я боюсь, что двое из нас, а также Бан Цзоу ... должны будут совершить самоубийство, чтобы искупить нашу неудачу».

Хуан Цюань была немного поражена, а затем сразу вспомнила правила, установленные его Высочеством принцем Юй, и не могла не помрачнеть.

Это верно. Его Высочество девятый принц всегда был очень ясен, когда награждал и наказывал людей. Сегодня, под их наблюдением, их принцесса была потеряна. Как они могли встретиться с его Высочеством.

Двое замолчали, не говоря ни слова. Примерно через два часа Бан Цзоу вернулся. Он все еще имел свой обычный дьявольский вид, когда он плыл в комнату; однако холодный ветерок последовал за ним.

Ван Чуан знала, что Бан Цзоу также находится в состоянии беспокойства, так как его ци-гонг больше не достигал своего пика.

«У вас есть новости?» Быстро спросила Хуан Цюань.

Бан Цзоу покачал головой: «Никаких новостей. Я тщательно обыскал весь округ Фэн Тонг. Я даже посмотрел гору Ци Фэн, но не было никаких подсказок».

«А как насчет Фэн Цзы Хао?»

«Он спал все время, и не было никаких движений». Бан Цзоу вытер немного пота: «Я уже отправил письмо его Высочеству и написал о событиях здесь. С нами троими здесь никто не сможет убежать». Что касается наказаний из дворца Юй, все трое были очень ясны.

С этой стороны, они думали о бесчисленных способах поиска Фэн Юй Хэн. Что касается Фэн Цзинь Юаня, его скрытая охрана держала голубя и стояла перед ним: «Это был голубь-перевозчик, посланный скрытой стражей со стороны второй молодой мисс. Он был захвачен этим слугой».

Фэн Цзинь Юань удовлетворенно кивнул. Потянув руку, он взял его и умело удалил записку с ноги голубя. Взглянув на него, он холодно фыркнул: «Он все еще хочет позвать принца Юй в графство Фэн Тонг? Они действительно оптимистичны!» Он раздавил голубя до смерти в руке, затем холодно приказал скрытому охраннику: «Этот вопрос абсолютно не должен быть известен в столице. Девятый принц и седьмой принц особо не должны об этом знать. Начиная с сегодняшнего дня, захватите всех голубей!»

«Этот слуга повинуется».

В ту ночь ни один человек в резиденции клана Фэн не спал счастливо. Воздух все еще был густым от запаха огня, который напоминал всем, что ребенок из семьи Фэн бесследно исчез.

Когда солнце, наконец, поднялось, некоторые из слуг, которые отправились искать Фэн Юй Хэн, вернулись. Фэн Цзинь Юань послал другую группу людей на поиски. Оказалось, что он прилагает большие усилия.

Яо Ши сидела в своей комнате, не двигаясь. Ее завтрак должен был быть принесен слугами. Ан Ши и Сян Ронг также помогали служанки. У всех у них была только одна цель. Найти Фэн Юй Хэн.

Матриарх спокойно устраивала все для подношений предкам через пять дней. Она вообще не упоминала Фэн Юй Хэн, но когда она смотрела, как люди приходят и уходят, когда они искали Фэн Юй Хэн, в ее глазах появилось беспокойство.

Во второй половине дня, когда матриарх чувствовала тревогу, все собрались. Чэнь Юй всегда был рядом с ней, как послушный маленький кот. Время от времени она наливала чай или массировала плечи матриарха. Матриарх немного отвлеклась и почувствовала, что Чэнь Юй проделала не очень хорошую работу, поэтому она просто оттолкнула ее: «Иди отдыхай в сторону. Тебе не нужно делать такие вещи». Когда она это сказала, она помахала Цзинь Чжэнь: «Помассируй мои плечи».

Чэнь Юй опустила углы ее губ, когда ее оттолкнули. В ее глазах вспыхнул свет, и она сразу же оправилась. Молодой слуга подошел, чтобы помочь Чэнь Юй сесть. Когда она помогла Чэнь Юй сесть, слуга наклонился к уху и тихо сказал: «Результаты наркотического воска - это дело старшей молодой мисс?»

Чэнь Юй была шокирована. Она повернула голову, чтобы посмотреть на слугу, но слуга ушел сразу после того, как помог ей сесть. Держа поднос для чая, она вышла из комнаты.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 155**

Глава 155 – Фэн Чэнь Юй, тебе не сбежать

В это время Цзинь Чжэнь поменялась местами с Чэнь Юй и начала перемещать руки вверх и вниз по плечам матриарха. Массаж позволил сердцу матриарха окончательно успокоиться.

«Через пять дней вся семья отправится на гору, чтобы возложить пожертвования предкам». Наконец, когда последний прибывший человек, Яо Ши, села, матриарх начала говорить по официальным вопросам. «То, что должно быть подготовлено, более или менее готово. Все, что остается, это дети. Вы должны показать привязанность для своего деда». Когда она заговорила, она посмотрела на Сян Ронг. Вчера вечером эта третья внучка и ее наложница-мать стояли вместе с Яо Ши в противостоянии с Фэн Цзинь Юаню. Матриарх почувствовала, что это действительно бельмо на глазу. По ее мнению, Сян Ронг всегда была робкой, но в какой-то момент эти дети изменились с того, какими она их помнила. «Сян Ронг, иди в комнату слуги и подготовь бумажку. Лично подготовьте двести ложных слитков для своего деда».

Сян Ронг нахмурилась, услышав это. Она всю ночь искала Фэн Юй Хэн, поэтому она еще не обедала. Она была готова продолжать поиски, но, получив эту работу от матриарха, у нее больше не будет времени искать Фэн Юй Хэн.

Сян Ронг чувствовала себя очень обиженной, но не посмела восстать против желаний матриарха. Она только радостно кивала головой: «Внучка понимает».

Ан Ши беспомощно вздохнула, но ничего не сказала. В конце концов, они были только наложницей Фэн Цзинь Юаня и его дочерью наложницы. В этой семье они совершенно не выделялись.

«Еще есть один важный вопрос». Матриарх еще раз сказала: «Через некоторое время я отправлю людей, чтобы вернуть Цзы Хао. Делать подношения предкам должны всей семьей. В эти дни вы должны правильно подготовиться. Если у вас нет других дел, не уходите на улицу».

Когда она это произнесла, Яо Ши посмотрела на нее острым взглядом.

Матриарх подсознательно отвернулась, не осмеливаясь противостоять Яо Ши.

Она ничего не могла сделать. Фэн Цзинь Юань дал понять, что он хочет защитить Чэнь Юй. Между двумя внучками она фактически одобрила Фэн Юй Хэн; однако со своим сыном это был другой вопрос.

Семья Фэн все еще полагалась на Фэн Цзинь Юаня, чтобы поддержать его. Для внучки они временно воспитывались в доме, прежде чем выйти замуж.

Фэн Цзы Хао вернулся в резиденцию клана в сумерках. В тот момент, когда он вернулся, он бросился к матриарху, а Фэн Цзинь Юань - к ковену.

В то время Чэнь Юй также присутствовала. Она не знала, было ли это какое-то психологическое явление, но она чувствовала, что Фэн Цзы Хао смотрел на нее глазами, наполненными похотью.

Она отвернула голову в отвращении, но услышала, как Фэн Цзы Хао сказал: «Мы давно не встречались, младшая сестра. Я действительно скучал по тебе. У сестры все было хорошо?»

Фэн Чэнь Юй закатила глаза и только издала один звук: «Хмф!»

Матриарх нахмурилась: «Твой старший брат говорит с тобой. Почему ты принимаешь такое отношение?» С тех пор, как возник вопрос с Фэн Юй Хэн, матриарх не хотела показывать хорошее отношение к Чэнь Юй.

У Чэнь Юй не было другого выбора, и она могла только зажать челюсть и ответить: «Все хорошо. Большое спасибо старшему брату за заботу».

«Если у младшей сестры все в порядке, тогда я спокоен. Теперь, когда матери больше нет, только младшая сестра ближе всего ко мне. Младшая сестра абсолютно не должна становиться далекой от меня, потому что я наблюдаю за могилой!»

Сердце Чэнь Юй было действительно в смятении. Она действительно хотела забрать нож и забить Фэн Цзы Хао до смерти, но перед Фэн Цзинь Юанем и матриархом она поддерживала свою послушную внешность.

Таким образом, она заставила себя выдержать отвращение и ответила: «Как это могло быть. Чэнь Юй очень скучала по старшему брату».

Фэн Цзинь Юань кивнул: «Да, семья должна быть такой. Вы родные братья и сестры. Кто может быть ближе, чем вы двое?»

«Отец прав». Фэн Цзы Хао усмехнулся: «Чэнь Юй - самый дорогой человек для Цзы Хао».

Когда Фэн Цзинь Юань и матриарх услышали эти слова, они почувствовали, что это просто чувства между братьями и сестрами. Тем не менее, только Чэнь Юй понимала истинный смысл этого двойного замысла, который заставлял ненависть в ее сердце гореть еще более яростно.

Матриарх помахала Фэн Цзы Хао: «Подойди к бабушке. Бабушка взглянет ... каким худым ты стал»

Фэн Цзы Хао знал, как играть жертву. Когда он держал матриарха, он начал жаловаться, сказав, как он прожил невероятно плохую жизнь в горах и как люди из клановой резиденции контролировали его. Это заставило матриарха почувствовать сожаление.

Фэн Цзинь Юань также переживал за него, но сказал: «Это учение было чем-то, что нужно сделать, иначе вы действительно не знали бы сложностей мира!» Но он все же принял решение. После того, как они сделают пожертвования, Фэн Цзы Хао вернется с ними в столицу.

После обеда Цзинь Чжэнь придумала повод и закончила есть. Взявшись за Мань Си, она прогуливалась по резиденции. Ее первоначальный план состоял в том, чтобы пойти к Ван Чуан и Хуан Цюань, чтобы спросить о ситуации, но так же, как она зашла за угол маленького двора, она услышала странный, но знакомый звук.

Она вытащила Мань Си и отступила в сторону. Спрятавшись за старым деревом, они посмотрели на источник звуков. Там они увидели какую-то каменистость и то, что, казалось, было уголком какой-то одежды, раскачивающейся назад и вперед.

Мань Си указала на область с лучшим обзором Цзинь Чжэнь. Как только они наклонились, то ясно увидели, как Фэн Цзы Хао обнимал девушку-слугу из клановой резиденции и шептал сладкие нотки. Пара озорных рук даже дотянулась до воротницы девушки.

Цзинь Чжэнь сразу вспомнила, что она тоже сделала такое с Ли Чжу. Она не могла не покраснеть. Она была осведомлена о личности Фэн Цзы Хао. Куда бы он ни пошел, у него не было недостатка в женщинах. Она верила, что он просто чувствует себя похотливым и собиралась уйти с Мань Си. Но в это время она внезапно услышала, как Фэн Цзы Хао сказал: «На этот раз вы преуспели. Были и наркотики, и огонь. Нужен был такой вид подстраховки».

Они тут же застыли и посмотрели друг на друга. Шаг, который они только что сделали, быстро вернул их на место.

После этого раздался голос слуги: «Самый старший молодой мастер сказал, что вторая молодая мисс была жестокой. Как можно было бы использовать только наркотики. Что, если она не умрет! Насколько это хорошо. Даже если она не умрет от наркотиков, этот огонь наверняка сожжет ее до смерти».

«Но я все еще слышал, что она пропала без вести». Фэн Цзы Хао использовал немного силы в своих руках, заставляя девушку немного кричать.

«Будь мягче! Ты делаешь мне больно. Что значит пропала без вести. Это просто оптимизм. Как я вижу, она была сожжена до смерти в этой комнате. Она была сожжена до золы, поэтому ее, естественно, не найти».

Жажда Фэн Цзы Хао вспыхнула, когда он начал делать еще больше вещей. Он даже продолжал хвалить: «В противном случае, я могу сказать, что ты самая умная. Я также чувствую, что она сожжена до смерти».

Девушка-служанка какое-то время хихикала, а затем продемонстрировала свое умение, сказав: «Создание такой свечи действительно надоедливо, так как лекарство было довольно скудным. Мне потребовалось довольно много времени».

«Препарат, специально посланный моей сестрой через быструю лошадь, должен быть крайне редок». Он говорил, плача, «Чэнь Юй действительно может получить приятные вещи, да! Ой! Скажи мне, это лекарство мощное?» Мерцание света промелькнуло в его глазах, когда он что-то придумал.

«Оно мощное». С этой точки зрения, слуга была очень уверена: «Мало того, что оно сильное, его содержание было очень чистым. Когда я сделала свечу, я случайно соприкоснулась с ней и почувствовала себя невыносимо. Если бы этот молодой мастер не вернулся в тот день ...»

«Неудивительно, что ты была такой живой в тот день». Фэн Цзы Хао прищурился, когда он начал двигать руками и снимать одежду девушки.

У слуги явно были некоторые вещи, которые она не понимала, поскольку она быстро спросила Фэн Цзы Хао: «Я не знаю, почему старшая молодая мисс хотела прийти сюда, разрешив все это? Не может ли это быть сделано в столице?»

Фэн Цзы Хао холодно фыркнул: «Что ты понимаешь? Двор Фэн Юй Хэн еще более безопасен, чем клетка. Кто может войти? Если бы она не привела ее сюда, как она могла действовать?»

«Тогда дела, выполняемые этим слугой, удовлетворили старшего молодого мастера?» Как говорила слуга, в ее глазах появился взгляд, наполненный любовью. Все ее тело уже примкнуло к Фэн Цзы Хао.

Фэн Цзы Хао неоднократно кивал: «Доволен, слишком доволен! Если на этот раз я смогу успешно вернуться в столицу, я обязательно возьму тебя. Когда мы вернемся, я приглашу тебя в качестве наложницы, чтобы поблагодарить за помощь».

Двое не говорили дальше, поскольку они держали друг друга и начали заниматься любовью.

Лицо Мань Си стало ярко-красным, и она отвернула голову.

Цзинь Чжэнь также почувствовала, что слушать было нечего, поэтому она взяла Мань Си и вернулась в свою комнату.

Когда они вернулись в свою комнату, они ненадолго отдохнули, прежде чем опомнились. Мань Си яростно топнула ногой: «Самый старший молодой мастер уже был непослушен в столице. Я никогда не думала, что он все равно не сможет исправить эту личность, находясь здесь».

Цзинь Чжэнь холодно сказала: «Какой бы не была мать, сын тоже будет похож. Собака не может измениться, чтобы не есть дерьмо. Мань Си», Она отдала приказ: «Найди способ найти Ван Чуан. Расскажите им о вещах, которые только что стали ясны. Не забудьте сказать ей, что препарат был подан старшей молодой мисс. Также хорошо расскажите о слуге, которая была соучастником, и сообщите об этом Ван Чуан».

Мань Си кивнула и быстро вышла из комнаты.

Примерно через час, Мань Си вернулась и сказала Цзинь Чжэнь: «Все уже было сказано Ван Чуан. Ван Чуан хочет, чтобы вы нашли способ привести хозяина до двора старшей молодой мисс сегодня вечером. Было бы лучше, если бы вы смогли найти способ разбудить всех в усадьбе».

Цзинь Чжэнь была озадачена: «Почему?»

Мань Си покачала головой: «Я тоже не знаю. В любом случае, будет лучше делать все так, как было сказано».

В ту ночь Ван Чуан использовал свой цигун и прокралась в комнату слуги Фэн Цзы Хао.

Она определила, что, основываясь на личности этого слуги, она не могла не сохранить немного такого чистого и мощного наркотика. Более того, у нее даже был вкус, поэтому было еще более маловероятно, чтобы она использовала все это для свечи.

Разумеется, ее усилия были вознаграждены. Вскоре после этого Ван Чуан почувствовала маленький бумажный мешочек на одной из верхних полок. Немного понюхав, ее тело стало горячим.

Она испугалась и больше не осмеливалась почувствовать запах. В то же время она знала, что она нашла правильную вещь, поэтому она быстро ушла. Однако она не вернулась в свою комнату. Вместо этого она бросилась прямо в комнату Чэнь Юй.

Когда она пришла, Чэнь Юй еще не спала. Свеча в ее комнате все еще горела, когда она сидела на кровати. Кто знает, о чем она думает.

Ван Чуан вошла через заднее окно и ухмыльнулась, глядя на свою тень.

У Фэн Чэнь Юй не должно быть сердца, чтобы навредить другим, разве вы этого не знали?

Теперь я верну тебе благосклонность. Можете ли вы выдержать убеждения, будет зависеть от вашей удачи.

Ван Чуан открыла сумку и достала щепотку порошка. Осторожно покачав пальцем, она прямо добавила порошок в огонь свечи.

Она мгновенно исчезла, даже не взглянув, не было ли изменений в комнате. С только оставшимся светом свечи из комнаты Чэнь Юй она сказала ей, что Фэн Чэнь Юй заразилась.

В то время как Ван Чуан украла наркотики и добавила их в комнату Чэнь Юй, Фэн Цзы Хао получил записку. В ней было простое сообщение: мне нужно поговорить с тобой. От: Чэнь Юй.

Записка была написана Хуан Цюань. Хуан Цюань полностью не обладал способностью Фэн Юй Хэн воспроизводить почерк Чэнь Юй, но она знала, что Фэн Цзы Хао был дебилом. Неважно, кто что-то написал, все выглядело одинаково. Тем более что это был запрос Чэнь Юй, он определенно не думал об этом, прежде чем спешить с назначением.

Конечно, по мере того, как Ван Чуан возвращалась, она увидела, что подлый Фэн Цзы Хао, похоже, движется к внутреннему двору Чэнь Юй. Ее губы изогнулись в тихой улыбке. Фэн Чэнь Юй, сегодня вечером вы не сможете убежать.

В самом деле, Фэн Чэнь Юй не смогла бы сбежать!

Как только маленький кусочек порошка, который Ван Чуан положил в свечу, сгорел, он был бесцветным и без запаха, он распространился по комнате Фэн Чэнь Юй и вошел в ее нос.

В то время она просто закрыла окно своей комнаты и собиралась задуть свечу, чтобы спать; однако в ее теле вспыхнула странная жара.

Эта жара поднималась изнутри и снаружи. Она чувствовала себя ужасно жарко, а также неописуемое непреодолимое желание.

Чэнь Юй начала разрывать свою одежду, по одному слою за раз. Когда одежда на верхней части тела была снята, она начала снимать брюки.

Как только ее брюки были сняты, дверь в ее комнату внезапно открылась.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 156**

Глава 156 – Смешивая мужчин и женщин

Фэн Цзы Хао энергично прорвался через дверь. Однако, как только он увидел Чэнь Юй, он был полностью ошеломлен.

Он всегда был бабником, и даже он не знал, как часто он мечтал о своей прекрасной младшей сестре. Но как бы он ни думал, он никогда не мог представить, как выглядело тело Чэнь Юй. Национальная красота, что именно означала эта фраза. Фэн Цзы Хао никогда не мог засвидетельствовать это.

Сегодня он, наконец, лицезрел это!

Кроме того, именно Чэнь Юй взяла на себя инициативу!

Фэн Цзы Хао действительно не думал, что его гордая младшая сестра захочет взять инициативу, чтобы встретиться с ним в своей комнате. Не только это, но она также позволила ему смотреть на эту прекрасную сцену.

Фэн Цзы Хао пускал слюни, когда он пошел вперед и обнял Чэнь Юй. В одно мгновение его ум затуманился.

Наряду с красотой Чэнь Юй, вызывающей удушающее чувство, также существовал какой-то внешний стимул, вызывающий это беспокойство.

Но Фэн Цзы Хао совершенно не мог понять, что в комнате что-то не так. В его глазах он, встретившись с Чэнь Юй в этом состоянии, не мог быть более нормальным.

Он обнял Чэнь Юй, медленно поднося ее к кровати. Ее мягкая грудь заставляла его ум становиться немного ошеломленным.

Что касается Чэнь Юй, казалось, что она была в огне, но внезапно нашла столп льда. Ей нужно было крепко обнимать его; иначе она погибнет в этой огненной буре.

Так вот, брат и сестра упали вместе на кровать.

Но в какой-то момент другого человека бросили на кровать.

Эти двое теперь находились под влиянием наркотика и едва ли могли открыть глаза. Фэн Цзы Хао подсознательно потянул этого человека тоже. Не обращая внимания, он начал двигать руками.

Чэнь Юй была девственницей, и теперь на кровати был след крови; однако откуда у нее было время, чтобы обратить внимание на такие вещи. Она все еще находилась под воздействием препарата. Поскольку Фэн Цзы Хао больше не обращал на нее никакого внимания, она отчаянно тащила Фэн Цзы Хао, крепко держа его, и отказывалась отпустить.

Внезапно дверь в комнату распахнулась. Сразу после этого женский голос крикнул: «Старшая молодая мисс, что случилось с тобой? Вы заболели?»

Когда она заговорила, Цзинь Чжэнь сразу вбежала в комнату. Следуя за ней, Фэн Цзинь Юань тоже поспешно спросил: «Что именно случилось? Чэнь ...» - Прежде чем он успел закончить разговор, он проглотил вторую половину предложения.

Фэн Цзинь Юань почти откусил свой язык. Стоя там, ошеломленный, он посмотрел на эту эротическую сцену и почувствовал, что в его голове появились тревоги.

Он закрыл глаза. Он скорее умрет, чем поверит тому, что только что увидел.

На его стороне снова раздался голос Цзинь Чжэнь. Ее голос дрожал, было очевидно, что она тоже испытала большой шок: «Муж ... муж, что происходит?» Хотя она сказала это, она чувствовала себя вполне счастливой. Она только думала, что Ван Чуан и Хуан Цюань были действительно жестокими! Самая старшая молодая мисс семьи Фэн была лишена счастливого будущего ими именно так. Должно быть известно, что это был ребенок, на которого надеялась семья Фэн. Теперь, когда это случилось, она не знала, насколько разозлится Фэн Цзинь Юань и матриарх!

Как Фэн Цзинь Юань мог знать, что происходит. Первоначально он хорошо спал, но вдруг Цзинь Чжэнь разбудила его. Держа грудь, она сказала, что она нервничает. В резиденции клана Фэн не было врача, и в это время ночи они не могли привести его. Единственный, кто имел какие-либо медицинские знания, Фэн Юй Хэн, исчезла. Фэн Цзинь Юань не имел других вариантов, но напомнил, что у Чэнь Юй также были проблемы с психикой. До приезда они приготовили много лекарств, поэтому они готовились пойти к Чэнь Юй.

Кто знал, что, войдя во двор, они услышат странный шум. Цзинь Чжэнь была обеспокоена тем, что что-то случилось с Чэнь Юй, поэтому она быстро вытащила его внутрь, позволив ему увидеть сцену перед ним.

Фэн Цзинь Юань считал, что может возникнуть проблема с кармой семьи Фэн. В противном случае это был только Фэн Цзы Хао и Фэн Чэнь Юй. Как иначе это может произойти?

Оба стояли в комнате, ошеломленные, но двое в постели продолжали запутываться вместе. Звуки, исходящие из их рта, заставляли других чувствовать тошноту. Они продолжали, казалось бы, не замечая, что другие сейчас присутствуют и смотрят, так как они были раскованными.

Глаза Цзинь Чжэнь были острыми и видели другого человека вместе с Фэн Цзы Хао и Фэн Чэнь Юй. Она увидела, что на кровати, похоже, лежит другой человек.

Ее сердце задрожало и почему-то немного испугалось. Хотя Фэн Цзинь Юань стоял рядом с ней, она не могла не начать потеть.

Цзинь Чжэнь хотела выйти. Внезапно она почувствовала, что не останется в этой комнате. Но затем она вспомнила совет Ван Чуан. Мало того, что ей нужно было привести Фэн Цзинь Юань, ей также пришлось найти способ привести всех членов семьи Фэн в эту комнату. Она еще не закончила второе дело. Очень возможно, что другой человек, лежащий там, предоставил ей возможность.

Она стиснула зубы и пошла вперед. Когда она шла, она сказала: «Эта наложница разделит их». Но до того, как она дошла до них, человек, лежащий в постели, был ясно увиден Цзинь Чжэнь. Она издала крик «Ах!», пронзающий тишину ночи. Это заставило всех в клановой резиденции проснуться.

Фэн Цзинь Юань шел большими шагами, чтобы помочь поддержать Цзинь Чжэнь, которая теперь сидела на земле. Он увидел, как Цзинь Чжэнь подняла руку и указала на кровать, дрожа. Она неоднократно кричала: «Привидение! Здесь призрак!»

После ее пронзительных криков, почему-то Фэн Цзы Хао потянулся к человеку, которого называли призраком, и потянул его близко. Затем он начал проводить руками по телу вверх и вниз.

Увидев это, Фэн Цзинь Юань был полностью ошеломлен. Взрослый человек действительно испугался. Его рот был наполовину открытым, он не мог даже закрыть его из страха.

В комнате продолжалось тяжелое дыхание Фэн Цзы Хао и очаровательные стоны Фэн Чэнь Юй. Кто знает, как скоро люди семьи Фэн начали прибывать в комнату.

Все были ошеломлены этой сценой без каких-либо исключений. Особенно, увидев этот «призрак», они все издали крик.

С этими криками Фэн Цзинь Юань был возвращен к реальности.

Внезапно он почувствовал, что только что потерял свою душу. Он на самом деле понятия не имел, что он делает.

Вскоре все в семье прибыли. Все видели, что делали Чэнь Юй и Цзы Хао. Давление на Фэн Цзинь Юаня взлетело, и вся его голова почувствовала, что у него неконтролируемое давление.

Он оттолкнул Цзинь Чжэнь и бросился к кровати. Придя к кровати, он протянул руку, вытащил и выбросил Фэн Цзы Хао с кровати!

«Грязная свинья!» Он взмахнул рукой и ударил его. Этот пощечину заставил Фэн Цзы Хао немедленно протрезветь. Так же, как он собирался позвать отца, он увидел, что у его отца было свирепое выражение. Он стал порочным, когда он толкнул и обвинил его.

Фэн Цзы Хао не знал, куда Фэн Цзинь Юань хотел подтолкнуть его. Он подошел подсознательно и обнаружил, что он отступает все быстрее и быстрее. Внезапно боль пришла из-за затылка. Казалось, что из-за спины течет тепло. Что-то текло ему на плечо, вниз по спине и вплоть до его ноги. Наконец, видение Фэн Цзы Хао начало размываться; однако его отец поднял его в это время и снова подготовил свои силы. Затем он силой ударил его. В этот момент Фэн Цзы Хао полностью потерял сознание.

Люди семьи Фэн снова закричали, Хан Ши произнесла: «Самый старший молодой хозяин ... он мертв?»

Старейшина клана имел темное выражение. Он шел вперед и наклонился, чтобы почувствовать пульс Фэн Цзы Хао. Вскоре он встал и кивнул Хан Ши: «Он действительно мертв».

Все в семье Фэн были шокированы. Даже Яо Ши недоверчиво посмотрела на Фэн Цзинь Юаня.

Он убил своего сына?

Но когда она подумала немного больше, разве такого сына не убить?

Естественно, ответ был убит.

Матриарх снова начала хрипеть. Момент к моменту, ее состояние ухудшилось. Она выглядела на грани обморока.

Бабушка Чжао быстро вытащила бутылку лекарства, которую дала Фэн Юй Хэн. Она налила его в рот матриарха и немного подождала. Только тогда матриарх восстановилась.

«Какой грех совершила моя семья Фэн!» Матриарх скользнула на землю, ее голос заполнился горем: «Какой грех был совершен!»

В это время Фэн Цзинь Юань восстановил немного своего сознания. Глядя на землю, где лежал Фэн Цзы Хао, которого он убил. В его сердце не было жалости.

Этот сын испортил Чэнь Юй. Это было равносильно разрушению надежды семьи Фэн на то, что кто-то станет матерью всех под небесами. Такой человек, как он мог позволить им продолжать жить на этой планете!

Ан Ши посмотрела на Чэнь Юй, которая все еще была на кровати. Как бы она ни смотрела на нее, она чувствовала, что что-то было не то. Но независимо от того, как выглядела Чэнь Юй, его нельзя было сравнить с другим «человеком». Она решительно подавила тошноту и сказала: «Этот труп ... кажется ... личный слуга старшей молодой мисс, Йи Юэ».

Только тогда остальные вспомнили. С тех пор, как разразился огонь прошлой ночью, Йи Юэ не удалось найти. Но на кровати ...

«У этой девушки Йи Юэ есть родимое пятно на левой стороне шеи». Ан Ши напомнила всем.

Только тогда все отреагировали. Но, конечно, этот труп действительно имел родимое пятно на левой стороне шеи, которое было похоже на Йи Юэ. Но ... это тоже было слишком отвратительно. Ее голова была расколота, и ее лицо не было отчетливо видно. Неизвестно, как долго она была мертва. Ее тело было покрыто грязью, а ее конечности были уже тяжелыми. Будучи обнятой и любимой Фэн Цзы Хао, ее нижняя часть тела была беспорядочной.

Теперь труп лежал рядом с Фэн Чэнь Юй на кровати. Чэнь Юй все еще извивалась и внезапно обняла Йи Юэ. Без каких-либо других проблем она начала приближаться.

Фэн Цзинь Юань сердито вытащил Чэнь Юй. Матриарх, опасаясь, что он изобьет Чэнь Юй до смерти, быстро крикнула: «Это Чэнь Юй!»

Фэн Цзинь Юань, естественно, знал, что это Чэнь Юй. Он не хотел убивать эту девушку, но у него был гнев, который нужно было выпустить. Подняв ее за руку, он начал ударять ее по лицу: «Па-па-па». Он несколько раз ее ударил.

Количество препарата, которое использовала Ван Чуан, было незначительным. Когда Фэн Цзинь Юань и Цзинь Чжэнь открыли дверь, в воздухе больше не осталось остатка препарата. Поскольку Чэнь Юй и Фэн Цзы Хао занимались любовью в течение столь длительного времени, последствия этого препарата должны были скоро пройти. От ударов Фэн Цзинь Юаня, она полностью проснулась.

Как только она проснулась, она обнаружила, что у нее болят щеки. Затем она заметила, что перед ней было сердитое лицо ее отца. Чэнь Юй была немного застенчива: «Отец, что ... что случилось?» Она огляделась и обнаружила, что все в семье Фэн находятся в комнате, даже там был старейшина клана. Но старейшина клана отвернулся, умышленно избегая смотреть на нее.

Чэнь Юй была смущена: «Почему все здесь?» Ее чувства медленно начали восстанавливаться, и она почувствовала, что в ее запястьях появилась боль. Она не могла не кричать: «Отец, ты причиняешь боль Чэнь Юй».

Как мог Фэн Цзинь Юань заботиться о том, была ли у нее боль или нет. Подняв руку, он ударил ее еще два раза, он начал ругать ее: «Маленькая тварь! Я действительно потратил свое время на то, чтобы вырастить тебя!» После того, как он закончил говорить, он внезапно отбросил ее. Чэнь Юй вскрикнула и снова была брошена на кровать.

Она упала. Когда она упала к кровати, ей просто довелось увидеть лежащий там труп. Родинка, хорошо заметная на ее шее, заставила ее сразу же узнать личность трупа и подсознательно закричала: «Как она вернулась в это место? Разве она не умерла? Почему она вернулась? Почему она лежит на моей кровати?»

Чэнь Юй закричала, находясь на грани срыва. Когда она повернула голову, она увидела еще одну лужу крови. В середине этой лужи был Фэн Цзы Хао.

В одно мгновение она была ошеломлена. Ее удивила не смерть Фэн Цзы Хао. Это был тот факт, что он лежал там без одежды.

Казалось, что несколько беспризорных воспоминаний плыли к вершине ее сознания. Это было похоже на сон; однако, если это был не сон, тогда она ...

Чэнь Юй подсознательно опустила голову и посмотрела на себя. На первый взгляд, все выглядело хорошо, но у нее был тот же вид, что и у Фэн Цзы Хао. Ее тело почти заставило ее сломаться еще раз, особенно бесчисленные красные следы на ее теле. Они еще больше напомнили ей о том, чего она боялась. Что сон не был сном. Вместо этого действительно произошло.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 157**

Глава 157 – Премьер-министр Фэн, может ли ваш скрытый охранник победить нас?

Она была совершенно неспособна принять эту реальность. Держа голову обеими руками, она издала пронзительный визг, а потом отчаянно выбежала наружу.

Матриарх с тревогой закричала: «Быстро остановите ее!» Затем она подтолкнула бабушку Чжао рядом с ней: «Найди какую-нибудь одежду! Быстро найди одежду!»

Где могла бабушка Чжао найти одежду. Беспомощная, она могла снять свой плащ. Увидев, что слуга остановила Чэнь Юй, она быстро пошла вперед и завернула ее в плащ.

Все тело Чэнь Юй дрожало. На этот раз она не притворялась. Она действительно потеряла рассудок. Когда она задрожала, она неоднократно кричала: «Убей его! Убейте Фэн Цзы Хао! Быстро! Убейте его!»

Глядя на нынешнюю внешность Чэнь Юй, Хан Ши почувствовала радость, разбухающую внутри ее груди. Падение Фэн Чэнь Юй позволило ей увидеть проблеск надежды для Фэн Дай. Она посмотрела в сторону Сян Ронг, глаза которой были закрыты Ан Ши. Затем она почувствовала, что эта девушка тоже была огромным бельмом. Если что-то случилось и с Сян Ронг, у семьи Фэн осталась бы только Фэн Дай. Была ли она дочерью первой жены или дочерью наложницы, какая разница?

«Ах!» Хан Ши издала длинный крик и загадочно сказала: «Человек давно убит. Если его снова убьют, это будет просто порка трупа. Тс, тс, старшая молодая мисс! Вы обычно поддерживаете внешний вид святой, но вы на самом деле настолько безудержны в частном порядке. Это не ваш первый раз со старшим молодым мастером, не так ли? Я помню тот год, когда старший молодой мастер уже забрался в твою постель. Более того, он даже спал на одной подушке».

«Ты говоришь глупость!» Чэнь Юй подняла руку, желая ударить Хан Ши; однако, она уклонилась. Затем Чэнь Юй повернулась лицом к Фэн Цзинь Юаню и крикнула: «Отец, Чэнь Юй невиновна! Невиновна!»

Все закатили глаза. Невиновна? Все это ясно видели, так как, черт возьми, она могла быть невиновной!

Фэн Цзинь Юань никогда раньше не злился. Он даже почувствовал отчаяние.

Холодно глядя на Фэн Чэнь Юй, он начал размышлять. Была ли у этой дочери какая-нибудь ценность?

Это был Фэн Цзинь Юань. Он на самом деле не делал ставку на Чэнь Юй. Он полагал, что Чэнь Юй была дарована аспектом феникса с юного возраста. Если бы этот аспект феникса был перенесен на другую дочь, то он относился бы к ней так же.

Фэн Чэнь Юй слишком хорошо понимала своего отца. След отчаяния, который можно было увидеть в глазах Фэн Цзинь Юаня, был замечен ею. В это в ее голове пронеслось одно предложение: «Все кончено!»

Нет!

Она отчаянно покачала головой и громко закричала: «Нет! Отец, ты не можешь бросить меня! Я твоя Чэнь Юй. Я твоя самая любимая дочь. Я стану Императрицей! Отец! Дочь обещает, что, став императрицей, семья Фэн будет защищена. Когда придет время, семья Фэн получит все, что захочет!»

«Заткни рот!» Матриарх почувствовала себя все более и более отвратительно, чем больше она смотрела на Чэнь Юй: «Что за вздор ты выдумала? Как ты можешь стать императрицей? Императрица все еще счастливо сидит во дворце!»

«Это в будущем!» Чэнь Юй совершенно не понимала, что говорила матриарх, продолжая объяснять: «Я говорю о будущем! В будущем, когда я буду Императрицей, а третий принц - Император! Семья Фэн сразу станет процветающей! Когда старый Император умрет, мир станет нашей семьей Фэн!»

Взрыв!

В ярости Фэн Цзинь Юань топал. Подняв ногу, он ударил ногой в грудь Чэнь Юй: «Куча глупостей!»

Чэнь Юй была сильно ударена, пока она кашляла от крови. Головокружительное чувство начало всплывать, но она решительно остановилась от обморока. Обморок - это смерть. Она только что потеряла свою честь, поэтому семья Фэн определенно не пожалела бы ее.

Чэнь Юй изо всех сил старалась сохранить свое сознание. Подняв голову, она просто увидела, как Ван Чуан смотрит на нее со стороны Яо Ши. Внезапно осознав, она, казалось, вспомнила, что до этого она внезапно почувствовала, как все ее тело стало горячим. Это чувство было похоже на наркотики. Что касается того, когда Фэн Цзы Хао дотронулся до нее, она даже почувствовала, что он очень холоден на ощупь.

Она поняла, что что-то не совсем правильно и вдруг встала. Она шагнула на несколько шагов, затем бросилась к Ван Чуан и схватила ее воротник ... «Это была Фэн Юй Хэн, я права? Должно быть, Фэн Юй Хэн вернулась! Пришла ли она отомстить мне? Хахаха! Фэн Юй Хэн, этот препарат изначально был предназначен для тебя. Как она не умерла в этом большом огне? Фэн Юй Хэн! Выйти! Публично заяви!»

Чэнь Юй дико закричала в комнате, как будто она сошла с ума. Ван Чуан действительно желала, чтобы она могла привести Фэн Юй Хэн, к сожалению, она не появлялась.

Яо Ши, однако, услышала что-то, что стоит упомянуть, и сразу спросила Фэн Чэнь Юй: «О каком наркотике ты говоришь? Какой препарат ты дала А-Хэнг?»

«Тот же самый препарат, который дали мне!» Чэнь Юй крикнула хриплым голосом: «Этот препарат изначально был для нее. Кто это послал в мою комнату? Отец, меня кто-то обманул!»

Сян Ронг больше не могла терпеть и громко сказала: «Старшая сестра, вы лично признались, что дали наркотики второй сестре. Почему ты все еще делаешь необоснованные встречные требования? Куда именно ты спрятала вторую сестру?»

К сожалению, Чэнь Юй не ответила на ее вопрос. Она только упала на землю и заплакала.

Ан Ши посмотрела на Фэн Цзинь Юаня и беспомощно сказала: «Муж, неужели ты не чувствуешь, что должен слишком много второй молодой мисс?»

Цзинь Чжэнь вытерла слезы, а также сказала: «Вторая молодая мисс поистине слишком несчастная».

«Несчастная?» Чэнь Юй начала кричать: «Как она может быть несчастнее меня? Она несчастный человек! А кто я?»

Хан Ши выглядела так, как будто она наслаждалась хорошей игрой, наблюдая, как Чэнь Юй начинает истерику. Подняв уголки ее губ, она говорила без страха: «Ах! Как я вижу, семья Фэн, скорее всего, ищет возмездие. Думаю, это так. Раньше вторая молодая мисс была отправлена в горы, и что стало результатом? Она вернулась с единственной целью мести. После этого вы прогнали четвертую юную мисс в резиденцию в пригороде столицы. Как дела обстоят сейчас? Возмездие пришло, верно?»

Матриарх взмахнула тростью, заставив Хан Ши визжать от боли и крикнула: «Чего ты меня пугаешь? Что я сказала не так? Теперь, когда старшая молодая мисс была испорчена, а вторая молодая мисс, скорее всего, мертва, почему моей Фэн Дай не вернуться? Подумайте об этом осторожно. Семья Фэн состоит из молодых мисс!»

Слова Хан Ши заставили матриарха и Фэн Цзинь Юаня тщательно подумать.

Это верно! Семья Фэн была почти из молодых мисс. Не только это, даже их старший сын от первой жены умер.

Матриарх посмотрела на труп Фэн Цзы Хао в луже крови. Слезы текли из ее старых глаз, так как она не могла не начать ненавидеть Чэнь Юй. «У тебя было сердце, чтобы нанести вред другим, но, в конце концов, ты не только навредила себе, ты заставила своего брата умереть. Фэн Чэнь Юй, как ты могла быть фениксом. Как я вижу, ты настоящий враг семьи Фэн!» Матриарх яростно впилась взглядом в Чэнь Юй и продолжала нажимать на нее: «Именно так, мой внук был убит из-за тебя. Фэн Чэнь Юй, ты никогда бы не существовала в этом мире! Какой аспект феникса? Что за императрица? Сколько семья Фэн потеряла из-за тебя? Ты вызвала смерть Цзы Хао, и ты сделала так, что местонахождение А-Хэнг неизвестно. У семьи Фэн нет такой дочери!»

Фэн Цзинь Юань подошел и держал матриарха: «Мама, не сердись. Позаботьтесь о своем теле».

«Как я не могу сердиться?» Матриарх посмотрела на Фэн Цзинь Юаня: «Я изначально не одобряла твое решение о воспитании Чэнь Юй, но Чэнь Ши часто приводила слова даосизма Цзы Янга в качестве совета. Я увидела, что ты принял его слова близко к сердцу, поэтому я также дала свое согласие. Теперь, как бы ни было, Цзинь Юань, я должна спросить. Отдав замуж такую дочь третьему принцу, ты жертвуешь семейством Фэн или разрушаешь семью Фэн? Семья Фэн встретит катастрофу!»

Фэн Цзинь Юань естественно понял эту логику. Раньше он действительно хотел ударить Чэнь Юй. Но когда он поднял руку, он не мог заставить себя это сделать.

В его сердце всегда была надежда. Этот вопрос был известен только людям семьи Фэн. Если бы они не говорили об этом, разве это не выглядело бы так, будто этого никогда не было? Что касается вопроса Чэнь Юй, которая больше не является девственницей, они найдут способ обмануть другую сторону. Это не было невозможно.

Чэнь Юй могла видеть, как жалость появляется на лице Фэн Цзинь Юаня, что вызвало некоторую надежду в ее сердце. Она быстро опустилась перед ним на колени и с горечью просила: «Отец! Это не был план Чэнь Юй. Это был старший брат. Старший брат ворвался! Чэнь Юй была той, кто был ранен! У ... отец должен поддержать Чэнь Юй. Чэнь Юй так ужасно пострадала!»

Фэн Цзинь Юань все еще размышлял и не сразу ответил. Старейшина клана больше не мог продолжать смотреть эту сцену. Выпустив длинный вздох, он сказал: «Я дам вам два дня. Через два дня, пожалуйста, немедленно покиньте резиденцию клана Фэн. Не нужно подниматься на гору, чтобы делать подношения. С этого дня семья Фэн в Фэн Тонг не имеет с вами никаких отношений. Вы много ... смотрите сами!»

Это был другой взгляд на себя. Старик клана не оглянулся, когда он ушел.

На этот раз у матриарха не было ни малейшего желания уйти. Говорить о том, чтобы подняться на гору, чтобы сделать подношения, какая репутация у нее должна быть, чтобы встретиться со стариком Фэн?

«Слуги!» Наконец, Фэн Цзинь Юань начал отдавать приказы: «Уберите Йи Юэ. Поместите труп старшего молодого мастера в гроб и похороните его на горе Ци Фэн вне могилы предков. Сегодняшние события должны храниться в секрете для этого премьер-министра. Любой, кто скажет об этом посторонним, не должен обвинять этого премьера в том, что он беспощаден!»

Эти слова дали Чэнь Юй путь к свободе.

Яо Ши нахмурилась и посмотрела на него, ее глаза были полны пристального внимания.

Фэн Цзинь Юань отвернулся, не желая смотреть на Яо Ши. Еще раз махнув рукой, он позвал своего скрытого стража: «Следи за старшей молодой мисс. Не позволяй ей уйти!»

«Да!» Скрытый охранник двинулся и прямо встал за Фэн Чэнь Юй.

Как Чэнь Юй могла заботиться о том, наблюдал ли скрытый охранник за ней или нет. Пока у нее был шанс на жизнь, она была готова что-то сделать.

Матриарх, однако, почувствовала, что ее сердце охладилось, слушая слова Фэн Цзинь Юаня. Продержавшись долго, все еще возник вопрос, который ускользал от ее рта: «Тогда как насчет А-Хэнг? Продолжать искать твою дочь?»

Фэн Цзинь Юань сказал: «Мы продолжим поиски еще два дня. Если мы ее не найти, она будет считаться мертвой».

«Фэн Цзинь Юань!» Яо Ши стиснула зубы: «Ты не человек!»

Фэн Цзинь Юань крепко нахмурился и отдал очередной приказ скрытому охраннику: «Также следи за Яо Ши!»

Ван Чуан и Хуан Цюань немедленно сделали шаг вперед и сказали в унисон: «Кто посмеет?»

Фэн Цзинь Юань разозлился: «В какой момент у двух слуг со стороны было слово в семье Фэн?»

Когда Ван Чуан и Хуан Цюань боялись его? Они продолжали смотреть на Фэн Цзинь Юаня, как будто они смотрели на песок. Ван Чуан затем сказала: «Вопросы семьи Фэн, наши слуги ничего не могут сделать, но мадам - мать будущей принцессы. Слуги должны заботиться о таких вещах. Более того», она посмотрела на скрытого охранника, стоящего за Чэнь Юй, - «премьер-министр Фэн, вы уверены, что ваш скрытый охранник сможет справиться с нами?»

Скрытый охранник опустил голову после слов Ван Чуан. У него действительно не было возможности справиться с ними. Только с двумя девочками уже было достаточно проблем; кроме того, по-прежнему существовал еще более страшный Бан Цзоу.

Фэн Цзинь Юань также знал, что Ван Чуан не преувеличивает, но он действительно не мог примириться. Таким образом, он уставился на Яо Ши и сказал: «В конце концов, ты все еще наложница семьи Фэн. Подумай о том, как вы должны себя вести».

Он сердито фыркнул и больше не говорил. Он просто смотрел, как слуги входят и выходят из комнаты, заметая следы. Чэнь Юй все еще стояла на коленях на земле, бесконечно рыдая.

Именно в это время Цзинь Чжэнь заметила краем глаза, как служанка стала незаметно покидать комнату.

Она сразу узнала девочку-слугу и быстро указала на дверь, громко крича: «Схватите ее! Быстро схватите ее!»

Никто не знал, что означают слова Цзинь Чжэнь, но Хуан Цюань немедленно начала двигаться. В мгновение ока она твердо схватила слугу и решительно бросила ее в комнату.

Эта слуга была никем иным, как слуга, которая помогала Фэн Цзы Хао нанести вред Фэн Юй Хэн.

Подтолкнув Хуан Цюань, она приземлилась перед телом Фэн Цзы Хао, который еще не был помещен в гроб. Как только слуга увидела лицо Фэн Цзы Хао, она выпустила испуганный крик и упала в обморок.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 158**

Глава 158 – Фэн Цзинь Юань, рано или поздно ты придешь ко мне и будешь умолять меня

Матриарх сердито уставилась на слугу и спросила Цзинь Чжэнь: «Кто этот человек?»

Цзинь Чжэнь была умна. Раньше она была занята только криками, чтобы схватить этого человека. Она совершенно забыла, что ей нужно притвориться, что она понятия не имела об этом инциденте. К счастью, она была достаточно умна и сразу нашла оправдание: «Эта слуга проглядывала. Если мы ее не поймаем, что, если она начнет говорить всем. Разве семья Фэн не пострадает от ее рук?»

Матриарх кивнула: «Ты поступила хорошо».

У Фэн Цзинь Юаня не было времени на служанку, и он просто махал рукой: «Поскольку у нее не было никаких благих намерений, ей не нужно снова просыпаться». Говоря это, он посмотрел на скрытого охранника. Скрытый охранник начал двигаться, и в мгновение ока он подошел к слуге. Они не могли понять, что он сделала, но когда он вернулся к Чэнь Юй, голова слуги была отрезана.

Сян Ронг дрожала от страха. В эту ночь она видела слишком много кровопролития. В конце концов, она была всего лишь десятилетней девочкой. Эта сцена заставляла ее ноги становиться мягкими от страха.

Ан Ши также стало трудно это переносить. Потянув Сян Ронг, она сказала матриарху: «Третья молодая миссия еще молода и не может справиться с такой сценой. Эта наложница уведет третью молодую мисс».

Матриарх махнула рукой: «Иди! Все могут идти!»

Ан Ши взглянула на Яо Ши и с восторгом посмотрела на Сян Ронг и ушла.

Ван Чуан поддержала Яо Ши и тихо сказала: «Мадам, не надейтесь на премьер-министра Фэн. Его Высочество должно скоро прибыть».

Сердце Яо Ши, наконец, немного успокоилось, но по-прежнему оставался гнев, который она не могла выпустить. Она посмотрела на Фэн Цзинь Юаня и холодно спросила его: «Самый старший молодой мастер и старшая юная мисс, использующая яд для нанесения вреда А-Хэнг, что ты скажешь об этом?»

Сердце Фэн Цзинь Юаня было в беспорядке, он не мог не закричать: «Что еще вы хотите? Между ними один мертв, а один - калека. Яо Ши, ты мерзкая женщина, что именно ты хочешь?»

«Хорошо, я мерзкая женщина». Яо Ши смотрела прямо на Фэн Цзинь Юаня: «Я просто хочу знать, что ты думаешь, узнав, что твоя вторая дочь была отравлена твоей старшей дочерью. Как я стала мерзкой женщиной?» Она сделала несколько шагов, ее лоб практически наткнулся на нос Фэн Цзинь Юаня: «Хорошо помните, рано или поздно наступит день, когда вы придете ко мне и попросите пощады!» она закончила говорить, она обернулась: «Мы идем!» Ван Чуан и Хуан Цюань сразу же последовали за ней. Когда они ушли, они не забыли посмотреть на Фэн Цзинь Юаня презрительным взглядом.

Фэн Цзинь Юань сердито крикнул: «Забудь! Этот премьер-министр никогда не будет ничего просить от вас в этой жизни!»

Хан Ши, однако, внезапно закрыла рот и начала хихикать. Она хихикнула, когда ушла. Пройдя через дверной проем, она сказала: «Семья Яо состоит из божественных врачей!»

Эти слова были похожи на гвоздь, который застрял в голове Фэн Цзинь Юаня. Как он мог забыть. У семьи Яо были божественные врачи. Для него, чтобы удержать Чэнь Юй от смерти, разве это не значит, что у него был проблеск надежды? Независимо от того, будет ли эта надежда реализована, зависит не только от управления и работы с ней, он должен найти хорошего врача.

И под небесами, кто был лучшим врачом?

Это был дед по материнской линии Фэн Юй Хэн и отец Яо Ши, Яо Сиань.

Брови Фэн Цзинь Юаня дернулись, когда он посмотрел в сторону Яо Ши. Только тогда он понял, что имела в виду Яо Ши, когда сказала: «Рано или поздно ты придешь, чтобы умолять меня».

В комнате те, кто заботился о чистке, были все слуги, привезенные из столицы. Хотя они все работали как часы, они не игнорировали бы слова своих хозяев.

Уход за трупами Йи Юэ и маленькой служанки был немного лучше; однако, когда они отправились поднимать труп Фэн Цзы Хао, матриарх вдруг закричала: «Не трогайте его!»

Фэн Цзинь Юань был поражен и быстро пошел вперед, чтобы утешить ее: «Мать, по крайней мере, нужно положить его в гроб».

«Гроб?» Матриарх уставилась на Фэн Цзинь Юаня: «Если вы не принесете гроб, куда вы поместите Цзы Хао? Цзинь Юань, твой сын сделал что-то неправильно и должен был быть избит и должен был быть убит; однако, вы не чувствуете к нему жалости?» Она посмотрела на своего сына и почувствовала, что не знает, когда сердце ее сына стало жестким. «Разве в твоем сердце нет раскаяния? Если бы ты правильно воспитал Цзы Хао с юного возраста, он бы так поступил?»

Фэн Чэнь Юй, которая изначально стояла на коленях, внезапно подняла голову и посмотрела на матриарха. Ее лицо было бледно-белым, а глаза были пусты. Ее глаза слегка заплыли, у нее был призрачный вид.

Матриарх была ошеломлена страхом и была слишком напугана, чтобы взглянуть на глаза Чэнь Юй. Однако Чэнь Юй спросила ее в это время: «Вы жалуетесь, что Фэн Цзы Хао был обижен?»

Фэн Цзинь Юань нахмурился и ругал ее: «Заткнись!»

Однако Чэнь Юй не могла заставить себя замолчать, поскольку она просто встала с земли и подошла к матриарху. Большие слезы капали из ее глаз. «Зачем вы жалуетесь на него? Он умер несправедливой смертью? Вы даже знаете, что он сделал? С тех пор, как я была маленькой, вы говорили мне, что я - феникс, и что я буду будущей Императрицей! Я не могу выбрать, кто мне нравится, и должна обратить внимание на то, кого семья хочет поддержать. В конце концов, я не более чем шахматная фигура. Я должна ходить туда, куда вы мне прикажете. Теперь, однако, я приземлилась в руки Фэн Цзы Хао! Мало того, что он разрушил меня, он разрушил много лет надежды семьи Фэн! Старуха, ты на самом деле жалуешься, что такого человека обидели?»

«Ты ...» Матриарх посмотрела на Чэнь Юй, когда ее гнев вырвался вперед. Она протянула руку и принялась зажимать шею Чэнь Юй, из-за чего Чэнь Юй закашляла; однако она не отпустила ее. Фэн Цзинь Юань жестом предложил бабушке Чжао немного сдержать ее, но матриарх была оскорблена. Как она могла так легко ее отпустить. Чэнь Юй кашляла, а матриарх сказала: «Фэн Цзы Хао был моим внуком. Он был тем, кто должен продолжать семейную линию! Ты была всего лишь подобием девушки. Даже если бы у тебя был аспект феникса, если бы семья тебя не поддержала, ты была бы ничем! Ты вредишь своей второй сестре, теперь ты даже навредила своему брату! Фэн Чэнь Юй, ты так же ужасна, как твоя мертвая Чэнь Ши! Ты так же отвратительна!»

Матриарх, наконец, устала от удушения и разговоров. Сильно оттолкнув Чэнь Юй, она тоже села на землю.

Бабушка Чжао, которая тоже потренировалась, помогала матриарху. К счастью, матриарха можно было считать беззащитной, поскольку она напомнила Фэн Цзинь Юаню: «Поскольку вы приняли решение, я не буду говорить слишком много. Но, как вы запечатываете все уста, вы должны подумать о тщательном решении. Кроме того, гроб Цзы Хао должен быть хорошим. Даже если он не может войти в могилу предков, он должен быть ближе к вашему отцу. Когда он был жив, он больше всего использовал Цзы Хао».

Фэн Цзинь Юань торжественно кивнул и посоветовал бабушке Чжао: «Быстро верните ее».

Бабушка Чжао быстро поддержала матриарха и ушла.

В комнате осталась только Цзинь Чжэнь. Фэн Цзинь Юань посмотрел на нее и вздохнул: «К счастью, твоя голова привела нас сюда сегодня вечером. В противном случае, кто знает, что бы случилось».

У Цзинь Чжэнь тоже был грустный вид, так как ее сердце было наполнено молитвами. Фэн Юй Хэн абсолютно не должна была быть опьянена этим наркотиком!

«Вы также должны вернуться назад». Он похлопал Цзинь Чжэнь по плечу: «У вас еще болит голова?»

Цзинь Чжэнь покачала головой: «Поскольку в семье произошла такая большая вещь, как эта наложница могла использовать что-то такое незначительное, как головная боль, чтобы беспокоить мужа. Муж, не волнуйся, эта наложница в порядке».

Фэн Цзинь Юань был тронут: «Только ты лучшая. Иди, возвращайся и отдохни».

Наконец, Цзинь Чжэнь тоже ушла. Фэн Цзинь Юань отдал приказ слугам: «Принесите тело старшего молодого хозяина в нужное место в боковой комнате. Прежде всего, утром купите гроб. Помните, любой, кто осмеливается открыть что-нибудь, что произошло сегодня вечером, не обвиняйте этого премьер-министра в убийстве всей вашей семьи».

Слуги долгое время работали в поместье Фэн. Как они могли не знать, по крайней мере, так много. Хотя события ночи были как из фантастического сна, но в доме премьер-министра что они только не видели. Они уже оправились от первоначального шока, поэтому все они ответили: «Мастер, эти слуги ничего не видели».

Фэн Цзинь Юань был очень доволен.

Только после того, как комната была очищена, Фэн Цзинь Юань снова посмотрел на Фэн Чэнь Юй.

Она все еще сидела на земле, оставаясь в том же положении, что и когда матриарх толкнула ее. У ее глаз больше не было такого же света, как когда-то. В целом, она выглядела более или менее похожей на зомби.

Фэн Цзинь Юань слегка закрыл глаза. Он искренне надеялся, что события этой ночи были сном. Таким образом, он не потеряет сына и не потеряет дочь.

К сожалению, эта братья и сестры могли только винить себя!

«На протяжении многих лет отец многому научил вас». Он медленно начал говорить и разбирался в том, что происходило за эти годы: «Из четырех книг и пяти классов четырех искусств вы не владеете всеми, но нормальный человек никогда не мог сравниться с вами. Но почему, когда что-то происходит, вы не можете нанести удар первой?» Он действительно не мог понять: «Чэнь Юй, о Чэнь Юй, это все, что есть в твоей голове? Когда твоя мать была еще жива, она похвалила тебя за то, что ты умна. Отец также считает, что ты очень умна, но как ты можешь быть настолько умна, что ты была разорена своей собственной ловкостью?»

Чэнь Юй подняла голову и посмотрела на Фэн Цзинь Юаня своими пустыми глазами. Хриплым голосом она сказала: «Я просто хочу убить Фэн Юй Хэн».

«Дурак!» Фэн Цзинь Юань неожиданно махнул своим рукавом и указал на Чэнь Юй, сказав: «Ты сделана из фарфора, так почему ты постоянно таращишься на глиняную банку? Ты глупая или научилась притворяться такой?» Фэн Цзинь Юань почти накричал на Чэнь Юй: «Отец так много вложил в тебя. Как случилось, что в тот момент, когда Фэн Юй Хэн вернулась в усадьбу, она может заставить тебя закончить так? Не могла бы ты просто игнорировать ее? У нее есть собственный двор, который очень далеко. Вы двое могли спокойно жить в мире без проблем, так почему ты должна бороться с ней?»

Чэнь Юй тоже не понимала, почему. Вначале она чувствовала только, что Фэн Юй Хэн была проблемой; однако после этого был период, когда она думала, как Фэн Цзинь Юань. Она не хотела обращать внимания на Фэн Юй Хэн, но эта девушка, похоже, взяла на себя инициативу, чтобы найти ее.

«Отец ...» Чэнь Юй, наконец, начала плакать. Она поняла. Поскольку ее отец простил ее и позволил ей жить, это означало, что он все еще надеется на нее. Больше не было смысла узнавать, кто обидел кого. В настоящее время ее отец был тем, кто контролировал, жила она или умерла, и была хозяином ее судьбы. Она прямо обняла ногу Фэн Цзинь Юаня и начала умолять, плача: «Дочь была неправа. Дочь действительно знает, что она ошибалась. Я прошу отца спасти дочь. Дочь не хочет отказываться от семьи Фэн!»

Фэн Цзинь Юань посмотрел на дочь, в которую он вложил большие надежды, и почувствовал смятения в его сердце.

Он знал в глубине души, что сегодня вечером определенно кто-то тайно действует. Он не знал, почему препарат Чэнь Юй, используемый на Фэн Юй Хэн, в конечном итоге был использован на ней. И почему Фэн Цзы Хао неожиданно пришел в комнату Чэнь Юй посреди ночи? Существовала определенно проблема с этим сценарием. Что касается этой проблемы, это было очень вероятно, что-то связано с Хуан Цюань и Ван Чуан.

Но даже если это так, и что? Чэнь Юй первая навредила другому. Сделав шаг назад, даже если другая сторона была необоснованной, что он мог сделать с этими двумя девушками? Они дали понять это совершенно ясно. Если он был недоволен, они сражались бы. Может ли ваш скрытый охранник победить нас?

Фэн Цзинь Юань почувствовал, что у него болит голова. Он немного сдвинул ногу и встряхнул Чэнь Юй с ноги: «За эти несколько дней не покидай свою комнату. Я договорюсь о том, чтобы мы быстро вернулись в столицу. Просто благополучно оставайся здесь. Даже после того, как мы вернемся в столицу, не покидай усадьбу. Вопросы снаружи, отец будет принимать меры. Брак между тобой и третьим принцем будет быстро решен. Что-то ... нужно будет поспешить».

«Но ...» Узнав, что это еще брак с третьим принцем, Чэнь Юй не могла не испугаться: «Теперь эта дочь ...»

Фэн Цзинь Юань явно понимает, что она имела в виду. Она больше не была девственницей. После того, как она вышла замуж, не было ли проблем?

«Тебе не нужно беспокоиться о таких вещах». Он собрался и продолжил: «У отца, естественно, есть договоренности».

Рано утром на следующий день, в горах Ци Фэн показалась группа военных, защищавших экипаж, который пробирался в графство Фэн Тонг.

1: Четыре книги и пять классиков конфуцианства https://en.wikipedia.org/wiki/Four\_Books\_and\_Five\_Classics

Эти четыре искусства: игра на лютне / цитре, шахматы, каллиграфия и рисование

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 159**

Глава 159 – Седьмой брат отправит тебя домой

Как только восемь военных вошли в район горы Ци Фэн, один из них сразу же положил руку себе в рот и издал громкий и ясный свистящий шум.

После этого эскорт и экипаж остановились на месте. Вскоре в карете промелькнула тень. Он преклонил колени и тяжело сказал: «Этот слуга Бан Цзоу приветствует его высочество».

Занавес кареты был поднят, в ней сидели два человека. Один носил фиолетовые одежды, а другой сине-зеленую одежду. Один носил золотую маску и имел дьявольскую внешность, а у другого был чистый и божественный вид.

Удивительно, но это был девятый принц Сюань Тянь Мин и седьмой принц Сюань Тянь Хуа.

Человек, стоявший на коленях перед каретой, был Бан Цзоу. Оба его колена были на земле, так как у него был вид, что он сделал что-то не так, и к нему относились по-военному.

Сюань Тянь Мин смотрел на Бан Цзоу, вид смерти появился в его холодных глазах.

«Ваш голубь был пойман дважды Фэн Цзинь Юанем». Наконец, он сказал, но прямо начал говорить о неудачах Бан Цзоу.

Бан Цзоу опустился на колени, не смея говорить.

Сюань Тянь Мин спросил: «В третий раз он достиг этого принца, но этот принц уже был всего лишь в 20 метрах от округа Фэн Тонг».

Пот появился на лбу Бан Цзоу.

«Этот принц спрашивает тебя, где твой хозяин?»

В конце осеннего дня капля пота упала со лба Бан Цзоу на землю горы.

«Этот слуга некомпетентен». Он действительно сделал все возможное. Он искал много дней; однако, не было ни малейшего признака Фэн Юй Хэн».

«Какой уровень наказания должен быть?»

«Смерть».

Сюань Тянь Мин больше не говорил. Бан Цзоу подождал некоторое время, прежде чем отчаяние начало появляться на его лице.

«Этот слуга прощается с вашим высочеством». Он глубоко заговорил. Когда он встал, он сплющил его и ударил по лбу.

Его ладонь чуть ли не прорвалась сквозь кожу и прошла прямо к его мозгу.

Но в последнюю секунду, прежде чем ладонь смогла приземлиться, его запястье внезапно онемело. Он больше не мог проявлять силы. Учитывая инерцию, он упал назад.

Бан Цзоу был поражен, а затем счастлив. Он быстро снова встал на колени и сказал, задыхаясь: «Этот слуга благодарит ваше высочество за то, что его пощадили».

Сюань Тянь Мин не хотел обращать на него никакого внимания. В стороне Сюань Тянь Хуа заговорил и спросил Бан Цзоу: «Где ты искал?»

Бан Цзоу ответил: «Везде в 50 ли все было обыскано».

Сюань Тянь Хуа встал и подошел к карете. Оглянувшись в окрестностях, он сказал: «Эта гора Ци Фэн - это стратегическое место, которое легко защитить. Для кого-то, кто хотел спрятаться, это не невозможно».

Бан Цзоу беспомощно сказал: «Хуан Цюань и Ван Чуан также должны были заботиться о мадам Яо. Только этот слуга искал. Были места ... которые не могли быть обысканы».

Щелчок!

Сюань Тянь Мин еще раз достал свой хлыст: «Но ты все еще осмеливаешься сказать, что обыскал все это?»

«Этот слуга должен умереть!»

Никто этого не видел, но лицо под золотой маской становилось все более и более диким. Первоначально он считал, что даже если бы Фэн Юй Хэн была похищена, с присутствием Бан Цзоу, по крайней мере, были бы некоторые подсказки через два дня. Теперь, однако, казалось, что этот вопрос был странным!

Сюань Тянь Мин очень быстро успокоился и приказал тихим голосом: «Ты останешься с этим принцем и продолжай обыскивать гору Ци Фэн». Затем он посмотрел на Сюань Тянь Хуа: «Седьмой брат, сегодня вечером, иди в резиденцию клана Фэн. Аккуратно выполни поиск в сгоревшей комнате. Поскольку я в инвалидном кресле, мне не удобно».

Сюань Тянь Хуа кивнул: «Не волнуйся. Как только наступит ночь, я перейду и посмотрю».

Весь этот день группа людей Сюань Тянь Мина обыскала всю гору Ци Фэн. Ван Чуан и Хуан Цюань также были уведомлены о приходе. Увидев Сюань Тянь Мина, они услышали только одно: «Если ее не найти, вас бросят на вершину горы Тянь Тай, чтобы кормить стервятников» 1.

В этот момент Фэн Юй Хэн, которая упала в обморок в своем пространстве, наконец, начала просыпаться. Когда ее видение медленно восстановилось, ее память также последовала за ней.

Она встала с некоторой поддержкой. Ее тело покачивалось, когда она чуть не упала.

Фэн Юй Хэн не была похожа на Чэнь Юй, где Фэн Цзы Хао сразу же появился после того, как ее отравили, чтобы обеспечить сексуальное облегчение. Она полагалась на свою волю, чтобы пройти через это. Несмотря на то, что она проснулась, ее тело все еще было очень слабым.

Ее шаги были шаткими, когда она подошла к лестнице. Фэн Юй Хэн боролась и поднялась по лестнице. К концу она устала, а голова покрылась потом.

Она не могла беспокоиться ни о чем другом, поскольку она бросилась прямо в операционную. Она обыскала в ящике и вытащила иглу и сделала все возможное, чтобы успокоиться. Устойчиво, она ввела себе внутривенную инъекцию. Затем она отправилась в аптеку и вытащила две таблетки для протрезвления и проглотила их. Только тогда она откинулась на землю и начала задыхаться.

Слишком опасно, даже когда она думала об этом сейчас, она была полна страха.

Если бы она уже дышала этим чистым и мощным наркотиком, возможно, она бы уснула и никогда не проснулась. Или, может быть, она просто не спала, вместо этого ее кровеносные сосуды могли лопнуть, вызывая ее смерть.

Быть способным дать ей такое мерзкое лекарство, насколько она ее ненавидела?

Фэн Юй Хэн не знала, сколько времени прошло снаружи, но, учитывая, насколько жестоким был этот препарат, это должно было быть не менее двух-трех дней. Она не могла не начать волноваться. Если Бан Цзоу и ее слуги не смогли ее найти, как они не были бы обеспокоены? Неужели Яо Ши окажется на грани нервного срыва? Как семья Фэн справится с ней? Они будут считать ее пропавшей? Или мертвой?

Как она и думала, она услышала звук, издаваемый снаружи. Она внимательно слушала и, казалось, слышала какие-то шаги и звук поиска.

Фэн Юй Хэн не знала, что снаружи все уже полностью сгорело; однако она знала, что в настоящее время она находится на втором этаже аптеки. Если бы она вышла из своего пространства прямо сейчас, она боялась, что она не сможет справиться с падением на землю.

Таким образом, она стиснула зубы и вернулась на первый этаж. Она приготовилась рассмотреть размер комнаты и подумала о том, есть ли место для нее. Но в это время звуки поиска и шаги остановились не слишком далеко от ее текущего местоположения. Затем она услышала ясный голос, шепчущий: «Фэн Юй Хэн, где ты?»

Ее сердце было тронуто, и она сразу узнала этот голос.

Это был седьмой принц, Сюань Тянь Хуа, человек, который однажды спас ее. Это был человек, которого она назвала седьмым братом!

Почему он пришел?

Фэн Юй Хэн начала обдумывать и сразу поняла, что что-то очень серьезное должно было произойти снаружи. В противном случае, даже если Сюань Тянь Мин и Сюань Тянь Хуа прибыли в графство Фэн Тонг, Сюань Тянь Хуа не вошел бы в ее комнату.

В то время как она была в оцепенении, человек снаружи, казалось, двигался. Его шаги вместо этого двигались все дальше и дальше, пока она почти не могла их слышать.

Фэн Юй Хэн стала беспокоиться. Двигая ее сознанием, она оставила свое место.

После этого толстый запах дыма заполнил воздух. То, что она видела, не было той комнатой, которую ей предоставил клан, вместо этого все превратилось в уголь.

Она все еще лежала на земле. Подняв голову, она просто увидела человека, который шел вперед. Фэн Юй Хэн слабо крикнула: «Седьмой брат!»

Этот человек сразу услышал ее, и когда он обернулся, это был по-прежнему богоподобный спокойный человек. Его лицо было наполнено удивлением.

«Седьмой брат!» - снова позвала она, ее голос был довольно хриплым.

Сюань Тянь Хуа быстро подошел к ней, достигнув нескольких шагов. Затем он наклонился и поднял ее с земли.

Тело Фэн Юй Хэн не было устойчивым, поскольку она не могла стоять. Она слабо осталась на коленях Сюань Тянь Хуа, немного похожая на выжившего в катастрофе.

«А-Хэнг подумала, что она больше никогда тебя не увидит». После того, как она закончила говорить об этом, она почувствовала, как еще одна волна головокружения достигла ее головы. Закрыв глаза, она снова упала в обморок.

Сюань Тянь Хуа посмотрел на девушку на руках и почувствовал волну бедствия. Он не мог не поправить ее грязную челку, что вызвало слезу на краю глаза.

Это заставило его испугаться. По его мнению, эта девушка всегда была умной и хитрой. Даже если она столкнулась с невероятно большой проблемой, он никогда не видел, чтобы она плакала. Почему она сегодня выпустила слезы?

В действительности, Сюань Тянь Хуа действительно хотел знать, где скрывалась Фэн Юй Хэн. Почему он обыскал всю комнату, он даже обыскал другие комнаты в резиденции клана Фэн, но не нашел ни одной тени человека? Но, как только он повернулся, чтобы уйти, эта девушка позвала седьмого брата. Только она называла его так, он никогда не позволял кому-либо еще так говорить.

«Не бойся». Он ясно сказал и взял девушку на руки: «Седьмой брат отправит тебя домой».

Даже Фэн Юй Хэн не знала, как долго она отсутствовала. В любом случае, когда она проснулась, она была в очень удобных объятиях. Было тепло, и была большая рука, мягко поглаживающая ее по спине. Комфорт заставил ее не хотеть открывать глаза.

«Если ты продолжишь спать, ты умрешь от голода». Голос раздался над ее головой. Это был шуточный голос, который даже немного рассмеялся.

Фэн Юй Хэн сердито подняла руку, желая ударить его; однако ее запястье было схвачено: «Ты бьешь своего мужа!»

Она уныло подняла голову и прямо посмотрела на глубокие глаза под золотой маской. Угол его губ свернулся в дуге, как когда они впервые встретились. Это просто отлично вписывалось в его эстетику, особенно фиолетовый цветок лотоса между его бровей. Это зарывалось еще глубже в ее сердце, становясь еще труднее удалить.

«Сюань Тянь Мин». Она говорила, ее голос все еще был хриплым; тем не менее, было очень приятно слушать: «Сюань Тянь Мин, как ты пришел?» Чувствуя волну грусти, она выпустила пару слез.

Сюань Тянь Мин был ошеломлен. Он никогда не видел, чтобы Фэн Юй Хэн плакала раньше. Эта девушка, независимо от ситуации, оставалась сильной. Раньше он думал, что в этом мире нет ничего, что могло бы напугать эту девушку. В дополнение к этому, с ее сильными способностями, хорошими медицинскими знаниями и его поддержкой, кто может запугать ее?

Но на этот раз Фэн Юй Хэн заплакала.

Он ласкал ее маленькое лицо и изо всех сил старался стереть слезы. Казалось, он смотрел на истинное сокровище, его взгляд был нежным и осторожным.

Кто знал, что после того, как сокровище было проведено и какое-то время прошло, он начал чувствовать себя любопытно. Почему эта девушка перестала плакать через короткое время. Почему она не пожаловалась ему. Так же, как он собирался спросить ее о том, какие испытания она перенесла, он услышал, как Фэн Юй Хэн сказала: «Если ты продолжишь не давать мне поесть, я умру от голода».

Сюань Тянь Мин молчал.

Она действительно плакала от голода?

Эта чертова девочка взрослела вообще?

Беспомощно подтянув себя, только тогда Фэн Юй Хэн поняла, что она в карете. Эта карета была чрезвычайно большой. Она была примерно того же размера, что и комната площадью в десять квадратных метров. Должно быть два человека управляют каретой, и четыре лошади тянут ей.

Повернув голову, чтобы взглянуть, она увидела, что рядом с Сюань Тянь Мином сидит человек. Это тот, кто вернул ее из обгоревшей комнаты, Сюань Тянь Хуа.

Фэн Юй Хэн улыбнулась Сюань Тянь Хуа, так она выглядела как двенадцатилетний ребенок. Затем она сказала: «Спасибо тебе, седьмой брат. Ты снова спас А-Хэнг».

Сюань Тянь Хуа улыбнулся. Эта улыбка была приятным весенним ветром. Он наполнял вагон теплом, несмотря на то, что уже была осень.

«Примерно через час, мы сможем вернуться в город. Бан Цзоу уже пошел покупать еду и сможет вернуть ее через какое-то время». Сюань Тянь Хуа сказал это, подняв тарелку с пирогом Фэн Юй Хэн: «Поешь немного сначала, чтобы наполнить чем-то свой желудок!»

Сюань Тянь Мин поднял тарелку и горько улыбнулся, сказав: «Начиная с того дня, когда ты пропала без вести, это уже пятый день. Неудивительно, что ты так голодна».

«Так долго?» Фэн Юй Хэн была ошеломлена: «Тогда как насчет моей матери?»

«Не волнуйся». Он похлопал ее по голове, затем взял десерт и засунул ей рот: «Пока Ван Чуан и Хуан Цюань заботятся о ней, твой отец не сможет причинить никаких неприятностей».

«Но было бы лучше, если бы ты сказала несколько слов, чтобы помочь двум девочкам и Бан Цзоу». Сюань Тянь Хуа с улыбкой сказал: «Мингер хочет отрезать руку каждого из них».

Фэн Юй Хэн положила лицо в ее руку: «Такое насилие не очень хорошо».

«Они не очень хорошо защитили тебя».

«Это я спряталась. Они, естественно, не смогли бы найти меня».

Это было то, что больше всего интересовало Сюань Тянь Хуа, и он не мог не спросить: «Где именно ты пряталась?»

1: Гора Тянь Тай является домом для буддистской «школы лотоса» https://en.wikipedia.org/wiki/Tiantai

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 160**

Глава 160 – Бу Конг, ты надоедливый, ничтожный соперник

Фэн Юй Хэн моргнула: «Седьмой брат, помоги мне попросить его не наказывать Ван Чуан и их руки, и я скажу тебе».

Сюань Тянь Мин протянул руку и сжал ее лицо: «Ты научилась обсуждать условия со мной?»

Она радостно улыбнулась. Сжатие не повредило, вместо этого было немного неловко, но интимно. «На самом деле, не обвиняйте их. Вам не нужно сердиться, правильно!» Затем она посмотрела на Сюань Тянь Хуа и сказала: «В резиденции клана Фэн под кроватью был скрытый отсек. После того, как я поняла, что есть проблема со свечой, я выкатилась из постели и спряталась внутри. Затем я упала в обморок. Когда я проснулась, я услышала разговор седьмого брата, только потом я вылезла».

Сюань Тянь Хуа посмотрел на нее, нежно улыбаясь, но ничего не говоря.

В доме клана Фэн находилось скрытое отделение под кроватью? Место, которое он лично обыскал, мог ли он не знать? Он просто не хотел создавать дыры в своей истории. Поскольку эта девушка хотела защитить эту тайну, тогда он мог бы позволить ей!

Он только вздохнул, не зная, что когда-то причудливый Сюань Тянь Мин будет так много позволять этой девушке.

«Если бы скрытые охранники были так же хороши, как и они, какая цель у меня была бы?» Сюань Тянь Мин был очень внимателен по этому вопросу: «Как насчет того, чтобы я дал тебе новых людей. Вместо Бан Цзоу?»

Со стороны экипажа Бан Цзоу поднял занавес и ткнул головой: «Хозяин, этот слуга не мог даже благополучно сопровождать вас из гор на северо-западе. Как я могу защитить принцессу!»

Фэн Юй Хэн также кивнула: «Правильно, я не хочу такого глупого скрытого охранника».

Бан Цзоу помахал кулаком Фэн Юй Хэн и тут же опустил занавес.

«Сюань Тянь Мин!» Фэн Юй Хэн была без эмоций: «Я сказала, что мне нравится, когда Ван Чуан и Хуан Цюань на моей стороне. Мне нравится, когда Бан Цзоу подшучивает. Вы хотите забрать людей, которые мне нравятся? Я еще даже не вышла за тебя замуж, но ты уже такой босс? Тогда я не выйду за тебя замуж! Просто возьми все обратно».

Сюань Тянь Мин поднял бровь. Маленькая девочка вдруг стала враждебной? Думала ли она, что он будет бояться ее?

«... Тогда мы сделаем, как ты говоришь!» Он действительно боялся ее.

Сидя в стороне, Сюань Тянь Хуа больше не выдержал и посмеялся. Затем он кивнул Фэн Юй Хэн, его взгляд был полон похвалы.

Вскоре после этого голос Бан Цзоу пришел извне: «Ваше высочество, я купил еду».

Глаза Фэн Юй Хэн загорелись, и она заговорила первой: «Быстро! Принесите ее быстро! Я голодна!»

Человек снаружи поднял занавес и вошел в карету. Увидев Фэн Юй Хэн, казалось, что хладнокровный и беззаботный Бан Цзоу действительно задохнулся от эмоций. Он положил сумку с едой на стол и сделал несколько шагов. Затем он опустился на колени и сказал: «Этот слуга пренебрегал обязанностями. Поручите, пожалуйста, наказание».

Фэн Юй Хэн посмотрела на Бан Цзоу и почувствовала, что этот парень стал тоньше после нескольких дней, пока она не видела его. Он также стал намного темнее, и его волосы уже не были такими аккуратными. Казалось, что он стал старше в одно мгновение.

Она говорила: «Бан Цзоу, подними голову».

Бан Цзоу был слегка поражен, не смея делать, как она сказала.

Фэн Юй Хэн немного рассердилась: «Поскольку ты назвал меня хозяином, почему ты не поднимаешь голову, когда сказали?»

Бан Цзоу немного колебался. Через некоторое время он, наконец, поднял голову.

Фэн Юй Хэн ясно заметила, что на его лице появился новый шрам.

Этот шрам был явно свежей раной, длина которой составляла два дюйма. Рана еще не зажила, так что плоть и кожа все еще были видны. Это выглядело очень шокирующим.

Фэн Юй Хэн также была ошеломлена. Посмотрев на него в течение долгого времени, она спросила его: «Кто это мог навредить вам?»

Бан Цзоу опустил голову и не сказал.

Сюань Тянь Мин вытащил девушку на руки. Он открыл упаковку еды, сказав: «Он сделал это сам. Он сказал, что если на этот раз его не удастся простить, он, Ван Чуан и Хуан Цюань будут наказаны смертью. Если вы хотите простить его, то шрам - это урок, который он сам выучил».

«Ты что, глупый?» Фэн Юй Хэн потеряла дар речи: «Неужели все, кто тебе нравятся, делают такие вещи? Всякий раз, когда вы сталкиваетесь с какой-то проблемой, вы берете нож и режете что-то на своем теле. Это весело?»

Губы Сюань Тянь Мина дернулись: «Это определенно не забавно».

«Но ты все еще порезал себя?»

«Полагаю, он глуп».

Между принцем и принцессой была прямая цепочка вопросов и ответов; однако они внезапно услышали, как Бан Цзоу фыркнул. Он отвернулся и тут же протер лицо.

Фэн Юй Хэн была эмоциональной. Как она гордилась скрытым охранником. Она никогда не видела никого, кто мог бы быть противником Бан Цзоу. Рядом с ним, независимо от того, куда она шла, она чувствовала себя в безопасности. Она часто шутила с ним и иногда немного ругала его; Тем не менее, Фэн Юй Хэн знала, что Бан Цзоу очень хорошо относился к ней. Он действительно сделал все возможное, чтобы защитить ее. Если бы Бан Цзоу не было, даже вопрос в Пу Ду Храме был бы достаточно опасным.

«Бан Цзоу». Она позвала его: «На этот раз я не виню тебя. Это я спряталась, не желая, чтобы меня нашли другие. Не нужно вредить себе. Вам еще меньше нужно отказаться от своей жизни. Ван Чуан и Хуан Цюань - то же самое. Плоть вашего тела исходит от ваших родителей. Даже если ваши родители больше не живы, вы не должны относиться к своей жизни так легко. Все равны, независимо от того, являются ли они привилегированными или обычными гражданами, до тех пор, пока вы не нарушаете законы, не должно быть никого, кто властвует над чужой жизнью. Меня не волнует, работает ли эта логика или нет для других людей, но для тех из вас, кто следует за мной, так должно быть. Более того, я принимаю тебя, Ван Чуан и Хуан Цюань за семью, а не за слуг».

Эти слова не только заставляли Бан Цзоу быть в недоумении, но и заставляли Сюань Тянь Хуа и Сюань Тянь Мина задуматься.

Все были равны?

Как это было возможно! Это полностью отличалось от того, чему их учили с раннего возраста до совершеннолетия.

Этот мир нуждался в делении, иначе как могло быть имперское право? Как может быть разница между богатыми и бедными?

Бан Цзоу еще больше боялся согласиться с ее словами, но он чувствовал себя очень эмоционально. Он опустил голову на землю и сказал: «Большое спасибо хозяину за милость помилования от смерти».

Фэн Юй Хэн беспомощно вздохнула. Если бы она хотела рассказать кому-то, кто вырос в феодальной системе о равенстве, это было действительно слишком сложно.

«Быстро вставай». Она сказала Бан Цзоу: «Прямо сейчас, у меня нет много лекарств. Когда мы вернемся в столицу, я лично позабочусь о лечении раны на вашем лице. Я сделаю все возможное, чтобы не было никаких признаков».

Бан Цзоу почесал голову и сказал смущенно: «Не нужно. В любом случае, я очень редко появляюсь перед другими. Никто не смотрит на меня».

Фэн Юй Хэн покачала головой: «Рано или поздно вам нужно будет найти жену».

Челюсть Бан Цзоу упала от шока. Даже Сюань Тянь Мин беспомощно спросил ее: «После того, как у тебя такое хорошее отношение?»

Она решительно кивнула: «Действительно. Мало того, что ему нужно будет найти жену, нужно будет предоставить красные конверты. Это ... » Она держала голову: «Позволь мне поесть сначала. Если я продолжу голодать, я снова упаду в обморок».

Сюань Тянь Мин пренебрежительно смотрел на свою волчицу и иногда давал ей немного воды или вытирал уголки ее рта.

Фэн Юй Хэн никогда не спрашивала, в каком направлении движется эта карета. Она только вспомнила, что, похоже, упоминалось о возвращении в столицу. Что касается того, действительно ли они возвращались в столицу, она вообще не заботилась. С присутствием Сюань Тянь Мина, независимо от того, где она, она была в безопасности. Не нужно тратить ни малейшего труда думать, он мог все правильно устроить.

Она знала, что это доверие и безопасность.

Фэн Юй Хэн потратила слишком много энергии. После еды она заснула. В полудреме, похоже, она слышала, как Сюань Тянь Мин что-то сказал Бан Цзоу. Она не могла четко слышать, но ее разбудил шум суеты.

Когда она открыла глаза, она все еще была в руках Сюань Тянь Мина. Занавес кареты не был снят. Голос человека закричал в карете: «Ваше Высочество, Бу Конг только спрашивает, была ли А-Хэнг действительно сожжена до смерти в округе Фэн Тонг?»

Фэн Юй Хэн нахмурилась. Бу Конг?

Сюань Тянь Мин испытывал бурю эмоций. Не опустив головы, он провел пальцем по области между ее бровей, затем мягко помассировал. Затем он сказал: «Ты слышал все, что слышал. Если вы не верите в это, отправляйтесь искать сами. Этот принц не обязан действовать как ваш посланник».

Человек вне кареты впал в ярость и издал внезапный сердитый крик. Это было похоже на дикого зверя, так как он заставил птиц в окрестностях полететь.

Фэн Юй Хэн странно посмотрела на Сюань Тянь Мина, она умерла?

Сюань Тянь Мин улыбнулся ей и помог сесть рядом с ним. Затем он продолжил разговор с человеком снаружи: «Если вам нужно кричать так громко, просто лично перейдите в графство Фэн Тонг, чтобы взглянуть. Этот принц только что вернулся с этой стороны. Тс тс, семья Фэн действительно плохо относится к своей второй дочери».

«Помилует ли ваше высочество девятый принц семью Фэн?» Бу Конг не верил, что девятый принц может успокоиться после того, как его невеста была сожжена до смерти.

«Прощает ли этот принц семью Фэн, это дело этого принца. Это не то, что вы имеете право поставить под сомнение. Бу Конг, в сторону. Если вы продолжаете тратить свое время, я раздавлю вас, и эта карета пройдет над вами.

«Вы смеете?»

«Хмф!» Суан Тянь Мин был раздражен: «Разве есть что-нибудь, что этот принц не осмеливается делать? Кроме того, этот принц хотел спросить. Независимо от того, была ли убита принцесса Юй, что вы так беспокоитесь? Разве семья Бу не повторяла, что они обвиняли принцессу Юй в смерти лорда Бу? Что это? Всего через несколько дней все изменилось?»

Бу Конг был безмолвен.

«Хорошо». Сюань Тянь Мин сказал несколько заключительных слов: «Путь, этот принц уже указал на тебя. Куда вы поедете, это зависит от вас. Бай Цзоу, мы уходим».

Снаружи Бай Цзоу ответил и перевел свой кнут, заставив экипаж начать движение.

Снаружи слышался крик. Хотя это была карета, которая бросилась к людям, приведенным Бу Конг, голос Бу Конг снова не был слышан.

Фэн Юй Хэн действительно хотела поднять занавеску, чтобы взглянуть на то, как выглядел Бу Конг; однако она также чувствовала, что это не слишком хорошо, чтобы сделать это перед Сюань Тянь Мином. В любом случае, она чувствовала себя немного обеспокоенной и могла только сдаться.

Вместо этого именно Сюань Тянь Мин взял на себя инициативу, чтобы высказаться и развеял ее сомнения: «По пути мы рассказали некоторые новости, в которых говорилось, что, когда вторая молодая мисс семьи Фэн вернулась, чтобы поклониться предкам, она была сожжена до смерти в клановой резиденции».

«Почему?» Она была озадачена: «Я все еще жива».

«Но кроме нас, кто еще знает, что ты жива?» Сюань Тянь Мин подмигнул ей: «Иногда, только когда дело в тупике, мы можем знать, какие реакции будут у тех, кто несет ответственность».

Сюань Тянь Хуа подхватил объяснение: «Например, как семья Фэн планирует заботиться о ситуации. Например, что Бу Конг рассердится. Также, например ....»

«В любом случае, твоему отцу нужно преподавать урок, и для него должны быть вызваны некоторые неприятности». Сюань Тянь Мин снова взял слово: «Кроме того, если бы ты не умерла в катастрофе, у отца Императора не было бы никакой реакции».

Фэн Юй Хэн ухмыльнулась: «Ты даже просчитал действия своего собственного отца».

Сюань Тянь Мин отказался комментировать: «Это нельзя сделать?»

Фэн Юй Хэн сказала: «По правде говоря, император уже сделал много жестов. Он дал мне шпильку и лук Хоу Йи. Хотя я понимаю, что это тесты для меня, чтобы увидеть, есть ли у меня способность защищать эти две вещи; однако, я считаю, что все в порядке. Я верю, что могу защитить их, так что это милосердие, данное Императором».

Сюань Тянь Мин кивнул: «Хорошо, что ты способна видеть это. Эти два предмета, естественно, способны заманить людей, которые замышляют плохие вещи. Просто наблюдай, дни, проходящие вперёд, станут все более захватывающими».

Сюань Тянь Хуа наблюдал, как оба говорят, и его губы бессознательно свернулись в улыбке, но он также опустил голову в свои руки. Он слабо сказал: «Бу Конг контролирует солдат на Востоке. Кажется, семья Бу все еще престижная и сильная; однако, по правде говоря, это не так и хорошо. Возможно, семья Бу станет источником катастрофы, разрушающей клан».

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 161**

Глава 161 – Посторонние честные и преданные, что насчет тебя?

Повозка Сюань Тянь Мина продолжала идти еще несколько дней и очень быстро приблизилась к столице. В то же время группа семьи Фэн также медленно направлялась к столице.

Причина, по которой они ехали медленно, состояла в том, что она также совершала похороны. На всей процессии вагонов на них была надета белая ткань, даже лошади были покрыты белой тканью. Весь путь, слуги держали флаги, рассеивая бумагу. Заикаясь, это заставило других чувствовать грусть.

Яо Ши сидела в карете с Хуан Цюань и Ван Чуан. Она ухмыльнулась из-за белой тряпки на повозках: «Для сына хуже зверя, зачем церемония».

Хуан Цюань ухмыльнулась: «Они сказали, что это так же для второй юной мисс. Они не боятся, что вторая молодая мисс задушит их до смерти».

Сердце Яо Ши снова быстро забилось, и она спросила: «Вы уверены, что А-Хэнг не умерла?»

Ван Чуан улыбнулась и похлопала по ее руке: «Мадам, не волнуйтесь. Это не просто утешительные слова. Бан Цзоу лично доставил эту новость. Вторая молодая мисс в настоящее время находится в карете его Высочества. С его Высочеством также седьмой принц. Думая о времени, они должны быть почти в столице».

Яо Ши издала длинный вздох: «Теперь я могу быть в покое. На самом деле его Высочество девятый принц, могущественный. Мы искали столько дней, но мы не смогли найти ее. Придя, А-Хэнг была найдена».

Хуан Цюань с улыбкой сказала: «Он ищет свою собственную жену. Конечно, он будет более серьезным».

Яо Ши рассмеялась над своей шуткой и вздохнула: «Во время того, как я была главной женой семьи Фэн, я могу сказать, что я сделала хотя бы немного для своей дочери».

Ван Чуан сказала ей: «Младшая мисс, возвращающаяся в столицу с его Высочеством, - это секретно. Было объявлено, что вторая молодая мисс и старший молодой мастер семьи Фэн умерли в большом огне. Мадам, вам все равно нужно притворяться перед другими. Мы должны помочь молодой мисс закончить этот акт».

Яо Ши кивнула: «Я понимаю, мы ...» Прежде чем она успела закончить разговор, карета внезапно остановилась. К счастью, они ехали медленно, поэтому люди в вагоне не страдали от слишком резкой остановки, но они были ошеломлены: «Что это за звук?» Яо Ши нахмурилась и подняла занавес, чтобы посмотреть: «Кажется, кто-то пришел».

Ван Чуан осталась на стороне Яо Ши, а Хуан Цюань встала и вышла из вагона. Вскоре после этого она снова засунула голову в карету и сказала: «Кто-то блокирует дорогу».

В это время Яо Ши тоже немного выглянула. Через окно кареты она указала на человека спереди и сказала Ван Чуан: «Я не знаю, узнаете ли вы людей из семьи Бу, но посмотрите на это. Разве он не похож на Бу Конга?»

Ван Чуан много лет находилась на стороне Сюань Цзянь Мина. Она, естественно, знала Бу Конга. Хотя она не видела его много лет, у нее все еще было воспоминание о нем.

Она только взглянула на него, прежде чем кивнуть: «Не ошибаетесь, это Бу Конг».

С этой стороны двое только что узнали Бу Конга, прежде чем его можно было увидеть на лошади. Он бросился прямо к группе вагонов семьи Фэн.

Люди, которые видели это, закричали в унисон, но Бу Конг не остановился. Он просто держал свое копье и продолжал бежать к экипажам.

Бу Конг был военным командиром и был знаменитым человеком необычной силы. Было сказано, что он когда-то полностью пронзил его копьем более 100 цзин. По сравнению с этим, кареты были ничем. Не затратив много усилий, он осторожно постучал, и крыша кареты перевернулась.

Это была повозка Фэн Цзинь Юаня. Он уже услышал, что человек, блокирующий дорогу, был Бу Конг. Его первоначальное намерение состояло в том, чтобы спрятаться в карете и не встретиться с ним; однако он не думал, что внезапно почувствует, как холодный ветерок подует на его затылок. Когда он поднял голову, он увидел ясное небо и что крыша кареты улетела.

«Премьер-министр Фэн! Вы все еще не выходите?» - сердито крикнул Бу Конг и, как зверь, сказал: «Вы хотите, чтобы этот генерал разобрал всю вашу карету?»

Фэн Цзинь Юань впал в ярость. Немного наклонившись, он вышел из кареты и указал на Бу Конга: «Вы называете себя генералом? Тогда вы все еще должны помнить, что этот премьер-министр по-прежнему является официальным чиновником первого ранга суда? Бу Конг, это ты бунтуешь?»

Слово бунт накладывало чрезвычайно большое преступление на Бу Конга.

Но Бу Конга это вообще не интересовало: «Вы можете сказать это, как вам нравится. Фэн Цзинь Юань, этот генерал пришел сегодня только для того, чтобы увидеть, что ты скорбишь или нет по своей мертвой дочери?» Он заговорил, качая головой: «К сожалению, твой сын тоже умер. Горе на вашем лице - для вашего сына и не имеет ничего общего с А-Хэнг».

Лицо Фэн Цзинь Юаня стало зеленым от гнева, особенно после того, как он понял, что Бу Конг пришел в ужас из-за А-Хэнг, он чувствовал себя еще более удрученным.

«Бу Конг, ты пытаешься заняться делами семьи Фэн? Кто дал тебе это право?» В конце концов, это был ученый, который не мог понять солдата. Копье Бу Конга указывало прямо на лоб Фэн Цзинь Юаня и было меньше длины руки. Это не позволило Фэн Цзинь Юаню игнорировать давление этого копья. Несмотря ни на что, он все еще чувствовал, как живот наполнен гневом, но он не мог заставить себя ничего сказать.

Но даже если бы он ничего не сказал, это не означало, что Бу Конг ничего не сказал бы: «Фэн Цзинь Юань, тебе лучше не говорить, что А-Хэнг умерла несправедливой смертью. В противном случае, я, Бу Конг, даже если это означает, что я бунтую, я приведу своих солдат на уровень вашей усадьбы!»

Закончив говорить, он вернул копье и поднял правую руку. К изумлению Фэн Цзинь Юаня, десятки офицеров за Бу Конгом подняли свои луки, вырезали свои стрелы и прицелились в вагоны семьи Фэн.

Звук женских криков исходил со спины. Одна волна за другой, даже Фэн Цзинь Юань начал дрожать.

«Что .... что ты хочешь сделать?»

Бу Конг холодно улыбнулся: «Если бы я сказал убийство императорского чиновника, ты бы поверил мне?»

Фэн Цзинь Юань ахнул от шока. Стрелы уже были нацелены. Что осталось, чтобы не верить? Внезапно он вспомнил ситуацию много лет назад. В том же году Фэн Юй Хэн было всего шесть лет. Она была той, которую он считал своей драгоценной дочерью первой жены. Бу Конг попросил свою семью прийти и попросить ее руки, но они холодно относились к нему ...

«Бу Конг». Его цвет лица слегка оправился: «Я знаю, как вы относитесь к А-Хэнг, но резиденция клана загорелась. Это было то, что никто не мог контролировать! Даже мой старший сын умер в этом огне, Бу Конг. Как может быть какая-то несправедливость?»

Бу Конг посмотрел на его лицемерное лицо и почувствовал отвращение: «Я действительно не понимаю. Такая прекрасная девушка, как А-Хэнг, как она могла родиться от чего-то подобного тебе? Как могла такая хорошая дочь из семьи Яо выйти замуж в поместье Фэн?»

Когда он закончил говорить, он не сделал ни малейшей передышки. Правая рука, которую он держал высоко, внезапно опустилась. Офицеры, стоявшие за ним с луками, полностью развязали свои стрелы в унисон. Каждая стрела стреляла к процессии экипажа семьи Фэн.

Лицо Фэн Цзинь Юаня побледнело от страха. Крики позади него достигли другого уровня.

Он подумал про себя, все кончено.

Вместо этого он услышал бесчисленные «громкие» звуки, а не пронзительные крики женщин.

Взяв себя в руки, он повернул голову и обнаружил, что все стрелы приземлились в кареты. Ни одна стрела не ударила человека. Даже те, кто сидел вне карет, были в безопасности.

Только тогда Фэн Цзинь Юань вздохнул с облегчением. Казалось, что Бу Конг просто пугал его и не осмеливался принять меры.

После того, как стрелы были расстреляны, Бу Конг больше не говорил. Он только подошел к экипажу и взял свою белую ткань и положил ее на талию. Он сказал: «Возьми это, когда я отправляю А-Хэнг».

После этого он еще раз махнул рукой и ушел со своей группой.

Сердце Фэн Цзинь Юаня, наконец, вернулось на свое первоначальное место. Он быстро сошел с экипажа и пошел посмотреть, не пострадала ли матриарх от шока.

Когда он поднял занавес, он увидел, как матриарх держала окно одной рукой и возилась с молитвенными бусинками другой, неоднократно заявляя: «Амитабха».

Фэн Цзинь Юань вздохнул с облегчением: «Мама, тебя не дали напугать, верно?»

Матриарх прекратила молиться Будде и медленно открыла глаза. Она не ответила Фэн Цзинь Юаню, вместо этого она спросила: «Посторонние настолько ласковы и лояльны. Как насчет тебя?»

Фэн Цзинь Юань был лишен дара речи из-за вопроса матриарха; однако он также чувствовал себя немного недовольным. Он также чувствовал, что матриарх слишком лояльна к А-Хэнг, поэтому он сказал холодным тоном: «Сын тоже скучает по Цзы Хао». После того, как он закончил говорить, он опустил занавес и ушел.

Группа семьи Фэн продолжала двигаться. Фэн Цзинь Юань отправился сидеть в карете Цзинь Чжэнь. Из-за вопроса с Фэн Юй Хэн, цвет лица Цзинь Чжэнь был не слишком хорош. Это был очень бледный белый цвет. Фэн Цзинь Юань просто подумал, что она испугалась того, что только что произошло, поэтому он не слишком много думал об этом.

Вся семья получила приказ молчать. Он боялся, что люди не прислушаются к такому приказу, как только кто-то проговорится, вся семья Фэн падет. С этим они тоже падут. Даже Хан Ши, которая получала удовольствие от чужих несчастий, могла только закрывать рот.

Темп движения семьи Фэн был в два раза медленнее Сюань Тянь Мина. До того, как семья Фэн даже закончила половину своего путешествия, группа Сюань Тянь Мина уже прибыла в столицу.

Карета направилась прямо к императорскому дворцу. Когда они добрались до дворца, они переехали в маленький трон, который был доставлен в зал императора Чжао Хэ.

Когда они вошли во дворец, это случилось вечером. Император был в настоящее время в зале Чжао Хэ, думая, стоит ли ему снова попробовать посетить Зимний лунный дворец. Он считал, что, так как императорская наложница Юнь вышла во время банкета на середину осени на прогулку, это означало, что чувства женщины начали меняться. Если он приложит немного больше усилий, возможно, у него появится шанс увидеть ее.

В стороне, заботясь о нем, Чжан Юань наблюдал, как Император шагал взад-вперед в этом большом зале. Его глаза даже начали размываться, наблюдая, как он шагает туда-сюда, поэтому он не мог не сказать: «Ваше Величество! Если вы хотите отправиться в Зимний лунный дворец, мы должны немедленно отправиться. Если мы пойдем позже, имперская наложница Юнь отправится на отдых».

«Что она собиралась отдохнуть раньше?» Император закатил глаза, но ответил на свой вопрос: «Это так. Даже когда она все еще была здесь, она никогда не думала ждать нас. Без особого труда, конечно, она рано заснула. Идем! Пойдем и посмотрим!»

Так же, как он был готов взять Чжан Юаня, чтобы посетить дворец Зимней Луны, он увидел, как евнух вошел, встал на колени и сказал: «Ваше Величество, его Высочество принц Юй и его Высочество принц Чун прибыли».

Император был так зол, что даже его борода затряслась «Эти два зверя! Ни раньше, ни позже они просто должны были приехать прямо сейчас!» Но слова были просто словами, поскольку он все еще обернулся и вернулся к своему трону. Размахивая рукой, он сказал евнуху: «Впусти их!»

Чжан Юань пожал плечами и вздохнул. Казалось, им не нужно будет снова уходить в Зимний лунный дворец. Но, подумав еще раз, он недавно услышал, что вторая дочь семьи Фэн умерла в огне в резиденции клана Фэн в округе Фэн Тонг. У него сложилось впечатление, что это вторая дочь. Это была не кто иная, как незамужняя принцесса его принца Юй. Даже Император очень высоко оценил ее. Он не только наградил ее шпилькой, но и наградил ее луком Хоу Йи. Он познакомился с Фэн Юй Хэн. Она была молодой девушкой с большим умом. Если бы она умерла таким образом в большом огне, было бы очень жаль».

«Я слышал, что Мингер и Хуаэр ушли далеко?» - раздался голос императора, спрашивая Чжан Юань.

Чжан Юань быстро ответил: «Они покинули столицу, но куда именно они пошли, этот слуга не знает».

Как только они говорили, люди вошли в зал. Голос Суан Тянь Мина поднялся, прежде чем он даже вошел в зал «Я только направился в графство Фэн Тонг».

Как только эти слова послышались, девушка, одетая в обычную одежду проталкивала кресло-коляску Сюань Тянь Мина. Она шла бок о бок с Сюань Тянь Хуа.

Император прищурился и посмотрел на девушку. Он тоже думал как и Чжан Юань, казалось, что эта девушка сгорела насмерть в огне?

«Сын (дочь) приветствует отца императора». Сюань Тянь Хуа и Фэн Юй Хэн оба опустились на колени на земле. Только Сюань Тянь Мин продолжал сидеть в своем инвалидном кресле, когда он сказал: «Хэн Хэн, поклонись и мне».

Император фыркнул: «Хорошо, достаточно бессмысленных вещей». Подняв руку, Сюань Тянь Хуа и Фэн Юй Хэн встали. «Ты следишь за своей женой. У вас есть перспективы на будущее?» Император посмотрел на Сюань Тянь Мина, затем посмотрел на Фэн Юй Хэн. Только посмотрев на нее, он спросил: «Я слышал, что ты умерла?»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 162**

Глава 162 – Ее дед по линии матери по-настоящему высокомерный

Фэн Юй Хэн улыбнулась: «Да, я умерла, а потом вернулась к жизни».

Император поднял бровь: «Почему?»

«Потому что есть много вещей, которые еще предстоит завершить».

«Вы обвиняете свою семью?»

«Да, но у меня нет выбора. Их кровь должна пролиться?»

Чем больше Император смотрел на эту девушку, тем больше он чувствовал, что она действительно забавна, поэтому он спросил ее: «Если тебе вернется должность дочери семьи Фэн первой жены, как насчет этого?»

Фэн Юй Хэн покачала головой: «Невестка не хочет этого».

Эти слова заставили любящие сплетни клетки в Императоре подняться, и он не мог не выправить свое тело и спросить ее: «Я слышал, что твоя старшая сестра является аспектом феникса?»

Фэн Юй Хэн улыбнулась: «Старшая сестра - ребенок семьи Фэн. Она действительно прозвана Фэн. Там нет ошибки» 1.

«Когда ваша семья вернется в столицу, как вы хотите поприветствовать их?»

Фэн Юй Хэн наклонила голову и немного задумалась: «Если семья Яо вернется из Хуан Чжоу, невестка будет очень счастлива».

Император громко рассмеялся: «Неудивительно, что тебе нравится имперская наложница Юнь». Затем он встал и помахал троим: «Так как вы пришли, посидите с нами некоторое время». После того, как он закончил говорить, он сел на подогретый грелкой диван. «Не думай, Мы не знаем, почему ты вошла во дворец посреди ночи. Снаружи распространилась новость о том, что девушка Хэн была сожжена до смерти в огне. Если ты действительно не хочешь, чтобы другие слишком быстро узнали правду, то дворец самое безопасное место».

Сюань Тянь Мин кивнул: «Отец-император очень прав».

Император закатил глаза и сел на диван: «Что касается Хуаэра, ты возишься со своим младшим братом».

Сюань Тянь Хуа также показал улыбку: «Хорошо, а то семья Фэн стала слишком оживленной».

Император фыркнул и не стал обсуждать этот вопрос. Вместо этого он указал на сиденье на противоположной стороне и сказал Фэн Юй Хэн: «Сядь, поиграй в шахматы с нами».

Чжан Юань немедленно поднял доску и раздал шахматы, прежде чем снова встать на сторону.

Сюань Тянь Хуа также нашел место, чтобы сесть. Сюань Тянь Мин пошел и приблизился к стороне Фэн Юй Хэн, спрашивая: «Ты знаешь, как играть?»

Фэн Юй Хэн поддерживала свою голову: «Я действительно знаю, как, но я не очень хороша в этом».

Она сказала, что она не очень хороша, и она действительно была не очень хороша. После нескольких ходов она была так сильно побита Императором, что ей почти не осталось места, чтобы сделать ход. Фэн Юй Хэн посмотрела на Императора умоляющим взглядом: «Отец-Император, чувствуешь ли ты неудачу от победы?»

Император кивнул: «Твой уровень слишком низкий». Хотя он сказал это, он продолжал расставлять шахматы.

Фэн Юй Хэн могла только беспомощно продолжать; однако со временем появились некоторые шансы прорваться.

Когда они играли, казалось, что произошли небольшие изменения. Белые фигуры были снаружи, а черные - внутри. Казалось, что они полностью окружены, но если черные фигуры захотят вернуться, осталось еще немного места.

Император, однако, остановил свое наступление и замедлился, чтобы дать Фэн Юй Хэн шанс передохнуть.

Фэн Юй Хэн не посмела заснуть. Немного воспрянув, она медленно начала перемещать свои черные фигуры в сторону. Она не ходила в те места, которые Император умышленно оставил открытым, вместо этого выбрала некоторые угловые точки.

Тишина в комнате была предельной. Даже звуки дыхания успокоились.

Сюань Тянь Мин смотрел на доску, наполненную фигурами, и изогнул губы в завораживающей улыбке. Он слишком хорошо понимал своего отца-императора. Вы хотите играть в игру с Фэн Юй Хэн без видимой причины? Он ясно знал, что она не очень хороша, но он все равно решил сыграть? Было ясно, что у него были другие намерения.

Конечно же, когда Фэн Юй Хэн снова пробилась в угол, император сказал: «Знаешь ли ты, что Да Шун граничит с четырьмя странами?»

Фэн Юй Хэн кивнула: «На восточной границе это Цзун Суй. На западной границе это Гу Мо. На южной границе это Гу Шу. На северной границе это Цянь Чжоу».

Император подавил фигуру, блокируя путь спасения Фэн Юй Хэн: «Эти четыре страны могут казаться мирными, но в действительности у них есть свои собственные схемы. Так же, как белые фигуры на этой доске плотно окружили черные фигуры. Что касается черных фигур, они представляют мою Да Шун».

Фэн Юй Хэн долго смотрела на доску, потом поправила свои черные фигуры. Она больше не пыталась прорваться. Она не умела ходить. Этот матч был давно потерян.

«Что они могут сделать, если нас окружают». Она слегка заговорила: «Мой Да Шун сражался один за этот плодородный участок земли. Он всегда являлся желанным. Четыре страны сами делают что-то. Если бы эти четыре человека объединились, чтобы окружить их, то они, естественно, имели бы право требовать превосходства. Или, если они объединились в две группы, чтобы окружить их, они могут вызвать беспорядки на границах Да Шун. Но на самом деле Да Шун разделяет их четверых. Никто из них не может видеть другого. На другой границе - снежные горы или бесконечные моря. Их единственная возможность связываться друг с другом - через Да Шун. Умные люди знают, чтобы продолжить заимствование власти. Только полагаясь на Да Шун, они могут обеспечить, чтобы их собственные граждане жили лучше. Если бы я была этими четырьмя странами, я определенно не хотела бы бунтовать».

Император вздохнул: «К сожалению, не каждый может мыслить так, как ты». Он толкнул фигуру вперед: «Мы закончили здесь. Способности девушки Хэн должны быть обучены должным образом. Игра с тобой была немного утомительнее, чем просто расставлять шахматы».

Фэн Юй Хэн была очень смущена и быстро встала, чтобы извиниться: «Я причинила страдания отцу Императору».

Император криво усмехнулся: «Забудь об этом. Будучи в состоянии видеть, как ты благополучно возвратилась в столицу, мы наконец можем расслабиться. Хотя Мы никогда не верили, что ты действительно умерла в огне, но новости были распространены методично снаружи. Даже если в это сложно поверить, об этом нужно подумать». Когда он заговорил, он посмотрел на Сюань Тянь Мина: «Это результат ваших действий».

Сюань Тянь Мин пожал плечами: «Семья Фэн действительно совершает похороны, но это не для Хэн Хэн. Это для их сына, Фэн Цзы Хао».

«Хм?» Фэн Юй Хэн была ошеломлена: «Фэн Цзы Хао умер?»

Император тоже был озадачен: «Сын Фэн Цзинь Юаня от первой жены, хотя и ничего не значащий, был единственным. Как он умер?»

Углы губ Сюань Тянь Мина свернулись, что привело к невероятно дьявольской улыбке: «Если бы сын сказал, что он был лично избит до смерти Фэн Цзинь Юанем, разве бы отец Император поверил?»

Император и Фэн Юй Хэн покачали головами.

Однако Сюань Тянь Мин продолжал говорить об этом, поскольку он сказал: «В любом случае, он премьер-министр суда. У отца есть причина, чтобы держать его рядом, и сын не информирован о делах суда».

Сюань Тянь Хуа также сказал: «Один премьер-министр Фэн связан с третьим братом. Третий брат возглавляет группу бесчисленных чиновников. Отец-Император, не предпринимающий действий на данный момент, является самым лучшим выбором».

Император взглянул на Сюань Тянь Хуа. Затем он повернулся к Фэн Юй Хэн и продолжил: «Так как ты пришла во дворец, чтобы искать убежища, позволь пообщаться с тобой. Говоря, Мы очень заинтересованы в вашем зале Ста трав. Было слово, что ты вернула мертвого человека к жизни?»

Фэн Юй Хэн была удивлена, что глаза этого Императора были повсюду, но она также поняла. В конце концов, она была посторонней, и она была кем-то из семьи Фэн, но Сюань Тянь Мин ее защитил. У этого Императора, в конце концов, все еще были свои мысли о ней, но он не мог слишком много говорить о делах суда.

Таким образом, она просто решила обучить Императора о простых различиях между «сердечной смертью» и «смертью мозга». «Обычно, определяя, был ли человек мертв, сначала врач проверял пульс на запястье, затем на дыхание, затем сонную артерию. Но на самом деле самый важный фактор в определении чьей-то смерти в конечном счете зависел от мозга».

Император никогда не слышал об этом объяснении. Даже Сюань Тянь Мин и Сюань Тянь Хуа были очень любопытны. Император спросил ее: «Тогда как выясняется, что мозг кого-то умер?»

Фэн Юй Хэн вздохнула. Для определения смерти мозга были высокотехнологичные средства и машины. Но в эту эпоху это было бы не так точно. Некоторое время она размышляла и сказала: «Во-первых, вы должны убедиться, что медицинские знания доктора достигли определенной степени. Только тогда врач может оценить различные состояния тела пациента. Обычно люди в коме не будут реагировать на какие-либо стимулы, но это только первый шаг в определении смерти мозга. Далее следует посмотреть, не прекратил ли пациент самостоятельно дыхание. В-третьих, чтобы увидеть, исчезли ли реакции мозга, например, глотание, мигание и расширение зрачков. В-четвертых, на пульсе. Как только дыхание прекратилось, сердечно-легочная реанимация должна выполняться у пациента в течение как минимум 20 минут. Только после этого момента, если пациент не придет в себя, его можно считать перенесшим смерть мозга».

Слова, которые она сказала, были уже очень профессиональными. Даже для трех нынешних, которых можно было назвать самыми выдающимися людьми в эту эпоху, они не могли все понять. Но Император знал, как это очень хорошо подвести итог: «Все зависит от врача».

Фэн Юй Хэн кивнула: «В целом, так обстоит дело. В тот день, когда я спасла мертвого, я уже определила, что признаки жизни остались. Только тогда я сказала, что могу вернуть мертвых к жизни. Но на самом деле, как может быть такая вещь, как оживление мертвого человека. По правде говоря, это было просто потому, что он совсем не умирал».

Император очень интересовался тем, что сказала Фэн Юй Хэн, и не могла не вспомнить необычную похвалу Мо Бу Фана. Он также помнил эксклюзивные таблетки, проданные в зале Ста трав. Он подумал про себя: она не разочаровывает как член молодого поколения семьи Яо. Даже если она просто внучка, ее талант к медицине был глубоким. Более того, эта Фэн Юй Хэн сумела совершить случайную встречу в юном возрасте в горах Северо-Запада. Ее изгнание из семьи Фэн, для нее, оказалось хорошим делом.

«К сожалению, имперские врачи не обладают этой способностью». Он вздохнул: «С тех пор, как ушел старик Яо, мы боимся долгое время болеть за то, что эти неудачи не могли правильно относиться ко мне».

Фэн Юй Хэн сказала: «Это тело отца Императора здоровое. Независимо от того, есть ли хорошие врачи на вашей стороне, плохое заболевание лучше, чем заболевание». Затем она подумала немного больше и придумала идею. Что касается ее желания расширить образ мышления зала Ста трав, если она сможет получить поддержку Императора, национальная больница будет более востребована, чем частная больница. Таким образом, она добавила: «Медицинские знания А-Хэнг пришли от деда по материнской линии и были усовершенствованы моим мастером персидским эксцентриком; однако я хочу использовать это для граждан Да Шун».

Император был очень умным. С Фэн Юй Хэн, уже сказавшей так много, как он не мог понять, что эта невестка просит о пожертвованиях.

Таким образом, он махнул рукой: «Когда все будет готово, мы несколько раз заплатим за расширение вашего зала Ста трав. Когда придет время, еще несколько магазинов могут быть открыты в других провинциях».

Фэн Юй Хэн быстро встала на колени: «Невестка благодарит отца Императора от имени граждан Да Шун».

Императору это очень понравилось. Лично помогая Фэн Юй Хэн, он приготовился немного поговорить о зале Ста трав с ней. В это время евнух вошел в зал снаружи со сложенным буклетом в руке: «Сообщая вашему Величеству, есть заметка от лорда Яо в Хуан Чжоу».

Лорд Яо в Хуан Чжоу ... это был не только Яо Сиань.

Фэн Юй Хэн закатила глаза. Ее дедушка по материнской линии действительно знал, как выбрать время!

Император, естественно, тоже так думал. Немного фыркнув, он получил сложенный буклет. Посмотрев на него некоторое время, он громко фыркнул: «Старик Яо даже стал высокомерным!»

Фэн Юй Хэн очень интересовалась содержанием записки. Видя такого Императора, он действительно не выглядел сердитым. Вместо этого казалось, что двое старых друзей подшучивают.

Сюань Тянь Мин был самым прямым, когда он переместил свое кресло-коляску вперед и прямо украл буклет из рук Императора: «Сын посмотрит».

Фэн Юй Хэн также приблизилась, чтобы взглянуть. Его содержание было очень простым и содержало лишь пару предложений: «Моя дочь все еще просто наложница, так как же молодое поколение моей семьи Яо может встретиться с имперским экзаменом? Они не пойдут!»

Фэн Юй Хэн испытала шок. Ее дедушка по материнской линии был действительно высокомерным!

Император сделал глоток чая и вздохнул: «Это просто личность старика Яо». Глядя снова на Фэн Юй Хэн, она стояла только на стороне Сюань Тянь Мина. Она не говорила и не просила прощения, и не благодарила его за благодать. Он уже знал, что это особый ребенок, но он никогда не думал, что она может быть настолько безразлична к делам семьи Яо. «Чжан Юань». Император указал на тарелку груш: «Этот вкус груши довольно хорош. Найдите быстрых лошадей и отправьте два ящика старому Яо».

Чжан Юань поклонился и начал раздавать приказы евнуху рядом с ним.

Только тогда Фэн Юй Хэн поклонилась Императору: «Большое спасибо отцу-императору».

Император, однако, вспомнил другое дело и спросил Чжан Юань: «Болезнь принцессы Сян улучшилась?»

1: Имя семьи Фэн является персонажем феникса.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 163**

Глава 163 – Получая благодать Императора

В течение последних нескольких лет официальная принцесса третьего принца Сюань Тянь Е была больна. Имперские врачи осмотрели ее, кто знает, сколько раз, но они ничего не могли обнаружить. Это продолжалось год за годом, и, видимо, с каждым днем она становилась все слабее.

Чжан Юань услышал вопрос Императора и пошел вперед, чтобы ответить: «Болезнь принцессы Сян остается безрезультатной для врачей. Недавно я слышал, что ее состояние ухудшилось, и есть опасения, что она не переживет эту зиму».

Император нахмурился и некоторое время размышлял, но его взгляд медленно двинулся к Фэн Юй Хэн.

Как Фэн Юй Хэн не понимала мысли Императора. Она быстро взяла инициативу и сказала: «Позвольте невестке взглянуть».

Император был очень доволен тем, что Фэн Юй Хэн проявила инициативу и задала вопрос: «У вас есть способ вылечить ее?»

Фэн Юй Хэн покачала головой: «Нет, невестка никогда не встречалась с принцессой Сян и не знает, какой болезнью она страдает».

«Ун». Император почувствовал, что ее слова были разумными. Затем он сказал Чжан Юань: «Пойдите, сообщите Императрице. Попросите ее передать письмо принцессе Сян, чтобы войти во дворец. Если она так больна, что не может ходить, несите ее к нам».

Чжан Юань снова вмешался и лично поскакал к императорскому дворцу.

Император действительно стал преклонным по возрасту. В это время он немного устал. Сюань Тянь Хуа лично помог ему перебраться на тронную сторону перегородки, а также помог ему переодеться и вымыть лицо.

Фэн Юй Хэн также воспользовалась комнатой для приготовления чая в одной из комнат в зале Чжао Хэя, чтобы приготовить успокаивающий чай.

Но на самом деле использование комнаты для приготовления чая было всего лишь прикрытием. Успокаивающий чай на самом деле был тем, что она вытащила из своего пространства. Мало того, что качество чайных листьев выше, самое главное, способ, которым он был изготовлен, и технология, используемая, чтобы сделать ее намного превосходящей то, что было доступно в эту эпоху много раз. Аромат чая был сильнее, а текстура была более чистой.

Из чайной комнаты была принесена чашка чая. Он был перенесен на трон, когда крышка была снята. Император почувствовал, что аромат чая заполонил комнату, но у него не было такого сильного стимулирующего эффекта. Легкий и нежный, он заставил его почувствовать запах.

«Что это за чай?» Он получил его и немного понюхал, не в силах определить, что это за чай.

«Невестка подготовила его для отца Императора, чтобы расслабиться». Она избегала важных деталей и не давала широкое объяснение.

Император не счел это странным. Подняв его, он сделал глоток. После того, как он вошел в его рот, он был еще чище, чем когда он понюхал его. Он сделал еще пару глотков, а затем больше не мог вынести. Он откинул голову назад и выпил всю чашу.

Фэн Юй Хэн улыбнулась и сказала: «Если это понравилось отцу Императору, после возвращения А-Хэнг домой я пошлю еще во дворец, хорошо?»

Император посмотрел на нее и немного рассмеялся: «Твой отец совершает похороны на обратном пути в столицу. Это похороны для тебя и того сына первой жены».

Фэн Юй Хэн беспомощно улыбнулась и ничего не сказала.

Император продолжил: «Мы также дадим тебе возможность. Если ты сможешь успешно вылечить болезнь принцессы Сян, мы дадим тебе императорскую благодать. Как насчет этого?»

Фэн Юй Хэн сделала шаг назад и опустилась на колени, затем торжественно сказала: «Невестка благодарит отца Императора за императорскую благодать».

Эти слова благодарности за императорскую милость заставили императора ошеломляться. Затем он отреагировал и сказал: «Какую имперскую благодать вы хотите от нас?»

Фэн Юй Хэн закрыла рот и не разговаривала.

Император махнул рукой: «Забудь об этом, когда придет время, мы согласимся дать тебе то, что ты хочешь».

Фэн Юй Хэн снова склонила голову: «Большое спасибо отцу Императору за то, что он позволил невестке лечить болезнь принцессы Сян».

Император кивнул: «Умная девушка. Принцессе Сян, которая хочет вступить в брак во Дворце Сян, будет уделяться еще больше времени».

Фэн Юй Хэн слегка улыбнулась, но не сказала ничего.

Император обернулся и сел на свою имперскую кровать. Сюань Тянь Хуа помог ему снять ботинки и носки. В то же время он перевернул какую-то парчу, император снова вздохнул от волнения: «Независимо от того, кто излечился, его нельзя сравнить с лечением ног Мингера. Когда вопросы твоей семьи немного успокоятся, позаботьтесь о ногах Мингера».

«Невестка получила приказ».

В ту ночь Сюань Тянь Хуа покинул дворец и вернулся во дворец Чун. Сюань Тянь Мин сопровождал Фэн Юй Хэн и отправился к императорской наложнице Юнь во дворец зимней луны.

Поскольку она приехала во дворец, ей пришлось бы поприветствовать имперскую наложницу Юнь. Фэн Юй Хэн решила остаться во Дворце Зимней Луны. Поскольку Дворец Зимней Луны не мог быть виден кем-либо другим, кроме двух принцев, имперскую наложницу Юнь можно было бы видеть на ее стороне. Учитывая ее нынешний статус беженца, это не могло быть более совершенным.

По пути Фэн Юй Хэн толкнула Сюань Тянь Мина. Тело двенадцатилетней девочки, подталкивающее взрослого человека, требовало немного энергии. Тем более что это было древнее деревянное кресло-коляска из дерева, которое было уже очень тяжелым. Добавив к весу Сюань Тянь Мина, это было действительно битвой для нее.

Фэн Юй Хэн шла и вздыхала: «Даже если я вылечу твои ноги, это не то, что можно вылечить всего за несколько мгновений. Позже я дам тебе другой тип инвалидного кресла». Она вспомнила, что в ее аптеке есть современная инвалидная коляска. Она была легкая, и с амортизаторами благодаря резине на колесах. Если бы Сюань Тянь Мин сидел в одной из этих инвалидных колясок, ей было бы легче подтолкнуть его.

Сюань Тянь Мин не имел понятия о таких вещах. В любом случае, Фэн Юй Хэн сказала, что даст ему что-то, поэтому он кивнул и согласился. Подумав немного больше, он вспомнил некоторые новости о том, что Бан Цзоу вернулся: «Хочешь знать, как умер Фэн Цзы Хао?»

Очевидно, она хотела знать.

Таким образом, Сюань Тянь Мин говорил превосходным голосом и рассказал ей о том, что произошло в резиденции клана Фэн. Конечно, все это рассказывали ему Ван Чуан и Хуан Цюань. Он просто слегка приукрашивал историю. Его первоначальное намерение состояло в том, чтобы посмотреть, как маленькое лицо Фэн Юй Хэн превращается в красное. Кто знал, что не только лицо этой девушки не покраснело, оно показало радостное выражение, когда она закричала: «То есть, Фэн Цзы Хао, наконец, пошел своим путем? Хахаха! Сюань Тянь Мин, это действительно хорошая новость».

Он усмехнулся, какого черта! У двенадцатилетней девочки, слышащей такое, на самом деле была бы такая реакция?

Но он также выразил свои чувства: «Фэн Цзы Хао умер. Однако Фэн Чэнь Юй все еще жива. Ты хочешь, чтобы я помог справиться с ней?»

Фэн Юй Хэн покачала головой: «В этом нет никакой необходимости! Не желая принимать меня, ее будущее не должно быть таким простым, как просто смерть. Сюань Тянь Мин, просто ты жди и посмотри. Я должна испортить каждую клетку тела Фэн Чэнь Юй, чтобы все видели!»

Ее слова были произнесены с яростью, и на ее глазах показался проблеск. Сюань Тянь Мин просто повернулся, чтобы посмотреть на нее, и не мог не дать ей несколько советов: «Работа с другими - это хорошо, но не сердись».

Затем она повернулась и сказала с хихиканьем: «Не волнуйся! Я буду относиться к ней с удовольствием. Более того, я определенно не считаю, что это было то, что касалось только Фэн Чэнь Юй и Фэн Цзы Хао. Это лекарство, например, где именно Фэн Чэнь Юн его взяла - это то, о чем стоит задуматься. В любом случае, мы найти людей, действующих за кулисами».

«Тебе действительно не нужна моя помощь?»

«Не нужно». Уголки ее губ свернулись в красивой дуге: «Это борьба между женщинами. Такой человек, как ты, не должен вмешиваться. Это, как сказал отец Император. Когда вопросы моей семьи исчезнут, придет время лечить твои ноги».

«Хорошо». Сюань Тянь Мин кивнул, но сделал некоторые основные правила: «Но ты должна пообещать мне в будущем, что бы ни случилось, ты скажешь мне. Ты абсолютно не должна держать меня в темноте. Через некоторое время в военных казармах будет проведена подготовка, поэтому я не смогу посетить павильон Тонг Шэн ночью. Будь немного осторожнее».

«Все в порядке». Она легко ответила: «Ты занят своими делами. Я обязательно буду искать тебя, если что-нибудь возникнет».

Когда они прибыли во Дворец Зимней Луны, имперская наложница Юнь еще не отдохнула. Она была в настоящее время в зале рядом с лунной смотровой площадкой, играющей с кошкой.

Кошка была серого цвета, а ее форма была круглой и толстой. Ее четыре ноги были покрыты короткими грубыми волосками, а шерсть была короткая и толстая. Ее голова была большой и круглой, что делало ее очень симпатичной.

Фэн Юй Хэн не знала много пород, но она все же могла сказать, что эта кошка, скорее всего, была британской короткошерстой более позднего поколения. Она подумала про себя: в этой эре были британские короткошерстые?

Она толкнула Сюань Тянь Мина и подошла. Затем она отпустила инвалидное кресло и отправилась к императорской наложнице Юнь: «Невестка приветствует императорскую наложницу. Добрый вечер, императорская наложница».

Не дожидаясь ответа императорской наложницы Юнь, маленькая кошка вдруг выпустила «мяуканье» и побежала. Он бросился прямо к Фэн Юй Хэн. Эта близость заставит людей, которые не были знакомы, думать, что кошка увидела свою мать. После того, как Фэн Юй Хэн подсознательно протянула руку, чтобы удержать ее, она даже высунула свой маленький язык и несколько раз облизала ее.

Имперская наложница Юнь не могла не воскликнуть: «Я уже играла с этим котенком почти месяц, но я никогда не видела, чтобы он приближался ко мне. Даже когда дело доходит до кормления, он остается далеко от меня. О том, чтобы взять его на руки не может быть и речи. Вместо этого ты приобрела ее любовь ... Забудь об этом. Поскольку кажется, что это предопределено, я подарю ее вам».

Британские короткошерстые были породой кошки, которая была действительно любимой многими. Обычно, даже если кто-то не любил мелких животных, они бы все равно понравились им.

Фэн Юй Хэн была такой же.

Как только она подняла эту кошку, она не хотела ее отпускать. Услышав, что императорская наложница подарит ее ей, она быстро поклонилась и сказала: «Невестка благодарит императорскую наложницу за подарок». Подумав немного больше: «Могу ли я спросить, дала ли мать-наложница имя этой кошке?»

Имперская наложница Юнь кивнула: «Ее зовут Бао Цзы». 1 (в переводе: парная булочка)

Фэн Юй Хэн и Сюань Тянь Мин оба похвалили его, сказав: «Конечно, она похожа на такую».

Имперская наложница Юнь, однако, только улыбнулась и сказала: «Это просто для облегчения скуки». Глядя снова на Фэн Юй Хэн, она прямо перешла к погоне: «Ты пришла сюда ко мне, чтобы спрятаться?»

Фэн Юй Хэн ответила в замешательстве: «Не скрывать это от императорской наложницы. Это действительно так».

«Тогда просто живи здесь. В любом случае, никто не придет во дворец Зимней луны. Ты можешь сопровождать меня и общаться. Это должно помочь предотвратить скуку».

Фэн Юй Хэн изначально хотела поболтать немного дольше, но, почувствовав запах в воздухе, она почувствовала, что что-то было немного не то от аромата в зале. Присмотревшись, ее взгляд, наконец, приземлился на горелку посреди зала: «Имперская наложница, что это за ладан?»

Имперская наложница Юнь уставилась на нее, не отвечая какое-то время: «Те, кто знают медицину, действительно имеют хорошие носы. Император подарил его главной наложнице. Я думала, что это пахнет неплохо, и решила использовать его здесь».

Фэн Юй Хэн неодобрительно покачала головой: «Имперская наложница, вы знаете, для чего этот ладан используется?»

Имперская наложница Юнь ухмыльнулась: «Конечно, я знаю. Если он используется в течение длительного периода времени, дети не могут родиться. Император знает только этот трюк».

«И еще?»

«Ты состаришься немного быстрее обычного». Императорская наложница Юнь сказала это очень небрежно. Казалось, она говорила о чем-то, что не связано с ней. Казалось, что она уже использовала его около месяца.

Сюань Тянь Мин рассердился: «Ты все еще пользуешься им, хотя знаешь?»

Однако она сказала: «Лучше быть немного старше. Никто не будет беспокоиться, когда я стану старше».

«Прошло столько лет, почему вы все еще беспокоитесь об этом?» Сюань Тянь Мин был чрезвычайно озадачен поведением имперской наложницы Юнь: «Есть ли смысл злиться на него так?»

Небольшое изменение пришло к лицу императорской наложницы Юнь. Казалось, она начала вспоминать, но она была полна обиды, нежелания и даже была более бессердечной.

«Отвратительно». Она только сказала, что потом повернулась, чтобы уйти, но когда она ушла, она сказала: «Вы двое отдыхаете. Не оставайтесь здесь слишком долго. Маленькая девочка не должна нюхать это слишком долго».

Однако Сюань Тянь Мин поднял свой голос и сказал ей: «Ты тоже не можешь использовать это!» На его лице появилось сердитое выражение. Он махнул рукой и отдал приказ слугам: «Вытащите этот фимиам сюда для этого принца! Выбросьте все это. Его больше никогда нельзя использовать!»

Императорская наложница Юнь лишь слабо сказала: «Мы сделаем так, как ты говоришь». Затем она вышла из зала.

Фэн Юй Хэн могла видеть, что Сюань Тянь Мин действительно разозлился и быстро успокоила его: «Все в порядке. Я приготовлю ладан для нее позже, чтобы помочь бдою имперской наложницы. Все будет хорошо».

Наконец, возвращаясь в покои, Сюань Тянь Мин отправил ее в комнату, затем покинул дворец. Она держала котенка по имени Бао Цзы и встала перед кроватью. Окно указывало в сторону усадьбы Фэн. Уголки губ девушки слегка свернулись, так как она действительно начала скучать о своем павильоне Тонг Шэн.

На следующий день, прежде чем пришло время отдать должное императорской наложнице Юнь, дворцовые горничные дворца Зимней луны привели незнакомого евнуха, чтобы увидеть Фэн Юй Хэн. Евнух глубоко поклонился Фэн Юй Хэн, затем сказал: «Принцесса Сян вошла во дворец рано утром. В настоящее время она сидит во дворце Императрицы. У Ее Высочества был этот слуга, приглашающий вас. Трон уже подготовлен».

1: Она назвала котенка парной булочкой.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 164**

Глава 164 – Возвращаясь к своей жизни

Фэн Юй Хэн ничего не могла сделать, кроме как быстро закончить есть свой завтрак, а затем умыться с помощью дворцовых горничных. Только после этого она сказала дворцовой служанке: «Скажи императорской наложнице, что я ушла к ее Высочеству императрице».

Дворцовая горничная выполнила приказ и продолжала помогать ей с платьем. Только тогда она расслабилась и позволила Фэн Юй Хэн следовать за евнухом.

Для обеспечения того, чтобы Фэн Юй Хэн нигде не видели, трон был перенесен во Дворец Зимней Луны. В тот момент, когда она вышла из своей спальни, она забралась в трон и была унесена сильными евнухами к императорскому дворцу.

Когда она приехала, императрица сопровождала принцессу Сян, сидящую в отапливаемом помещении в боковом зале. Принцесса Сян была настолько больна, что не могла сидеть. Она опиралась на слугу, чтобы помочь ей сидеть. Императрица советовала ей: «Прилягте. Подождите, пока девушка Хэн придет, и она взглянет на вашу болезнь».

Принцесса Сян была очень упряма и решительно покачала головой: «Большое спасибо матери Императрице за заботу. Невестка встречает младшую сестру в первый раз. Было бы не слишком хорошо даже не сидеть прямо из-за болезни».

Императрица слегка вздохнула: «Она врач. Как она не могла понять потребности пациента. Ты не думаешь об этом?»

Принцесса Сян все еще покачала головой, решительно оставаясь сидящей.

Увидев эту сцену, Фэн Юй Хэн ускорилась и быстро подошла к двум, а затем встала на колени, чтобы приветствовать: «А-Хэн приветствует ваше Высочество Императрицу. Да здравствует Императрица».

Императрица улыбнулась и сказала: «Как мы говорили о вас, вы прибыли. Нет необходимости в такой церемонии, вставайте».

«Большое спасибо вашему Величеству». Фэн Юй Хэн встала и поприветствовала принцессу Сян: «Приветствую принцессу Сян».

Принцесса Сян посмотрела на нее, ее взгляд был немного озадачен.

Фэн Юй Хэн не уклонилась от него. Она спокойно встретила ее взгляд, и они некоторое время смотрели друг на друга. Принцесса Сян, наконец, не выдержала и признала свою потерю от усталости, но она также вздохнула с облегчением, сказав: «Вы и ваша чрезвычайно красивая сестра разные».

Фэн Юй Хэн поняла. В связи с тем, что Чэнь Юй хочет войти во Дворец Сян и стать официальной принцессой, а ее долгое время приковали к постели с болезнью, она не могла осознать. Хотя было сказано, что она пришла, чтобы лечить ее болезнь в качестве врача, она все еще была младшей сестрой Фэн Чэнь Юй. Другая сторона была осторожна и изучала ее.

Она улыбнулась и сделала несколько шагов и лично взяла на себя поддержку принцессы Сян: «Император разрешил мне называть его отцом Императором, поэтому А-Хэнг не будет скромничать и назовет вас третьей невесткой. Третья невестка должна лечь сперва. После того, как А-Хэнг завершит проверку вашего пульса, мы можем обсудить другие вещи».

Императрица встала с дивана и сказала: «Приглашение во дворец было идеей императора. Изучение вашей болезни А-Хэнг было также идеей Императора. Просто расслабься и позволяй ей взглянуть сейчас. Независимо от того, может ли она лечить вас или нет, это было желание императора». Официальная принцесса Сян - это вы. Фэн Чэнь Юй хочет войти во дворец Сян, но входа не будет.

Принцесса Сян была умным человеком и, естественно, поняла, что Император и Императрица задумались и быстро сказала: «Невестка благодарит отца Императора и мать Императрицу». Затем она посмотрела на Фэн Юй Хэн, ее цвет лица слегка оправился «Я буду беспокоить младшую сестру».

Увидев, что она, наконец, легла, она улыбнулась. Только тогда она тоже села на диван и взяла запястье другого человека. Она тщательно проверила пульс.

«Третья невестка, каждое утро, когда вы просыпаетесь, ваше лицо сильно опухшее? После полудня ваши ноги также набухают, но после некоторого отдыха все постепенно исчезает. Каждый день вы чувствуете слабость и усталость, и вы часто потеете и даже ходите в туалет кровью. Это сопровождается головокружением, ощущением одышки и отеком в груди?»

Принцесса Сян кивнула: «Проблемы, о которых вы упомянули, у меня есть все». Подумав еще немного, она добавила: «А-Хэнг, действительно, была более точной, чем другие врачи».

Фэн Юй Хэн положила ее запястье и начала ощущать ее веки, прежде чем сказать: «Третья невестка, откройте рот и высуньте свой язык».

Принцесса Сян сделала так, как просили.

После того, как Фэн Юй Хэн посмотрела на язык, она уже поняла. Это воспаление почек, сильное воспаление; однако, будь то первоначальная проблема или только вторичная проблема, она все еще не могла определить.

Это считалось хроническим заболеванием. Это не будет угрожать жизни сразу, но если его не лечить, это вызовет еще больше проблем. Анемия и ослабление сердца также станут более выраженными. В 21 веке медицина могла быть использована для борьбы с ней, но в эту эпоху, даже если таблетки от сердца давались в течение нескольких лет, это закончилось бы только тем, что человек умирал. Это было действительно мучительно для человека.

«Третья невестка, кто-нибудь из вашей материнской семьи имел подобную болезнь?» Она должна была понять семейную историю семьи принцессы Сян, потому что такая болезнь была в основном наследственной. Если бы эту возможность можно было исключить, в худшем случае это означало бы, что кто-то сделал что-то. Конечно, была также увеличена возможность воспаления почек в качестве вторичного симптома.

Принцесса Сян услышала, как она спросила об этом и начала серьезно задумываться. Затем она покачала головой: «Нет, все в моей материнской семье были здоровы, и никто никогда не страдал от такой серьезной болезни, как моя».

Фэн Юй Хэн выпустила еще один вздох. Исходя из этого, она могла в основном определить, что эта болезнь не была источником. Она почти наверняка определила, что эта болезнь была результатом какой-то другой болезни. Добавляя недостаток медицинских знаний в эту эпоху, если кто-то еще делал какие-то странные вещи, было бы странно, если бы болезнь улучшилась.

Она снова посмотрела на принцессу Сян и увидела, что ее лицо не имеет никакого цвета. Ее губы были потрескавшиеся и сухие, а глаза выглядели пустыми. Ее волосы были немного желтыми. Ей явно не исполнилось 30 лет, но она на самом деле выглядела старше Императрицы.

«Третья невестка, послушайте меня. Отныне лекарство, которое вы принимали, перестаньте употреблять его. Вы не должны продолжать их использовать. Я лично подготовлю вам новое лекарство. Не давайте его никому другому». Она говорила, глядя на Императрицу: «Я не знаю, удобно ли для вашего Высочества разрешить третьей невестке принять ее. А-Хэнг опасается, что, если она вернется во дворец Сян, вся тяжелая работа будет напрасной».

Как императрица не могла понять смысл этих добрых слов. Поскольку она должна была прекратить принимать лекарство, это означало, что либо предыдущее лекарство ничего не сделало, либо даже вызвало некоторые проблемы. Теперь ей даже не разрешили вернуться во дворец Сян. Это показало, какое место занимал дворец Сян на ежедневной основе.

Императрица вздохнула и кивнула: «Эта боковая комната была подготовлена именно для такого рода вещей. Император уже дал приказ разрешить принцессе Сян оставаться здесь до тех пор, пока ее здоровье не восстановится, прежде чем она сможет вернуться в свой дворец. А-Хэнг, вам также следует избегать возвращения во дворец Зимней луны. Ходя туда и обратно, возрастает шанс быть увиденной. Есть еще одна отапливаемая комната, в которой вы можете жить».

Фэн Юй Хэн кивнула: «Ваше высочество действительно тщательно в ваших соображениях».

Императрица сделала несколько шагов и провела рукой принцессы Сян, сказав: «Спокойно живи здесь некоторое время. Это то, на что согласился ваш отец Император. Никто ничего не может сказать. В любом случае, вы выбрали вас, поэтому он определенно не сможет войти в мой дворец».

Принцесса Сян чувствовала благодарность и хотела встать, но была удержана Императрицей: «Не двигайтесь слишком много. Вы и А-Хэнг можете поболтать некоторое время. Эта женщина будет идти, если его Величество отклонил суд еще. Мне нужно дать ему ответ».

Императрица закончила говорить и вышла из отапливаемой комнаты. Фэн Юй Хэн также махнула рукой, чтобы проводить дворцовых горничных и ждала, пока их останется только двое. Только тогда она взглянула на принцессу Сян и слабо сказала: «На самом деле, третья невестка, вам должно быть ясно, как ваша болезнь стала такой же тяжелой, верно?»

Принцесса Сян была слегка шокирована, и горько улыбнулась: «А-Хэнг, почему ты так откровенничаешь».

«Если я не буду говорить откровенно, я действительно не смогу понять, хочет ли третья невестка жить или умереть». Она также была беспомощна: «Вы были вынуждены долгое время принимать лекарства, но вы не думали оказывать сопротивление?»

Принцесса Сян поддерживала себя и вставала. Фэн Юй Хэн положила мягкую подушку за спину, чтобы она наклонилась, а затем услышала, как принцесса Сян сказала: «Как я могла не сопротивляться. Вначале, когда я впервые заболела, я этому поверила; однако не только я не поправлялась, мне становилось все хуже и хуже. Таким образом, я стала подозревать. Однажды я последовала за своим слугой и увидела, что она общалась с одним из телохранителей Сюань Тянь Е. Что касается моего лекарства, то все это было обработано ею. В то время я отказалась есть лекарство, и Сюань Тянь Е убрал слугу. Следующим человеком, который приехал, была бабушка, приглашенная моей материнской семьей. Врач изменился, так же как и рецепт. Только тогда я расслабилась. Но этот орган не улучшился до этого момента. Теперь мне даже трудно ходить».

Конечно.

Фэн Юй Хэн легко вздохнула: «Все говорят о том, как хорошо после женитьбы во дворце. Не будет недостатка в еде или одежде; однако, с одним промахом, жизнь может закончиться».

Принцесса Сян держала следы надежды и спросила ее: «Можно ли вылечить мою болезнь?» Думая немного больше, она откровенно призналась ей: «Я не хочу умирать! В то время, когда я выходила за Сюань Тянь, он был наименее любимым сыном Императора. Моя материнская семья считала, что он может выполнять некоторые достойные услуги. Только тогда это позволило ему сесть на равных с другими принцами. Но теперь, когда он полностью побежден, моя ценность перешла на ноль. Теперь он хочет найти нового человека, который станет его плацдармом. Как я могу позволить этому человеку добиться успеха?»

Хотя она была больной, говоря о своем бывшем любимом мужчине, которого она теперь ненавидела, глаза принцессы Сян выявили некоторую ненависть. Ее лихорадочное лицо наконец показало признаки жизни.

Фэн Юй Хэн нравились такие люди. Ненависть к врагу всегда была лучше, чем то, как Яо Ши всегда уступала дорогу другим. Некоторые люди были просто бесстыдными. Чем больше вы их терпели, тем больше они наглели. Фэн Цзинь Юань был таким. Теперь, казалось, третий принц, Сюань Тянь Е, был не лучше.

«Третья невестка, не волнуйся». Она дала принцессе Сян успокаивающую таблетку: «Твоя болезнь, А-Хэнг может вылечить, но на сегодняшний день не было никаких приготовлений. Третья невестка, отдохните здесь некоторое время и дайте А-Хэнг немного времени, чтобы сделать некоторые приготовления. Завтра я вылечу твою болезнь».

«Если это так, то большое спасибо младшей сестре». Принцесса Сян улыбнулась, ненависть на ее лице сразу исчезла, и она снова почувствовала усталость.

Фэн Юй Хэн долго размышляла, потом протянула руку ей в рукав. Она вытащила таблетку западной медицины из своего места. Она лично налила чашу с водой для принцессы Сян, чтобы растворить лекарство. Только тогда она сказала: «Отдохни. Я буду в отапливаемой комнате по соседству. Помните, независимо от того, кто дает вам лекарство, не пейте его. На обед я приеду и поеду с тобой. Хотя это императорский дворец, трудно понять, какие люди были наняты третьим принцем. Чтобы не скрывать это от третьей невестки, бабушка, приглашенная вашей материнской семьей, также может быть одним из людей его Высочества третьего принца».

После того, как Фэн Юй Хэн закончила говорить, она не осталась. Она обернулась и ушла.

На самом деле ей не нужно было готовиться. Все медицинские таблетки и инструменты были в ее пространстве, но она должна была найти разумное объяснение происхождения этих лекарств. Обдумывая, она решила, что императрица устроит для нее поездку к дворцу императорского врача. Пока она оставалась там на пару часов, это было бы достаточно.

Эта просьба была принята императрицей, поэтому Фэн Юй Хэн провела весь день в аптеке дворца имперского врача. Только когда наступил вечер, она вернулась.

Когда она вернулась, она несла корзину. В корзине были все виды лекарств и инъекций, которые она вытащила из своего пространства.

Через три дня группа семьи Фэн дошла до столичных ворот. Водители кареты все вздохнули с облегчением, так как они думали, что они, наконец, завершили свое путешествие. Они боялись, что они снова встретятся с кем-то похожим на Бу Конга. Что, если их настроение не было хорошим, они боялись, что их жизнь будет трудно сохранить.

Люди семьи Фэн и водители чувствовали то же самое. Фэн Цзинь Юань первым поднял занавес своего экипажа и посмотрел на ворота столицы. Только когда он увидел знакомый взгляд, он успокоился.

Давным-давно, в какой-то момент поездки, Ан Ши привела Сян Ронг, чтобы посидеть с Яо Ши. В это время Яо Ши с тревогой держала руку Ан Ши и спросила ее: «Скажи мне, ты думаешь, А-Хэнг будет дома?»

Ан Ши покачала головой: «Она не должна быть. Поскольку девятый принц нашел ее, он не должен был возвращать ее так небрежно семье Фэн. Если семья Фэн хочет вернуть вторую молодую мисс, я боюсь, что им придется заплатить цену».

Как только двое говорили, послышался звук цитры. Тон был очень грустным и был явно похоронной песней. Затем раздался певчий голос, который пел: «Лорд Фэн, пожалуйста, верни жизнь второй молодой мисс!»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 165**

Глава 165 – Даже будучи призраком, я не прощу тебя

Этот голос был резким и ясным. Он звучал достаточно долго, чтобы те, кто был в непосредственной близости, услышали его.

Сян Ронг подсознательно выпустила звук: «А?»

Яо Ши и Ан Ши также выглянули из окна.

Группа семьи Фэн уже прибыла за ворота столицы. Был полдень. Хотя солнце не было таким жестоким, как в начале осени, оно все еще, казалось, жгло, так как висело высоко в небе. Его лучи заставляли людей семьи Фэн скосить глаза.

После этого слушания группа остановилась. Между ними и столичными воротами они увидели женщину-исполнителя в белых похоронных одеждах. Она была в настоящее время посреди похоронной группы, позволяя ее широким рукавам трепетать. Рядом с ней была девушка, играющая на цитре, на которой также была одета белая одежда. В ее волосах был даже белый цветок. Она сопровождала пение своей игрой.

Они, очевидно, долго работали вместе. Пение и игра гармонично сочетались друг с другом. Грустные тона заставили слушателей всплакнуть.

Были люди, которые проходили мимо этого места во время входа и выхода из столицы. Все перестали смотреть, а некоторые жены и дочери даже перестали вытирать слезы.

Но так же, как люди слушали звуки пения и игры на цитре, они слышали, как человек сердито кричал из экипажа семьи Фэн: «Чепуха!» Все испытали шок. Люди семьи Фэн также дрожали, зная, что Фэн Цзинь Юань разозлился.

И они не могли обвинить Фэн Цзинь Юаня за то, что он рассердился. Что исполняла эта женщина? Вторая молодая мисс семьи Фэн умерла от трагической смерти, как премьер-министр Фэн мог вернуть жизнь второй молодой мисс. Как это можно считать игрой. Такое пение явно пыталось вернуть ее покойный дух.

Лицо Фэн Цзинь Юань побледнело от гнева. Он поспешно вышел из своей кареты и отдал приказ своему слуге: «Поймайте людей, вызывающих шум, для этого премьер-министра!»

Личный слуга подчинился и призвал других слуг пойти вместе. Закатывая рукава, они были готовы принять меры.

Но характер исполнителя был очень хорошим. Она даже не обращала внимания на этих людей, она продолжала петь, что должна была петь. Однажды упомянув вторую юную мисс, она назвала ее теперь Фэн Юй Хэн, это было действительно печально.

Слуга семьи Фэн также рассердился. Это было слишком ужасно. Теперь даже исполнитель осмелился выступить против премьер-министра?

Несколько чувств гнева поднялись, заставив их броситься вперед. Они подняли руки и приготовились ударить исполнителей.

Но в это время они услышали кричащий женский голос: «Позвольте мне посмотреть, кто решится напасть?»

Слуги семьи Фэн были ошеломлены, но они не смогли остановить импульс своих рук. Увидев, что они собирались нанести удар, персональный слуга, который много лет находился на стороне Фэн Цзинь Юаня, отреагировал и схватил эту руку. В то же время он тихо сказал: «Перестань двигаться!»

Слуга все еще не понимал, что происходит, но глаза личного слуга были очень острыми. В тот момент девушка сказала: «Позвольте мне посмотреть, кто осмеливается напасть», его глаза уже следовали голосу в поисках его владельца. В результате он заметил несколько девушек в белых платьях, стоящих в толпе. Из этой группы он узнал одну из них. Это была императорская дочь Вэнь Сюаньского дворца Ву Ян.

То, что он увидел, Фэн Цзинь Юань также ясно видел. Он просто остался с болью в голове, но ему все же пришлось быстро идти вперед. Подходя к Сюань Тянь Ге, он встал на колени: «Официальный чиновник Фэн Цзинь Юань приветствует императорскую дочь Ву Ян».

Только тогда Сюань Тянь Ге сделала несколько шагов вперед. Девушки, которые были с ней, тоже пошли вперед. Это были хорошие друзья Фэн Юй Хэн, Жэнь Си Фэн, Фэн Тянь Юй и Бай Фу Жун.

Четверо носили белую одежду и белый цветок. Ни одна из них не носила макияж, поскольку они стояли прямо перед Фэн Цзинь Юанем.

Фэн Цзинь Юань знал, что эти четверо имели очень хорошие отношения с Фэн Юй Хэн. Теперь они блокировали его вход в столицу. Они также нашли исполнителя. Понятно, что они приходят искать неприятностей. Но с имперской дочерью Ву Ян здесь, что он мог сделать? Что он осмелится сделать?

Сюань Тянь Ге даже не обратила внимание на Фэн Цзинь Юаня. Она только обратила внимание на исполнителя, которая больше не пела. Озадаченная, она спросила ее: «Кто сказал тебе остановиться?»

Исполнители были очень умны. Простого напоминания было достаточно, чтобы они сразу начали выступать.

На этот раз их песня была еще более возмутительной: «Премьер-министр Фэн, у вас много сыновей и дочерей, поэтому вы, естественно, не скучаете по Фэн Юй Хэн, но она родилась в вашей семье. И с ее смертью, она является призраком семьи Фэн. Кровь семьи Фэн течет в ее теле, так почему вы так ненавидите ее и поместили в горящую комнату, чтобы она умерла?»

Фэн Цзинь Юань был ошеломлен, услышав это, и не мог не сказать с любопытством: «Откуда берутся эти дикие слухи?»

Исполнитель все еще пела: «В этом мире нет дыма без огня. Премьер-министр Фэн, если у вас не было вины, зачем вам распространять слова об убийстве вашей собственной дочери. Разве это так распространяется?»

Фэн Цзинь Юань был так зол, что его сердце колотилось. Никто в семье Фэн не мог больше оставаться в каретах.

Яо Ши пошла вперед, сделав несколько дополнительных шагов. Она с благодарностью посмотрела на Сюань Тянь Ге и ее друзей.

Сюань Тянь Ге кивнула ей, а затем обратила внимание на матриарха Фэн. Через некоторое время она спросила ее: «А-Хэнг умерла вот так, пожилая мадам, вы скучаете по ней?»

Первоначально матриарх не хотела касаться вопроса Фэн Юй Хэн. Теперь, когда ее спросила Сюань Тянь Ге, помимо похоронной песни в стороне, как ее сердце не было разбито? Она тут же начала вытирать слезы.

Сюань Тянь Ге продолжала: «Когда А-Хэнг была здесь, когда у пожилой мадам болели спина и ноги, она не спала всю ночь, не спала, чтобы приготовить медицинские пластыри для своей бабушки. Эта имперская дочь однажды спросила ее, почему она так беспокоилась, и она на самом деле сказала, что в этой семье ее отец не заботится о ней, но ее бабушка не такая. Она никогда не могла выполнять свои обязанности перед своей бабушкой, но теперь, когда она, наконец, может вернуться, это было что-то, что нужно было сделать. К сожалению, отныне эта внимательная и одаренная в медицине внучка не сможет позаботиться о пожилой мадам».

Плачь матриарха стал громче. Она заплакала, говоря: «А-Хэнг, моя А-Хэнг!» Постепенно все стали плакать.

Голова Фэн Цзинь Юаня заболела от крика матриарха. Он хотел сказать несколько утешительных слов, но он увидел, что Жэнь Си Фэн привезла из ниоткуда жаровню с древесным углем и разместила ее посреди дороги. Затем некоторые слуги вытащили стопку бумаг. Осветив некоторые огнем, она присела на корточки и начала зажигать их. Пока они горели, она начала бормотать: «А-Хэнг, мы, сестры, не хотели, чтобы наша дружба была такой короткой. Вы только знали, что возвращаетесь домой, чтобы делать подношения своим предкам; однако вы не знали, что вы пойдете и не вернетесь. У достойной семьи Фэн так много слуг, но все же можно было допустить, чтобы молодая мисс сгорела до смерти? А-Хэнг, независимо от того, умерли вы или нет, только вы одиноки. Если вы действительно пострадали от кого-то, вы должны помнить, чтобы найти этого человека, чтобы отплатить этот долг. Даже если вы должны стать призраком, вы не можете позволить им продолжать жить счастливо!» После этого она подняла голову и проверила область. В конце концов, ее взгляд упал на лицо Фэн Чэнь Юй.

Фэн Чэнь Юй стояла в толпе, ее лицо было черным. Она изначально вышла для развлечения, но знала, что Жэнь Си Фэн сможет точно найти ее. Отступая от страха, даже если бы она убежала, она просто вернулась бы к карете. Теперь ей больше не нужно было притворяться. Уже испытав такой шок, ее разум уже был в клочьях. Она не могла даже немного шокироваться.

Жэнь Си Фэн посмотрела на ее отступающую фигуру и фыркнула. Она продолжала приседать там и сжигать бумагу.

Что касается Фэн Тянь Юй и Бай Фу Жун, обе схватили большие пригоршни бумаги и начали рассеивать их. Они сопровождали спектакль. Когда они исполнили песню, они разбросали бумагу.

Взгляды граждан были направлены на людей семьи Фэн. Люди, которые слышали слухи о семье Фэн, начали спокойно обсуждать: «Эта вторая молодая мисс была выброшена в горы на северо-западе в молодом возрасте премьер-министром Фэн. Первоначально план заключался в том, чтобы она умерла от голода. Кто бы подумал, что ее жизненный путь был долгим. Мало того, что она не умерла, она даже благополучно вернулась».

Другой человек сказал: «Вторая молодая мисс была внучкой того, кого ранее называли божественным доктором Яо. Теперь она владеет залом Ста трав в столице».

«В таком случае вопрос министра Фэн, который не заботится о том, умерла ли дочь, правда?»

«Есть такая возможность. Даже имперская дочь Ву Ян сказала это. Как это могло быть ложным?»

Народное отвращение к Фэн Цзинь Юаню стало все более и более интенсивным. Фэн Цзинь Юань, наконец, нашел это невыносимым и громко спросил Сюань Тянь Ге: «Имперская дочь Ву Ян, что именно ты надеешься сделать?»

Кто знал, что она будет продолжать игнорировать его. Вместо этого она снова посмотрела на толпу людей из семьи Фэн, на этот раз ее глаза приземлились на Хан Ши. Она нахмурилась и сказала: «На похороны члена семьи есть кто-то, кто носит оборки. Твоя семья Фэн просто так хочет сделать это?» Закончив разговор, она протянула руку и указала: «Охранники, придите и исправьте одежду этой имперской дочери!»

Пара охранников прибыла из неизвестных частей и отправилась прямо к Хан Ши, не сказав ни слова. Между Фэн Цзинь Юанем и дикими криками Хан Ши, охранники разорвали оборки с рукавов, воротника и подола платья Хан Ши.

Охранники отнесли оборки Сюань Тянь Ге: «Императорская дочь!»

Сюань Тянь Ге кивнула: «Положите их на хранение. Если министр Фэн хочет подать жалобу в будущем, у нас должны быть некоторые доказательства».

Фэн Цзинь Юань сердито выдохнул. Следуя словам Сюань Тянь Ге, он кивнул: «Этому премьер-министру определенно нужно будет попросить его Величество быть судьей! Не может быть, что вам разрешено оскорблять должностное лицо суда без всякой причины только потому, что вы - имперская дочь!»

Как могла Сюань Тянь Ге этого испугаться. Она подняла подбородок и громко ответила: «Тогда пошли жаловаться! Просто скажите дяде императору, что вы убили его будущую невестку. Попросите дядю Императора расследовать и посмотреть, что именно произошло! Конечно, эта имперская дочь отправит людей в графство Фэн Тонг, чтобы расследовать! Фэн Цзинь Юань, независимо от того, чувствуете ли вы себя виноватым, вы уже должны знать. Если мы действительно найдем какие-то подсказки, будьте осторожны, как бы девятый брат не поджег вашу семью Фэн, чтобы отомстить за А-Хэнг!»

Она отчаянно выплюнула эти слова. В то же время Жэнь Си Фэн закончила сжигать бумагу. Фэн Тянь Юй и Бай Фу Жун также закончили разбрасывать свою бумагу. Эта группа снова стояла рядом с Сюань Тянь Ге и услышала ее указание: «Мы уходим!» Девочки повернулись и прошли через ворота столицы.

Фэн Цзинь Юань вздохнул с облегчением, думая про себя, что этот вопрос окончательно подошел к концу. Если бы это продолжалось, он действительно не знал, как он мог бы это решить.

Но затем он услышал, как Сюань Тянь Ге еще раз крикнула: «Продолжайте петь и играть за меня. Нет необходимости блокировать семью Фэн, если они хотят войти в столицу, просто следуйте за ними всю дорогу до усадьбы Фэн. Пойте, пока небо не станет темным, и плата будет удвоена!»

С этими словами матриарх почувствовала, как в горле появился сладкий и рыбный вкус, когда появился глоток крови. Она плотно закрыла рот и проглотила его; однако это заставило ее лицо покраснеть, и ее кровяное давление взлетело.

Бабушка Чжао поспешно искала лекарство в страхе. После того, как матриарх приняла лекарство, она еще больше стала скучать по Фэн Юй Хэн и не могла не повторить снова.

Фэн Чэнь Юй сидела в своем экипаже. Услышав крики матриарха, выходящие извне, она чуть не сломала зубы, сжимая их в гневе. Она подсознательно подняла руку, желая поразить свою личную служанку, но когда она подняла руку, она обнаружила, что у нее не было такого человека. В эту поездку она привезла только Йи Юэ. Теперь Йи Юэ умерла, поэтому единственным человеком на ее стороне был скрытый охранник, предоставленный Фэн Цзинь Юанем.

Этот скрытый охранник мог видеть намерения Фэн Чэнь Юй и рассмеялся про себя. Он презрительно посмотрел на нее и отвернулся.

Фэн Цзинь Юань увидел, что крики матриарха не останавливались. У него не было выбора, кроме как подняться и утешить ее. Когда он подошел, она действительно перестала плакать, но она вспомнила, как Сюань Тянь Ге разрывала одежду Хан Ши.

Повернув голову, Хан Ши стояла далеко и вытирала слезы. Ее воротник был разорван кем-то другим, но она не прикрыла его, поэтому воротник просто остался открытым. Среди зрителей в стороне были какие-то озорные взгляды, которые смотрели на ее ворот, и даже она увидела, что есть люди, которые скрывали слюну.

Матриарх впала в ярость и бросилась вперед. Подняв ногу, она пнула Хан Ши.

Хан Ши заметила, что она направляется к ней, и подсознательно уклонилась, заставив матриарха промахнуться.

Эта мисс была в порядке, но все ее тело последовало вперед. Ее нога все еще была в вытянутом положении, заставив ее упасть на землю!

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 166**

Глава 166 – А-Хэнг действительна удачлива

Бабушка Чжао громко крикнула: «Старшая мадам!», когда другие бросились вперед.

Матриарх была ошеломлена от падения и долгое время не двигалась.

Фэн Цзинь Юань также начал бояться. Подбегая к матриарху, он неоднократно кричал: «Мать! Мама!»

Наконец, матриарх снова могла двигаться, но она поднесла руку к ее талии. Ее лицо тоже искривилось, когда она повторила одно слово: «Больно! Больно!»

Фэн Цзинь Юань подумал, что это плохо, это должно быть травма талии. Таким образом, он быстро приказал слугам: «Быстро! Принесите мать к карете и немедленно вернитесь в усадьбу. Немедленно возвращайтесь в поместье!»

Со всеми слугами, помогавшими, они подняли матриарха, которая покрылась холодным потом от боли, поскольку она неоднократно кричала: «Мягче! Будьте мягче! Больно! Больно!»

Наконец, матриарх была помещена в карету. Люди семьи Фэн больше не обращали внимания на певицу и ворвались в столицу.

Что касается исполнителей, они следовали за экипажами семьи Фэн. Хотя это заставляло их задыхаться от воздуха, слова Сюань Тянь Ге об удвоенной плате были хорошим стимулом. В конце концов, они прошли весь путь до ворот усадьбы Фэн.

Они немного отдохнули, прежде чем очень быстро передохнуть и продолжить исполнение песни вне ворот усадьбы Фэн.

Голова Фэн Цзинь Юаня была на грани взрыва, но он не мог даже преследовать их. Они использовали слова «Императорская дочь Ву Ян приказала», которые полностью блокировали все, что он хотел сказать. Они хотели, чтобы он обсуждал это с Сюань Тянь Ге? Когда люди из семьи Сюань были разумными!

Без какого-либо другого варианта он мог только привести всех в усадьбу, а затем закрыть ворота; однако он все еще слышал звуки песни, приходящей извне.

Матриарх была перенесена, но она не забыла громко кричать: «А-Хэнг! Моя А-Хэнг!» Оглядевшись, ее взгляд упал на Хан Ши, что заставило ее яростно сказать: «Наше лицо полностью потеряно благодаря тебе!» Но людям не разрешалось продолжать петь и играть за пределами их ворот. Те, кто потерял лицо, были их семейством Фэн. Таким образом, матриарх сделала все возможное, чтобы попросить Яо Ши: «Можете ли вы попытаться остановить пение?»

С тех пор, как произошла эта ситуация в округе Фэн Тонг, глаза Яо Ши были совершенно холодными. Холодность появилась тогда, когда Фэн Юй Хэн стала несчастной. Теперь, когда она услышала, что матриарх сказала это, она закатила глаза и ответила без малейшего чувства: «Моя дочь мертва. Неужели даже нельзя исполнить похороны?» После того, как она сказала это, она повернулась и ушла, не оглядываясь.

Матриарх наблюдала, как Яо Ши отдалялась и вздохнула. Боль в ее талии также вспыхнула.

Что касается Фэн Цзинь Юаня, у него не было времени беспокоиться ни о чем другом, так как он поспешно позаботился о приглашении врача для матриарха. С другой стороны, Яо Ши быстро привела Ван Чуан, Хуан Цюань и Цин Лин в павильон Тонг Шэн.

Только после того, как они прошли через маленькие лунные ворота, их настроения, наконец, оправились, так как они не могли не сказать: «Быть дома действительно лучше. Независимо от того, войдем ли мы в эту усадьбу Фэн». После этих слов она тихо спросила Ван Чуан: «Можно ли позволить мне увидеть А-Хэнг? Если я не смогу ее увидеть, мое сердце будет в смятении».

Ван Чуан успокаивала ее: «Мадам, не спешите. Скоро вы сможете увидеть юную мисс. Сегодня вечером этот слуга вернется во дворец, чтобы проверить ситуацию».

Хуан Цюань также сказала: «Госпожа, просто отдохните сегодня. Первое, что мы завтра услышим, это новости о молодой мисс».

Яо Ши кивнула: «Это единственный способ».

Ван Чуан, однако, что-то подумала и быстро сказала Цин Лин: «Вы должны помнить, вы не должны говорить ни слова посторонним. Даже другие слуги павильона Тонг Шэн не должны знать?»

Цин Лин торжественно кивнула: «Ван Чуан, не волнуйся. Прежде чем отправиться в графство Фэн Тонг, Цин Юй уже сказала нам. Хотя правила павильона Тонг Шэн строги, мы помним каждое из них, и мы счастливы следовать им». Фэн Юй Хэн дала им еще большую плату за пределами того, что было предоставлено поместьем Фэн. С таким хозяином, кто бы был готов предать ее?

Увидев, что Цин Лин поняла, Ван Чуан наконец расслабилась. Она знала, что с тех пор, как девятый принц и седьмой принц забрали Фэн Юй Хэн, у них был скрытый план. Вполне возможно, что даже Император будет вовлечен. Ей абсолютно нужно было следить за этими слугами, чтобы убедиться, что ничего не просочилось.

Эти несколько дней Фэн Юй Хэн оставалась в императорском дворце, главной задачей которого было лечение принцессы Сян. Император и Императрица были очень внимательны и не посещали их, чтобы беспокоить ее, но они сделают все возможное, чтобы обеспечить качественную еду из трех блюд.

Тем не менее, Сюань Тянь Мин посещал ее каждый день. Он также бесконечно задавался вопросом о ее странных методах лечения.

Например, в этот самый момент Фэн Юй Хэн вешала мешок с водой для принцессы Сян. Сюань Тянь Мин просто не мог понять: «Вода может закачиваться в человеческое тело?»

Фэн Юй Хэн поправила его: «Это не тело, как ты говоришь. Вместо этого она попадает в кровеносные сосуды. Кроме того, содержимое не является водой. Это лекарство».

«О». Сюань Тянь Мин кивнул: «Как эта вещь, о которой ты только что говорила, называется?»

Фэн Юй Хэн снова сказала ему: «Это называется настой. Он позволяет вводить лекарства непосредственно через кровеносные сосуды организма, обеспечивая организм необходимыми веществами. Проще говоря, это просто быстрее, чем есть лекарство».

«Это то, чему тебя научил персидский эксцентрик?»

Она кивнула: «Правильно. Всему он обучил меня».

«Тогда эти вещи?» Сюань Тянь Мин указал на ее капельницу: «Когда ты вошла во дворец, у тебя этого не было. Из чего это сделано?»

Он хотел подняться и прикоснуться к нему, но был остановлен Фэн Юй Хэн: «Не трогай это. Третья невестка не закончила впитывать лекарство». Она пугала Сюань Тянь Мина и на самом деле преуспела. Сюань Тянь Мин взглянул на иглу, застрявшую в руке принцессы Сян. Спокойно откинув кресло-коляску, он все еще смотрел на Фэн Юй Хэн, ожидая ответа.

Фэн Юй Хэн была очень удручена. Если бы она знала, что это произойдет, она бы не позволила ему приехать.

«Это нечто похожее на стекло. Я сама нашла его во дворце». Она смутно ответила, посмотрев извиняющимся взглядом на Сюань Тянь Мина.

Сюань Тянь Мин закатил глаза, ты не скажешь? Забудьте об этом, он не спросит. С самого первого дня, когда он встретил эту девушку, у нее было бесчисленное количество странных предметов. Это был не его первый день. Что это было такое, чтобы его можно было найти во дворце. Где во дворце он не играл раньше? Возможность найти такую вещь была бы странной.

Принцесса Сян посмотрела на то, как они взаимодействовали, и почувствовала, что это что-то новое. В ее глазах этот девятый принц был всегда один. Никто не мог управлять им, и никто не мог его контролировать. Он был похож на свою мать имперскую наложницу. Он был тем, кто никого не боялся. Теперь, однако, казалось, что девятый принц боялся Фэн Юй Хэн?

Она моргнула Фэн Юй Хэн и тихо сказала: «Тебе действительно повезло».

Фэн Юй Хэн также улыбнулась ей: «Для третьей невестки исцеление - это самое удачное дело. С здоровым телом есть возможность будущего».

Принцесса Сян кивнула: «Ты права. В эти дни вы давали мне лекарство и эти вливания. Я действительно чувствую себя намного лучше. Я даже не чувствую то же чувство усталости, которое чувствовала раньше».

Фэн Юй Хэн сказала ей: «Это только начало. Через несколько дней результаты станут еще более очевидными. Но ... третья невестка, есть кое-что, что А-Хэнг должна посоветовать еще раз».

Принцесса Сян проявила инициативу и сказала: «Не волнуйся. Лекарство и настои, которые вы мне дали, я определенно никому не расскажу. Даже если отец-император спросит, я не буду говорить».

Только тогда Фэн Юй Хэн успокоилась: «Это не А-Хэнг мелочится. Просто медицинское знание, преподаваемое моим персидским мастером, немного отличается от знания нашего Да Шун. Я боюсь, что другие не захотят принимать это знание какое-то время».

Принцесса Сян понимала такое объяснение.

Забудьте о том, что другие люди не могут принять это, даже она не могла принять это в самом начале.

Единственные иглы, которые она когда-либо видела прежде, были для иглоукалывания. Когда она когда-либо видела иглу для вливания раньше? Она даже вкалывается в кровеносный сосуд! Мало того, в игле было небольшое отверстие, которое могло бы доставить лекарство в ее тело. Какими были странные вещи?

Но Фэн Юй Хэн была назначена Императором, чтобы лечить ее. Даже если она не верила, ей приходилось верить. Более того, ее болезнь лечилась так много лет без улучшения. Теперь она в основном относилась к лечению так же, как если бы лечили мертвеца. Было хорошо, если бы это сработало, но если бы этого не произошло, тогда не было бы большого изменения.

Но она не думала, что после того, как Фэн Юй Хэн будет лечить ее в течение нескольких дней, она почувствовала бы заметное изменение. Просыпаясь утром, она даже прошлась во дворе. Более года она не была в таком хорошем состоянии.

Принцесса Сян все больше доверяла Фэн Юй Хэн.

Однако Фэн Юй Хэн прекрасно понимала, насколько хлопотно это заболевание!

Император дал понять, что хочет увидеть результаты за короткий промежуток времени, но лечение хронических заболеваний было, очевидно, лучшей китайской медициной, но китайские лекарства медленно работали. Они не могли вступить в силу всего за несколько коротких дней.

Как насчет западной медицины? Западные лекарства действовали быстро, но только обрабатывали поверхность, а не источник проблемы. После использования западной медицины, чтобы заботиться о поверхности, лечение источника будет сложнее.

Изучив и то и другое, она смело начала использовать что-то другое, чем китайская и западная медицина. Она начала использовать существо, известное как тибетская медицина.

Этот тип вещей не был массовым продуктом. Даже в 21 веке тибетская медицина широко не использовалась. В нынешнюю эпоху было еще более маловероятно, чтобы люди слышали об этом.

Но она знала, что тибетская медицина включала знания из китайской медицины, индийской медицины и арабской медицины. После длительного периода времени она сформировала уникальную медицинскую систему. Многие странные болезни наряду с хроническими болезнями, которые трудно вылечить, поддавались лечению тибетской медицины. Это также не повлияет на будущее лечение.

Фэн Юй Хэн дала принцессе Сян все тибетские лекарства.

Конечно, она не давала объяснений, какое лекарство она использовала. Прежде чем она смогла бы расширить зал Ста трав, были бы некоторые вещи, которые ей сначала нужно было бы изучить самой. Что касается будущего, это будет зависеть от того, на сколько зал Ста трав расширится. Если бы это было примерно так, как она предвидела это, она бы не отказалась от идеи использовать современные медицинские знания для обучения этих древних врачей. Она также не отказалась от идеи продажи лекарств людям этой эпохи.

«Правильно». Она вспомнила что-то и быстро повернулась, чтобы спросить Сюань Тянь Мина: «Я сказала тебе сказать моей матери, что я в порядке. Ты не забыл, верно?»

Сюань Тянь Мин горько улыбнулся: «Как я мог забыть. Бан Цзоу возвращается в павильон Тонг Шэн каждую ночь. Твоя мать в порядке».

Только тогда она облегченно вздохнула; однако она не совсем согласилась с оценкой Суан Тянь Мина, что Яо Ши «в порядке». С ней не дома, как могла Яо ши быть в порядке.

В эти дни аура страха висела над семьей Фэн. Каждому дали приказ молчать и послушно оставаться в своих комнатах, закрыв рот.

Фэн Цзинь Юань разместил группу охранников за пределами павильона Тонг Шэн. Он даже отправил свою собственную скрытую стражу ради того, чтобы не дать Яо Ши выйти.

Хотя это могло остановить других, это не могло помешать Бан Цзоу прийти и уйти, когда ему угодно.

Бан Цзоу приходил и уходил в павильон Тонг Шэн. Негодный скрытый охранник Фэн Цзинь Юаня даже не заметил его тени. Он уже сидел в комнате, беседовал с Ван Цюань, Хуан Цюань и Яо Ши, но скрытый охранник сообщил Фэн Цзинь Юаню, сказав: «В павильоне Тонг Шэн не было движения».

Получая ежедневные отчеты от Бан Цзоу, сердце Яо Ши также успокоилось совсем немного. Она поняла, что Фэн Юй Хэн во дворце лечила болезнь принцессы Сян, поэтому она не спешила увидеть свою дочь. Она знала, что ее дочь делает что-то важное. Ей просто нужно было комфортно и мирно оставаться дома. Рано или поздно наступит день, когда ее дочь вернется в поместье Фэн. В это время всем в семье Фэн придется раскаяться!

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 167**

Глава 167 – Ваше Высочество, назовите цену!

Матриарх Фэн потянула спину, попытавшись ударить Хан Ши. Как только ее спина начала болеть, все ухудшилось, поскольку она проводила свои дни, лежа в постели, боясь двигаться.

Фэн Цзинь Юань пригласил двух врачей для обследования матриарха, но оба доктора встали у ее постели и покачали головами: «Лекарство, которое нужно назначить, мы уже прописали. Остальное, что может помочь, - это постельный режим. Возраст пожилой мадам уже достаточно велик. Повреждения мышц и кости, естественно, будут лечиться медленнее, чем у молодых людей, но вы абсолютно не должны спешить».

Матриарх лежала на кровати и стонала. Бабушка Чжао быстро спросила от ее имени: «Как долго она должна оставаться в постели, прежде чем она сможет встать?»

Врач сказал: «По крайней мере, полгода. На самом деле возможно даже год или два».

Услышав эти слова, матриарх почти потерял рассудок: «Обманщики! Все вы лгуны! Вы все бесполезны. Вы не можете даже вылечить такую незначительную болезнь, так почему вы все еще работаете врачами? Убирайтесь!»

Оба доктора посмотрели друг на друга, не сказав ни слова. Убирая свои медицинские наборы, они поклонились Фэн Цзинь Юаню, а затем ушли вместе.

Фэн Цзинь Юань беспомощно посоветовал матриарху: «Мама, вы абсолютно не должны слишком спешить. Что, если вы рано встанете с постели, и ваше тело не исцелится должным образом, это то, чего не может быть абсолютно!»

«Какой смысл говорить это?» Матриарх посмотрела на Фэн Цзинь Юаня. Поскольку она не могла двигать своим телом, она не могла повернуться в его сторону, поэтому, когда она так яростно посмотрела на нее, ее глаза почти выскочили из глазниц. Она заставила ее собственное видение размыться на некоторое время, прежде чем вспомнить, чтобы спросить бабушку Чжао: «Медицинские пластыри, которые А-Хэнг дала мне раньше, есть ли еще?»

Бабушка Чжао смущенно сказала: «Они давно израсходованы».

«В то время она дала нам много, но старшая мадам, в то время, ваша талия сильно болела. Вы применяли четыре каждый день. В то время, в резиденции клана они были полностью израсходованы! Первоначально вторая молодая мисс сказала, что она сразу отправит больше, как только они закончатся, но теперь ... »

«Моя дорогая А-Хэнг!» Неудивительно, что матриарх снова начала всхлипывать.

Фэн Цзинь Юань грозно посмотрел на бабушку Чжао и быстро попросил успокоиться: «Мама, не расстраивайся. Сын вовремя отправится во дворец, чтобы найти имперского врача. Какого хорошего лекарства у дворца нет? Это определенно будет лучше, чем медицинский пластырь!»

«Да, разумеется!» Матриарх потянулась, чтобы схватить Фэн Цзинь Юаня: «Иди, отправ больше людей, чтобы продолжить поиск! А-Хэнг определенно не умерла. Она определенно не может умереть!»

«Она мертва!» Фэн Цзинь Юань немного рассердился: «Она была сожжена до золы! Как она могла не умереть в таком большом огне?»

«Независимо от того, насколько велик огонь, невозможно, чтобы даже кости не остались!» Матриарх все еще не сошла с ума: «Насколько велик этот огонь? Даже балки комнаты были сожжены, так как возможно, что живой человек не реагирует вообще и сгорает до смерти? Вы слышали крик А-Хэнг или плачь?»

Фэн Цзинь Юань сидел у ее постели, но в этот момент он был возмущен матриархом и вдруг встал. Это заставило матриарха дрожать от страха.

«Мертвые – это мертвые. Мама, пожалуйста, помни об этом. В будущем у нашего поместья Фэн больше нет второй молодой мисс!» Его лицо сразу стало холодным, так как оно было бесчувственным. Даже матриарх почувствовала, что ее сердце начало сжиматься, видя это.

Рука, которая схватила его одежду, тоже была отброшена. Матриарх повернулась лицом к нему и посмотрела на полог кровати. Она показалась спущенной и беспомощной.

«Нет, так нет. Ты уже сказал это, что еще я могу сделать?» Она закрыла глаза и больше не говорила.

Фэн Цзинь Юань взглянул на матриарха, затем повернулся и вышел из комнаты.

Только тогда бабушка Чжао подошла вперед и тихо спросила матриарха: «Вы в порядке?»

Матриарх ответила не на ее вопрос: «Если однажды, я еще старше и еще более бесполезна и стану препятствием на его пути, подойду ли я к тому же концу, что и А-Хэнг?»

Бабушка Чжао была ошеломлена и знала, что матриарх была обижена Фэн Цзинь Юанем. Хотя она также чувствовала, что Фэн Цзинь Юань была слишком бессердечным, она не могла заставить себя сказать правду. Она могла только утешить ее: «Как это может быть? Хозяин - ваш собственный ребенок. Он уважает вас и любит».

«Но А-Хэнг была его собственной дочерью!» Слезы появились в углах глаз матриарха.

Бабушка Чжао вздохнула и сказала: «Пришло время принять лекарство».

Она покачала головой: «Я не буду их принимать. Эти лекарства ничего не делают. Ни одно из этих лекарств не эффективно, как медицинские пластыри А-Хэнг. Все они шарлатаны».

Матриарх начала истерику, а Фэн Цзинь Юань вернулся в Сосновый двор и что-то обдумывал.

Поскольку вопрос с Фэн Чэнь Юй все еще был не решен, он не мог допустить, чтобы эта дочь стала обычной шахматной фигурой. Но если он все еще хотел использовать ее, ее опустошенное тело не позволило бы ей ничего достичь.

Он взглянул на скрытого охранника, стоявшего перед ним, и сказал: «Среди людей не так много людей-эксцентриков. Иди ищи и посмотри, сможешь ли ты найти божественного врача, который может помочь старшей молодой мисс ... придумай несколько идей».

Скрытый охранник мысленно презирал Фэн Чэнь Юй, но все же ответил: «Мастер, действительно, для лечения болезни старшей молодой мисс, лучшего врача не найти среди людей».

«Тогда где?»

Скрытый охранник ответил: «Бордель».

Фэн Цзинь Юань глубоко вздохнул. Это верно. Как он мог забыть. Такие вещи чаще всего встречались в борделе. То, что эти старые пердуны не думали, что эти девушки принесут немного лишних денег. Казалось, что был способ дать Чэнь Юй девственное тело, и это было бы не слишком сложно.

«Тогда просто иди в бордель». Он вдруг обнаружил некоторую надежду: «Пока это можно сделать, этот министр даст награду».

«Этот слуга повинуется».

Пять дней спустя Фэн Юй Хэн сопровождала принцессу Сян на утренней прогулке в саду рядом с императорским дворцом.

Недавно принцесса Сян уже начала передвигаться самостоятельно. Мало того, что она не требовала от кого-то другого поддержки, она могла ходить немного быстрее. Ее пульс больше не учащался, и она больше не задыхалась. Ее чувство головокружения также исчезло. Они уже шли около часа.

Она была бесконечно благодарна Фэн Юй Хэн и искренне сказала: «Если бы я раньше познакомилась с младшей сестрой, возможно, мое тело не было бы в таком плохом состоянии столько лет».

Фэн Юй Хэн улыбнулась и сказала ей: «Все это часть жизни. Хотя в течение нескольких лет третья невестка болела, эти несколько лет должны были позволить третьей невестке лучше понять людей и вопросы. Когда ваше тело полностью выздоровеет, вам больше не будет нужно томить всех, как вы это делали раньше».

Принцесса Сян кивнула: «Правильно! Раньше человек, которому я доверяла больше всего, замышлял убить меня всякими способами. Я сохранила четкое представление о каждом из них. Никто не был забыт!»

Фэн Юй Хэн улыбнулась ей и вспомнила как странно третий принц обращался с ней в день похорон Лорда Бу.

Казалось, что Сюань Тянь Е действительно постоянно ищет новую замену. После использования одной он искал другую. Причиной его милости была, возможно, шпилька феникса, которую она получила. Он хотел иметь страховку от двух дочерей семьи Фэн? Он был слишком оптимистичен.

«Этот слуга приветствует двух принцесс». Дворцовая служанка быстро вышла вперед, она произнесла с улыбкой: «Его Величество прибыл в зал Чжао Хэ и призвал двух принцесс».

Фэн Юй Хэн кивнула с улыбкой: «Вы были побеспокоены. Пойдемте туда».

«Принцесса слишком вежлива». Глядя снова на принцессу Сян, она сказала: «Его Величество сказал, что тело принцессы Сян не очень хорошо. Путь к залу Чжао Хэ слишком далеко и специально подготовил трон».

Принцесса Сян, однако, покачала головой: «Не нужно. В последнее время мое тело уже значительно улучшилось. Я уже много гуляла во дворе, но я не чувствую усталости. Я смогу дойти в зал».

Дворцовая горничная внимательно осмотрела принцессу Сян. Только после этого она улыбнулась и показала жестом, чтобы они пошли вперед за ней.

Фэн Юй Хэн поняла, что Император, отправляющий такую девушку, чтобы пригласить их и специально подготовленный трон, действительно хотел проверить улучшилась ли болезнь принцессы Сян. Услышав, что принцесса Сян говорит, что она может сама прийти в зал Чжао Хэ и что она уже ходила около часа, она считала, что эта девушка принесет хорошую новость императору.

Эти несколько человек болтали и смеялись во время прогулки в зал Чжао Хэ. Войдя в большой зал, император в настоящее время держал свиток и внимательно его читал. Они смотрели друг на друга и молчаливо отсчитывали их шаги. Не потревожившись, Император, наконец, положил свиток. Только тогда они сделали несколько шагов вперед, затем встали на колени: «Невестка встречает отца Императора».

Император посмотрел на принцессу Сян и не мог не кивнуть. Дворцовая горничная, которая шла впереди, тоже сделала несколько шагов вперед и прошептала ему на ухо. Улыбка императора стала еще более выраженной.

«Потерять внучку Яо было бы большой тратой. Конечно, вы божественный доктор». Он посмотрел на Фэн Юй Хэн и похвалил искренне.

Фэн Юй Хэн улыбнулась и ответила: «Большое спасибо отцу Императору за похвалу».

Император снова взглянул на принцессу Сян и спросил: «Вы из семьи третьего ребенка, как ваше тело теперь чувствует?»

Принцесса Сян ответила: «Невестка получила лечение младшей сестры и добилась больших успехов. Это то, что я не чувствовала много лет».

Император еще раз спросил Фэн Юй Хэн: «Сколько еще нужно, чтобы полностью вылечить ее?»

Фэн Юй Хэн ответила: «Невестка более или менее закончила лечение. Необходимо не больше трех дней. После этого третья невестка должна будет принимать лекарство, чтобы полностью избавиться от болезни, это лекарство нужно будет принимать довольно долго, примерно полгода».

Император кивнул. Он был очень доволен этим результатом.

По правде говоря, он понимал масштабы болезни принцессы Сян. Он также ясно объяснил, почему ее болезнь достигла этого момента. Имперские врачи, которые посетили Сянский дворец, сообщили, что «Его Высочество принц Сян слишком суров. У болезни принцессы нет возможности улучшиться». Он позволил Фэн Юй Хэн осмотреть ее, она была не чем иным, как просто попыткой. Он не думал, что эта девушка действительно не разочарует.

«Хорошо! Хорошо!» Император вздохнул с удовлетворением: «Фэн Юй Хэн, способная вылечить болезнь принцессы Сян, действительно помогла нам облегчить жизнь».

Фэн Юй Хэн подняла бровь. Он назвал ее имя? Скорее всего, это будет награда.

Разумеется, император громко сказал: «Вторая дочь семьи Фэн, Фэн Юй Хэн, имеет высокий моральный статус и обладает впечатляющими медицинскими знаниями. За успешное лечение болезни Принцессы Сян, мы даем вам титул принцессы графства Джи Ан и даем вам феодальное поместье».

Фэн Юй Хэн была ошеломлена, принцесса графства? Феодальное поместье?

Она не понимала, где хозяин графства, но принцесса Сян была в восторге за нее. Увидев ее ошеломленную, она быстро сказала: «Младшая сестра, быстро скажите спасибо за милость! Принцесса графства только уступает титулу императорской дочери. Кроме того, вам было дано феодальное поместье. Этого никогда не было в нашей да-шун!»

Фэн Юй Хэн также знал, что титул принцессы графства был не таким значительным, но феодальное поместье наоборот. Этот старый Император фактически дал ей землю!

Она подняла голову, чтобы посмотреть на Императора и увидела, что он смотрит на нее с улыбкой. На этом лице внезапно появилась простота. Фэн Юй Хэн поняла. Эта графская принцесса была способом поднять репутацию Сюань Тянь Мина. Император очень любил Сюань Тянь Мина, но все же были люди, которые говорили, что девятому принцу это невозможно. Может быть ....

Казалось, она что-то поняла. Почувствовав, что для девятого принца это невозможно, девятый принц, наконец, смог убежать от конкуренции и уменьшить опасность для своей жизни. Тем не менее, все считали, что девятый принц был искалечен, поэтому, независимо от того, насколько Император одобрил его, это будет пониматься как раскаяние и жалость за его сына. До дня, когда Сюань Тянь Мин держит мир в своих руках, не будет необходимости соревноваться. Естественно, это станет его.

На данный момент этот старый Император начал относиться к ней как к сейфу. Он хранил все ценные вещи вместе с ней, поэтому, когда придет время, когда она достигнет возраста вступления в брак, она отдать все это Сюань Тянь Мину. Эти двое станут одним целым, и это будет считаться по-настоящему совершенным.

Поняв все это, углы ее рта подсознательно поднялись в широкую улыбку, и Император тоже слегка кивнул ей.

Фэн Юй Хэн поклонилась, но она сказала что-то, что заставило всех шокироваться: «Невестка благодарит отца Императора за императорскую милость, но могу ли я спросить отца императора, эта милость ... может быть изменена?»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 168**

Глава 168 – Я обменяю титул принцессы графства на документ о разводе

Никто не думал, что Фэн Юй Хэн действительно посмеет договариваться с Императором. Она на самом деле хотела обменять полученные ей дары?

Принцесса Сян чувствовала, что Фэн Юй Хэн потеряла рассудок, и хотела сказать несколько советов, но затем она услышала, как Император спросил: «Тебе не нравится титул принцессы графства? Тогда чего ты хочешь?»

Фэн Юй Хэн встала, подняв голову, чтобы посмотреть на него. После долгого молчания она, наконец, сказала: «А-Хэнг хочет получить документ о взаимном разводе для моей матери, Яо Ши».

«Что?» Принцесса Сян воскликнула: «Младшая сестра, о чем ты говоришь?»

Фэн Юй Хэн покачала головой: «Я не сказала ничего смешного. В нашем Да Шун существует такая вещь, как взаимный развод. Мать А-Хэнг не живет счастливо. А-Хэнг хочет приобрести документ о взаимном расторжении брака и надеется, что его Высочество Император даст его». Она глубоко опустилась на колени, долго не поднимаясь.

Император долго смотрел на нее, не говоря ни слова. Даже он не думал, что Фэн Юй Хэн действительно попросит такое. Услышав, что она хотела изменить подарки, он начал угадывать, чего хочет девушка; однако он не думал, что она просто хочет свободы своей матери.

Тишина охватила зал Чжао Хэ. Было так тихо, что можно было услышать звук биения сердца. Фэн Юй Хэн продолжала стоять на коленях, не издавая ни одного звука, так как она спокойно ждала, когда Император примет ее предложение или откажется.

На самом деле она не знала, как это получится. В конце концов, хотя концепция развода существовала в законах Да Шун, в ее исследованиях она не нашла ни одного успешного взаимного развода. В конце концов, взаимный развод был слишком разрушительным для репутации мужчины. Они предпочли бы взять наложницу перед обсуждением взаимного развода первой жены, не говоря уже о том, чтобы отбросить свою жену.

Недавно, хотя Яо Ши была одной из наложниц Фэн Цзинь Юаня, она ранее была официальной и юридической женой семьи Фэн. Все документы все еще находились в правительственных учреждениях. С ней нельзя было справиться. Если бы она хотела развестись, единственным вариантом был взаимный развод.

Фэн Юй Хэн играла с огнем. Согласится или откажется Император, оба варианта были возможны. Если она выиграет это, Яо Ши выиграет свою свободу. Если она проиграет эту игру, она опасается, что не будет другого шанса оставить семью Фэн в этой жизни.

Она ждала тихо полных десять минут, прежде чем император, наконец, заговорил: «Забудь об этом, я дам тебе титул принцессы графства и вручу тебе документ о взаимном разводе».

По какой-то причине слезы просочились от глаз Фэн Юй Хэн. Она была так взволнована, что ее плечи дрожали, когда она оставалась на коленях на земле.

Принцесса Сян поднялась и тихо успокоила ее: «Не плачь. Я также четко разбираюсь в вопросах семьи Фэн. Это хорошая вещь. Поскольку отец Император согласился, это должно быть счастливым делом».

Фэн Юй Хэн кивнула и вытерла слезы. Как маленький ребенок, она снова начала улыбаться. Затем она встретилась с Императором и громко сказала: «А-Хэнг благодарит отца Императора за поддержку!»

Император сердито фыркнул, притворяясь злым; однако, глядя на изменения эмоций этой девушки, он не мог перестать смеяться. Он махнул рукой и позвал Чжан Юань: «Запишите!»

Насчет Фэн Юй Хэн, груз, наконец, был снят с ее плеч. Что касается семьи Фэн в это время, они находились в суматохе. На этот раз, это было потому, что толпа мирных жителей переполняла ворота усадьбы Фэн.

«Вторая молодая мисс была честной и доброй. Она спасла жизни других, но теперь она умерла от трагической смерти, но семья Фэн даже не позволит нам поклониться. Разве это не слишком?»

Люди, толпившиеся вокруг ворот, кричали: «У семьи Фэн должна быть виноватая совесть. Мы даже не знаем, как умерла вторая молодая мисс!»

«В прошлый раз имперская дочь Ву Ян даже указала на лорда Фэн. Внутри должно быть что-то тайное».

Человек в середине тридцатых годов опустился на колени прямо перед воротами Фэн-усадьбы. Перед ним стояла жаровня, и он начал сжигать бумажку, стоя на коленях: «Вторая молодая мисс спасла мою жизнь и является моим благодетелем. Я изначально был мертвым человеком, но это была вторая молодая мисс, которая вернула меня к жизни с ее необыкновенными способностями. Вторая молодая мисс - мой родитель в возрождении!»

Кто-то узнал этого человека: «Разве это не тот, кого вернула к жизни вторая молодая мисс Фэн?»

Человек кивнул: «Это правильно. Я слышал о второй молодой мисс и изначально хотел прийти с соболезнованиями и зажечь палочку ладана, но я не думал, что семья Фэн даже не проведет похороны для второй молодой мисс! Без другого выбора я могу только преклонить колени и сжечь бумажку для второй молодой мисс».

Граждане, которые кричали в ворота усадьбы Фэн, также говорили: «Правильно, мы тоже люди, которых лечили соляные травы. Если бы не вторая таблетка спасения жизни, мы бы умерли от наших болезней».

Снаружи все говорили о том, насколько хороша Фэн Юй Хэн. Все были одинаковы без исключения, поскольку все получили помощь от зала Ста трав. Ван Линь давно спросил Фэн Юй Хэн о смертельных заболеваниях и что делать, если у людей действительно не было денег и могли ли они бесплатно предоставить лекарство. Фэн Юй Хэн решила взять часть ежемесячного дохода зала Ста трав и использовать его для бедных. В то же время у каждого вида китайской медицинской травы останутся некоторые остатки. Их эффективность была на самом деле одинаковой, но люди, которые потратили деньги, предпочли бы несколько лучше выглядящие лекарственные травы. Что касается этих оставшихся кусочков, они также будут отданы бесплатно.

В результате число людей, которых лечил зал Ста трав, продолжало расти. Были даже некоторые более богатые люди, которые были благодарны Фэн Юй Хэн, потому что они купили медицинские таблетки.

Когда эти люди услышали, что что-то случилось с Фэн Юй Хэн, они отправились в зал Ста трав, чтобы узнать. В результате они смогли организовать сбор на сегодняшний день перед воротами усадьбы Фэн. Они будут атаковать Фэн Цзинь Юаня вместе.

В это время Фэн Цзинь Юань сидел во дворе матриарха, Шу Я. Матриарх находилась во внутренней комнате, лежащей на кровати и плача от боли. Чем больше она плакала, тем более бабушка Чжао рассказывала ей о том, что говорили люди за пределами.

Хан Ши также была на стороне Фэн Цзинь Юаня. У нее было странное выражение, когда она обняла его: «Муж, просто верните четвертую юную мисс!»

Фэн Цзинь Юань был расстроен от обнимания и отбросил ее. Это отправило Хан Ши на очень хорошее расстояние: «Я уже говорил это! Фен Дай никогда больше не войдет в поместье Фэн в этой жизни!»

«Это то, что ты сказал в прошлом!» Хан Ши закричала: «Прошлое - это прошлое, а настоящее - настоящее! Ее выгнали, потому что она обидела Фэн Юй Хэн. Теперь, когда Фэн Юй Хэн умерла, муж, почему ты все еще об этом беспокоишься? Четвертая молодая мисс - тоже твоя дочь! Четвертая молодая мисс тоже очень красивая!»

«Хмф!» Фэн Цзинь Юань холодно фыркнул: «Я что, хочу так много красивых дочерей?»

Хан Ши была недовольна: «Она, по крайней мере, лучше, чем Фэн Чэнь Юй!» Она сердито стиснула зубы: «Самая старшая молодая мисс теперь бесполезна. Муж пожалел ее, поэтому вы не избили ее до смерти. Может быть, у вас все еще есть надежда на нее? Что, если когда-нибудь откроется истина, это будет катастрофой, которая может искоренить семью!»

«Перестань нести вздор!» Лицо Фэн Цзинь Юаня потемнело от первого упоминания о Чэнь Юй, «Достойная старшая дочь моей семьи Фэн первой жене, как какая-то наложница может о ней говорить?»

«Что случилось с ней, муж должен быть очень ясен!» - крикнула Хан Ши, говоря: «Если бы я была ею, я бы разбила себе голову и убила себя. Я уже потеряла репутацию и не могу видеть других людей. Где я найду безопасный и стабильный шанс жить! У вас есть прекрасная дочь, которую вы не хотите, но вы настаиваете на том, чтобы потерять зря. Муж, эта наложница по-настоящему ощущает, что к четвертой юной мисс относились несправедливо».

Пронзительные крики Хан Ши пробивались во внутренние комнаты и перебивали звуки рыданий матриарха.

Матриарх сердито использовала руку, чтобы поддержать себя в постели и громко крикнула: «Фэн Цзинь Юань! Прогоните эту женщину отсюда! Уведите ее!»

Бабушка Чжао неоднократно советовала ей: «Старшая мадам, вы абсолютно не должны сердиться!»

Как могла матриарх позаботиться об этом, поскольку она продолжала проклинать: «Кто-то, кто вышел из района красных фонарей, фактически осмеливается кричать и кричать здесь. Кто дал ей мужество? А? Кто дал ей мужество? Фэн Цзинь Юань! Позвольте мне сказать вам, что дочь, которую она родила, не может войти в мои ворота усадьбы Фэн. В противном случае я больше не хочу их видеть!»

Она была злая! Если бы Хан Ши не уклонилась, когда она пнула ее, как она могла оказаться в постели?

Чем больше матриарх думала об этом, тем меньше она чувствовала себя в покое и снова закричала: «Призовите слугу, а также сломайте ее спину! Используйте немного силы! Избей ее до смерти!»

Снаружи Хан Ши слышала слова матриарха. Как она могла не бояться. Несмотря ни на что, она была всего лишь наложницей в семье Фэн. У наложниц не было никакого положения. Забудь, что она родила дочь, даже если бы она родила сына, она все равно была бы ничем. Пока семья Фэн хотела наказать и избить ее, она ничего не могла сделать. Наложницы были такими же, как слуги. Все они существовали без особого положения в этой семье.

Хан Ши слушала слова матриарха. Чем больше она слушала, тем больше она была в панике. Она встала и убежала, не волнуясь.

Фэн Цзинь Юань, однако, все еще думал о вещах, которые только что сказала матриарх. Хан Ши действительно вышла из района красных фонарей, так что она знает немного о том, что Чэнь Юй должна сделать, чтобы заботиться о своем теле?

Он придумал идею и тоже встал, следуя за Хан Ши.

Матриарх продолжала проклинать ее в своей комнате какое-то время. Отметив, что она больше не слышала голос Хан Ши, ее настроение постепенно улучшалось.

Бабушка Чжао быстро выглянула, чтобы проверить, затем вернулась к матриарху и сказала: «Хозяин ушел с Хан Ши».

Матриарх крепко схватила бабушку Чжао: «Можете ли вы пригласить Сянь Роу, чтобы поговорить со мной какое-то время?» Она вдруг очень скучала по Яо Ши. Раньше, когда Яо Ши была главной женой, насколько гармоничным был этот дом!

Однако бабушка Чжао встревожилась и покачала головой: «Павильон Тонг Шэн был окружен людьми, назначенными мастером. Забудьте, как наложница, мать Яо, не может выйти, другим трудно войти!»

«Это бесполезно, даже если я хочу ее увидеть?»

«Дело не в том, что это нехорошо. Если вы настаиваете, никто не может остановить старшую мадам, но мастер ... сойдет с ума».

Матриарх была связана. Правильно, Фэн Цзинь Юань рассердился. В конце концов, эта семья по-прежнему поддерживалась Фэн Цзинь Юаня. Даже если бы она была матерью Фэн Цзинь Юаня, она не могла быть слишком чрезмерной.

«Все еще есть люди у ворот усадьбы?»

Девочка-слуга ответила: «Они все еще там. Только сейчас в отчете говорится, что они все еще находятся у ворот. Эти люди говорили, что они будут плакать, пока небо не станет темным».

Матриарх вздохнула: «Они все праведные люди!» Она немного закрыла глаза. Затем она внезапно открыла глаза и сказала бабушке Чжао: «Идите на кухню и попросите шеф-повара сделать дополнительную еду. После того, как еда сделана, принесите ее людям на улице. Они долго находились снаружи. Должны быть некоторые устали и голодны».

Бабушка Чжао молчала: «Старшая мадам, эти люди пришли искать неприятностей. Как вы все еще готовы предоставить еду?»

«Какие проблемы они вызывают?» Лицо матриарха замерло: «Они пришли оплакивать мою внучку! Цзинь Юань даже не желал тратиться на траурный зал, поэтому они находятся у ворот и сжигают бумажки? Должны ли они? Если бы я все еще могла стоять, я бы лично вышла наружу и начала сжигать их вместе с ними! Быстро иди! Просто скажи, что это мой заказ!»

Не было ничего, что могла бы сделать бабушка Чжао. Она могла только кивать и подчиняться. Матриарх добавила: «Добавьте немного мяса. Не обращайтесь с едой так, как будто хотите накормить попрошаек». Поразмыслив немного, она продолжила: «Подготовьте рыбу. Есть также некоторые сердца и некоторые .... может также поставить подношения для А-Хэнг там. Пойдите, купите еще несколько благовоний. Если кто-то пожелает выразить свои соболезнования, это нужно будет сделать».

Бабушка Чжао смутилась и подумала про себя, старшая мадам, вы хотите создать траурный зал для второй молодой мисс за пределами поместья!

Но снова подумав, семья Фэн не совершила похороны и не построила траурный зал. Что касается второй молодой мисс, это было действительно слишком несправедливо, поэтому она кивнула и молча ушла.

Но до того как прошло много времени, бабушка Чжао поспешно прибежала. Матриарх собиралась спросить, как все было так быстро завершено? Затем она услышала, как бабушка Чжао сказала: «Старшая мадам, евнух пришел с императорским указом из дворца!»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 169**

Глава 169 – Мы будем развлекать принцессу графства

Матриарх была в панике. Каждый раз, когда приходил императорский указ, это было похоже на землетрясение. Что будет на этот раз?

«Не слишком волнуйтесь». Бабушка Чжао увидела, что матриарх заставляла себя сесть. Она быстро оттолкнула ее обратно в постель: «Врач сказал, что если вы встанете с постели слишком рано, выздоровление будет медленнее. Вы должны слушать приказы врача!»

Матриарх ахнула от боли. Бабушке Чжао не нужно было толкать ее. Сама она даже не могла встать. Все, что она могла сделать, это паниковать: «Быстро посмотри, что там за императорский указ! Я не могу лично пойти, чтобы принять его. Если Император узнает, это будет преступление!»

Бабушка Чжао сказала: «Мастер привел молодых мисс и наложниц матерей на передний двор, чтобы принять его. Он также сказал евнуху о вашей ситуации. Этот евнух был очень разумным и только сказал, что все в порядке. Он сказал старшей мадам, позаботиться о своем здоровье. Император не скажет, что это преступление».

Матриарх наконец успокоилась и перестала паниковать. Она только молча лежала в постели, ожидая новостей.

Примерно через час Фэн Цзинь Юань привел Цзинь Чжэнь, Хан Ши, Ан Ши и Яо Ши во внутренний двор Шу Я.

Поскольку она должна была получить императорский указ, Яо Ши могла, наконец, покинуть павильон Тонг Шэн. Как только матриарх увидела Яо Ши, из ее глаз потекли слезы, казалось, будто она увидела близкого родственника.

Увидев это зрелище, Яо Ши также выпустила несколько слезинок. Она слышала, что матриарх была недовольна Фэн Цзинь Юанем из-за А-Хэнг. Она также слышала, что матриарх лежала в постели и плакала о том, что А-Хэнг умерла слишком рано. Хотя было возможно, что она скучала по Фэн Юй Хэн из-за своей боли, она слышала, как матриарх говорила после встречи с Бу Конгом на обратном пути: «Другие ласковы и лояльны, а как же вы?»

Она сделала шаг вперед и вытащила из рукава стопку медицинских пластырей: «Это было обнаружено в медицинской комнате А-Хэнг. Это все, что осталось. Это медицинские пластыри, которые я видела в прошлом. Теща, используйте их пока. В любом случае, они могут помочь некоторое время, и, надеюсь, они увеличат скорость восстановления».

Увидев эти медицинские пластыри, матриарх была даже счастливее, чем если бы она увидела деньги, так как оба ее глаза загорелись. Она быстро взяла их, а затем сказала со слезами на глазах: «Тебе было хорошо в павильоне Тонг Шэн? Разве поместье плохо обращалось с вами? Теперь, когда я больна и не могу встать, я надеюсь, тебя не запугивают другие». Она говорила, глядя на Хан Ши.

Этот взгляд заставил Хан Ши почувствовать себя обиженной: «Свекровь! Эта наложница хочет пойти в павильон Тонг Шэн, проблема в том, могу ли я войти? Не перекладывайте на меня всю вину за проблемы!»

«Разве я не говорила, что больше не хочу видеть эту бесполезную женщину?» Матриарх посмотрела на Фэн Цзинь Юаня: «Почему ты привел ее сюда снова?»

Недавно Фэн Цзинь Юань также начал ненавидеть Хан Ши. Раньше у этой женщины был приятный вид, но все почему-то неожиданно изменилось. Кроме того, она становилась настоящим бельмом на глазу. Сегодня, однако, Хан Ши должна была прийти.

Он собирался дать матриарху объяснения, но затем услышал, как она сказала, держась за руку Яо Ши: «Вы отправили людей продолжать искать А-Хэнг? У меня есть ощущение, что она не умерла. Такая прилежная девушка, как она могла умереть в огне?»

Это была единственная вещь, которую Фэн Цзинь Юань ненавидел слышать больше всего. Он тут же прочистил горло и прервал матриарха: «Мать, императорский указ пришел из дворца».

Матриарх была ошеломлена и, наконец, вспомнила дело об императорском указе. По сравнению с вопросом о Фэн Юй Хэн, императорский указ был важнее. Таким образом, она быстро изменила тему и спросила об этом: «Для кого был императорский указ? Что он говорит?»

Фэн Цзинь Юань сказал: «Это для всего поместья Фэн, и не только. Возможно, все семьи чиновников четвертого ранга или выше получили тот же указ».

«Что за указ?» Матриарх была немного обеспокоена.

Только тогда Фэн Цзинь Юань сказал: «Император назначил новую графскую принцессу Джи Ан. Мало того, что ей дали титул, у нее также есть феодальная усадьба. Я слышал, что эту графскую принцессу Джи Ан некоторое время запугивали. Император постановил, что во дворце будет банкет, чтобы помочь ей справиться с этим испугом. Все должностные лица и чиновники четвертого ранга и их семьи приглашаются к участию. Дата назначена на десятый день этого месяца».

Матриарх подсчитала даты на ее пальцах: «Десятый .... разве это не послезавтра?»

Фэн Цзинь Юань кивнул: «Это немного сжато во времени. Указ о нашей усадьбе, помимо приглашенного сына, также назвал всех молодых мисс усадьбы».

Хан Ши закрыла рот и слегка улыбнулась: «Назначение Императора говорит о том, что четвертая юная мисс должна войти во дворец!» Она сильно подчеркнула это слово, которое заставило матриарха почувствовать еще один всплеск гнева.

Но как ни сердилась она, она ничего не могла сделать. Фэн Цзинь Юань не обманывал бы императорский указ. Он приглашал всех молодых мисс усадьбы, тогда это определенно будут все молодые мисс.

Матриарх глубоко вздохнула и закрыла глаза, беспомощно сказав: «Тогда отправь кого-нибудь, чтобы вернуть ее».

На лице Хан Ши появилась улыбка: «Теща, не следует ли людям приготовить одежду для четвертой молодой мисс? Теперь, когда наступает зима, четвертая молодая мисс все еще растет. Одежда с прошлой зимы больше не подходит ей».

Как матриарх не могла понять эту логику, но она не хотела их готовить. Она просто чувствовала, что Фэн Фен Дай вела себя отвратительно. Таким образом, она яростно сказала: «Вы также знаете, что уже началась зима! Как зимняя одежда может быть сшита всего за один день? Вы хотите, чтобы она носила недоделанную одежду, когда войдет во дворец?»

Хан Ши посмотрела на нее: «Тогда их нужно купить в магазине готовой одежды!»

Матриарх кивнула: «Ун, здесь есть много магазинов с готовой одеждой. Попросите слугу купить комплект. Что касается цены, в любом случае вы сами платите за нее, поэтому можете покупать все, что захотите».

Хан Ши сердито потянула за рукав Фэн Цзинь Юаня и закричала: «Муж! Четвертая молодая мисс - твоя собственная дочь! Хотя она дочь наложницы, но теперь эта усадьба .... Дорогой муж, свекровь не слишком издевается?»

Фэн Цзинь Юань не чувствовал, что матриарх издевалась над другими. Если бы не императорский указ, объявляющий, что все молодые мисс должны присутствовать, независимо от того, что он сказал, он не хотел возвращать Фэн Фен Дай.

В стороне, Цзинь Чжэнь могла видеть, о чем думал Фэн Цзинь Юань, поэтому она посоветовала Хан Ши: «Старшая сестра, не беспокойтесь о муже. В любом случае, это всего лишь набор одежды. Старшая сестра так долго находилась в усадьбе, что не может быть, что вы не можете раздобыть эту сумму денег, верно?»

«Что ты понимаешь? Как слуга, когда у вас появилась возможность поговорить?» Надо сказать, что человек, которого Хан Ши ненавидела больше всего в усадьбе, кроме Фэн Юй Хэн, была Цзинь Чжэнь. Она изначально была той, кем больше всего интересовался Фэн Цзинь Юань, но с тех пор, как вошла Цзинь Чжэнь, Фэн Цзинь Юань даже не посетил ее двор. Это было все потому, что эта шлюха украла всю любовь, предназначенную для нее. Хан Ши посмотрела на Цзинь Чжэнь, и казалось, что из ее глаз может появиться огонь. Она не могла не проклинать: «Маленькое существо!»

«Ты ...» На лице Цзинь Чжэнь появился обиженный вид. Используя плечо Фэн Цзинь Юаня для поддержки, она начала плакать.

Матриарх указала на Хан Ши: «Убирайся отсюда! В будущем тебе не удастся сделать и шаг во внутренний двор Шу Я! Катись!»

Как могла Хан Ши быть готовой уйти. Она сделала все возможное, чтобы сказать: «Четвертая юная мисс вернется. Свекровь, несмотря ни на что, нужно добавить еще кое-что в четвертую комнату для молодой мисс».

Фэн Цзинь Юань посмотрел на нее, а также сказал: «Убирайся!» После того, как он сказал это, его личный слуга вышел вперед и вытащил Хан Ши за воротник.

Откуда у Хан Ши была сила для борьбы с этим слугой. Через некоторое время ее утащили. Ее крики слышались все дальше и дальше. Матриарх наконец почувствовала облегчение. Глядя снова на Цзинь Чжэнь, она не могла не утешить ее: «Не плачь. Это Хан Ши напомнила мне. Зима пришла. Ваша одежда еще не сделана. Бабушка Чжао, отправляйся за ними завтра!»

«Этот старый слуга запомнил». Старая бабушка подчинилась, добавив: «Но не хватает времени, чтобы одежда для молодых мисс была доставлена во дворец. Имперский указ пришел слишком внезапно».

Фэн Цзинь Юань сказал: «У Чэнь Юй много новой одежды, поэтому нет необходимости делать что-то новое. Сян Ронг и Фен Дай просто должны выйти и посмотреть, что есть в магазинах!»

Ан Ши быстро заговорила: «Зимняя одежда для третьей молодой мисс, эта наложница уже подготовила, так что все будет хорошо».

«Тогда давайте сделаем так!» Матриарх завершила тему: «Вы можете вернуться и подготовиться. Пройдитесь по правилам немного больше, чтобы вы не потеряли лицо при входе во дворец. Хорошо, идите сейчас. Я буду отдыхать».

Какой отдых. Она просто хотела быстро прогнать всех, чтобы быстрее применить медицинские пластыри, которые принесла Яо Ши.

Как Яо Ши не могла понять ее мысли. Взяв на себя инициативу, она поклонилась: «Эта эта наложница уйдет первой». Как будто эти медицинские пластыри были найдены в медицинской кладовой. Они были просто привезены Бан Цзоу от Фэн Юй Хэн. Они также пришли с сообщением. Матриарх не должна болеть, так как она может хотя бы высказаться за вторую юную мисс. Эти медицинские пластыри также позволили Яо Ши чувствовать себя непринужденно. Это, по крайней мере, говорило ей, что А-Хэнг действительно прекрасна.

Матриарх с благодарностью посмотрела на Яо Ши и сказала: «Тогда иди!»

Фэн Цзинь Юань не имел возможности сказать: «Тогда мама, наслаждайся отдыхом». Он повернулся и вывел наложниц.

Увидев, как люди уходят, матриарх быстро помахала бабушке Чжао: «Быстро, быстро! Вскипятите немного воды и протрите мне спину. Я хочу применить медицинские пластыри!»

Бабушка Чжао засмеялась и сказала: «Когда мать-наложница принесла медицинские пластыри, этот старый слуга уже отдал приказ. Вода почти готова».

Матриарх ярко улыбнулась и очень быстро вздохнула: «Если бы А-Хэнг все еще была жива, как бы здорово это было».

Бабушка Чжао тоже вздохнула вместе с ней: «Если вторая молодая мисс все еще жива, как бы болезнь старшей мадам стала настолько серьезной».

Матриарх поправила ее: «Если бы А-Хэнг все еще была жива, как я могла бы растянуть спину!»

«Да, да». Бабушка Чжао быстро согласилась с ней: «Это все из-за этой Хан Ши. Она действительно не понимает правил».

«Если мы должны говорить о лучшем, это будет Яо Ши. Она хорошая дочь могущественной семьи. В те годы, когда она отвечала за семью, насколько процветала семья Фэн. Карьера Цзинь Юаня неуклонно продвигалась вперед. К сожалению ...» - Она тяжело вздохнула: «На каком пути Цзинь Юань завернул в другом направлении. За ним стоит стая наложниц, но нет даже жены. Что это такое?»

Бабушка Чжао зашевелилась. Смысл слов старшей мадам ...

«Когда завершится дворцовый банкет, придет время, когда семья Фэн будет продвигать новую головную жену». Разумеется, матриарх пошла по этому пути: «После того, как вы избежали внимания в течение нескольких лет, похоже, что были никаких проблем с семьей Яо. Разве Цзи Руи не отправился учиться в Академию Юнь Лу? Он также стал учеником главного учителя. Размышляя об этом, наша усадьба должна восстановить Яо Ши в качестве главной жены».

Бабушка Чжао также кивнула: «Действительно, ма ... мадам - лучший выбор».

Рано на следующее утро Фен Дай вернулась в поместье. Именно Фэн Цзинь Юань лично отправил кого-то за ней.

Рано утром, Хан Ши ждала у ворот. Другие люди в поместье были любопытны, и также собрались у ворот. Помимо Яо Ши, которая все еще находилась в павильоне Тонг Шэн, даже Чэнь Юй вышла.

Незадолго до этого карета прибыла издалека и остановилась перед воротами семьи Фэн.

Слуга поднялся и поставил стул, затем поднял занавес. Медленно вышла девушка в простой одежде. Она казалась худой и слабой, и ее лицо было темным.

Хан Ши бросилась вперед, плача: «Моя дорогая Фен Дай! Как ты похудела!»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 170**

Глава 170 – Принцы, вы можете быть тихими?

По сравнению с теплом Хан Ши, отношение Фен Дай было не таким хорошим. На самом деле она даже слегка оттолкнула Хан Ши с некоторым отвращением. Затем она бросилась через ворота с собственной важностью. Она сделала несколько шагов в поместье, пока не остановилась перед людьми, которые вышли к ней.

Маленькая девочка высунула подбородок и огляделась с чувством большой самоуверенности. В конце концов, ее взгляд приземлился на Фэн Чэнь Юй.

Она холодно взвизгнула и закатила глаза. Она даже не взяла на себя инициативу, приветствуя ее.

Чэнь Юй прямо посмотрела на Хан Ши. Интуиция сказала ей, что Хан Ши определенно сказала Фен Дай о том, что случилось с ней в округе Фэн Тонг.

Войдя в усадьбу после Фен Дай, Хан Ши заметила взгляд Чэнь Юй и сразу почувствовала себя обиженной: «Самая старшая молодая мисс, почему ты смотришь на меня так абсолютно без причины?» С дочерью, возвращающейся в поместье, она также начала говорить с большей энергией.

У Фэн Чэнь Юй был живот, полный гнева: «К чему пришел мир? Я дочь семьи Фэн первой жены, а ты наложница. Ты все еще смеешь так говорить со мной?»

«Как я говорила?» Хан Ши ответила вопросом: «Нет ошибки, ты дочь первой жены, но ты также не можешь смотреть на людей без причины. Я только что привела четвертую молодую мисс обратно в поместье. Я даже не сказала ни слова, но ваш характер уже вспыхнул. Как мне к этому относиться?»

Фэн Чэнь Юй сказала с мрачным лицом: «Вы должны прекрасно понимать, что сделали! Не верьте, я не могу сказать!»

«Что я сделала? Что именно я сделала?» Хан Ши подняла голос и начала кричать: «Все, послушайте почему. Что именно я сделала? Старшая молодая мисс, ваше положение высоко. Мы должны уступить вам. Но если вы хотите причинить беспокойство без всякой причины, тогда мы разъясним все. Вы сказали, что я что-то сделала за вашей спиной. Пусть все это услышат. Если я действительно это сделала, я признаю это; однако, если я этого не сделала, и вы все равно будете обвинять невиновного человека, мне нужно будет найти мужа и свекровь, чтобы принять решение!»

Фэн Чэнь Юй задрожала. Как она должна это говорить? Этот вопрос стал самым запретным предметом в усадьбе. Она могла только надеяться, что это станет сном. Теперь эта Хан Ши хотела, чтобы она произнесла это. Могла ли она говорить об этом?

Она отвернулась и проглотила слова.

В это время Фэн Фен Дай заговорила. Она посмотрела на Чэнь Юй и вдруг рассмеялась: «Старшая сестра, я давно не видела тебя. Кажется, твой цвет лица намного лучше, чем раньше! Эти щеки, я действительно не знаю откуда они. Вы можете практически выжать из них воду».

На самом деле эти слова не были чем-то особенным. Если бы их услышали другие молодые мисс, они восприняли бы это только как комплимент. Но когда Фэн Чэнь Юй услышала это, слова имели другое значение. Независимо от того, как она слушала их, слова Фэн Дай имели скрытый смысл, и она смеялась над ней и ткнула в ее слабое место.

«Хан Ши!» Она яростно стиснула зубы: «Отец уже успел наложить печать на уста всех в поместье. Если вы продолжите злобно распространять слухи и будете настолько злой, я обязательно расскажу об этом отцу. У меня будет отец, поддерживающий меня!» После того, как она это сказала, она обернулась и ушла.

Однако она услышала, как из-за спины Хан Ши крикнула: «У вас может быть тот, кто хочет поддержать вас! После того, что вы сделали, вы хотите перетащить кого-то еще с собой? Дочь первой жены!»

Теперь, когда Хан Ши стала такой, она была не лучше, чем Чэнь Ши. Увидев ее такой, Ан Ши потянула Сян Ронг и повернулась, чтобы уйти. Даже Цзинь Чжэнь не хотела оставаться.

Фен Дай оглянулась на всех, прежде чем, наконец, повернулась, чтобы взглянуть на Хан Ши, и сказала: «Меня так долго не было в поместье, но твоей репутации все еще недостаточно. В таком большом поместье Фэн, почему ты не можешь победить даже одного человека? Как это может быть хорошо? В будущем, если что-нибудь случится, ни один человек не сможет тебе помочь».

У Хан Ши был свой способ видеть вещи: «Что хорошего в победе над людьми? Ты видишь, как Яо Ши хорошо ладит с Ан Ши, верно? Но когда что-то случилось с Фэн Юй Хэн, даже если бы Ан Ши заступилась за нее, что бы было хорошего?»

Фен Дай подумала об этом и решила, что это правда. Отношения между членами семьи Фэн всегда были слабыми. Они могли полагаться только на себя. Они не могли надеяться на других.

Правильно, Хан Ши пошла вперед и тихо сказала ей: «Дело, о котором тебе рассказали, ты абсолютно не должна говорить об этом. Если этот вопрос будет распространен за пределы поместья, плохо будет не только Чэнь Юй. Твой отец тоже погибнет. Если он падет, нам не на кого будет положиться».

Фен Дай фыркнула холодно: «Я не настолько глупа. Фэн Чэнь Юй, Хмф». Опустив глаза, она вошла в поместье.

Хан Ши последовала за ней некоторое время, прежде чем почувствовала, что направление, в котором они направлялись, было неправильным. Она быстро напомнила ей: «Мы должны отправиться во внутренний двор Шу Я. Ты только что вернулась в усадьбу и должна отдать должное матриарху».

«Я не пойду». Фен Дай откровенно отказалась: «Сегодня утром я проснулась очень рано, мне пришлось упаковать вещи, и мне пришлось сидеть в экипаже. Скажите слуге приготовить для меня ванну. После того, как я вымоюсь, посплю и проснусь, тогда мы увидим!» После того как она сказала это, она увеличила свой темп.

Хан Ши просто почувствовала, что этот ребенок, казалось, стал еще более возмутительным, чем до того, как она покинула поместье. Ей стало немного неудобно. Она боялась, что это возмутит матриарха, но она также чувствовала, что, учитывая отношение семьи Фэн, Фен Дай должна иметь такое отношение.

Мать и дочь вернулись в свой внутренний двор. Хан Ши дала приказ слугам позаботиться о ванне для Фен Дай. В то же время она послала слугу во внутренний двор Шу Я, чтобы узнать о действиях матриарха. К счастью, слуга вернулся, сказав ей, что матриарх все еще спит. Только тогда она успокоилась.

Дневной сон Фен Дай продолжался до обеда. После того, как она проснулась, она оделась и была отправлена Хан Ши во внутренний двор Шу Я.

Когда они прибыли, Чэнь Юй и Сян Ронг уже сидели рядом с кроватью матриарха. Слуги в настоящее время готовили зимнюю одежду.

Когда Фен Дай вошла в комнату, она почувствовала сильный запах лекарств. Матриарх долгое время пила медицинские супы, поэтому запах лекарств определенно задерживался в воздухе. Добавьте пластыри, которые она использовала, и два запаха вместе заставляли аромат стать еще крепче.

«Что это за запах?» Фен Дай с отвращением раздула ноздри: «Это отвратительно».

Хан Ши использовала ее локоть, чтобы подтолкнуть ее: «Проблема со спиной матриарха вернулась».

«Даже тогда, нет необходимости заставлять всю комнату пахнуть как аптека!» Жалобы Фен Дай никогда не заканчивались. Она дошла до постели матриарха. Только тогда она показала улыбку и поклонилась, сказав: «Фен Дай уважает бабушку. Со здоровьем бабушки все в порядке?»

Матриарх повернула голову и нахмурилась, глядя на нее: «Ты слепая? Если бы я была в порядке, была бы необходимость лежать в постели?»

Фен Дай была оскорблена и не могла не рассердиться: «Фен Дай просто говорит несколько приветствий. Есть ли необходимость в том, чтобы бабушка была такой?»

«Что ты сказала?» Матриарх не посмела поверить своим ушам: «Скажи еще раз?»

Фен Дай собиралась говорить, но Хан Ши ущипнула ее и сказала: «Фен Дай хочет сказать, что она очень скучала по свекрови!»

«Я не глухая!» Матриарх сердито крикнула: «Вам двоим, матери и дочери, не нужно оправдываться передо мной. У меня болит спина, но уши не болят!»

Когда она так кричала, ее настроение ухудшалось. Тяжело дыша, она хотела сесть. Бабушка Чжао быстро поднялась и оттолкнула ее назад, неоднократно заявляя: «Старшая мадам, вы абсолютно не должны сердиться. Ваша спина только что показала признаки улучшения, поэтому вы не должны растягивать ее снова!»

Сян Ронг также продолжила и сказала: «Бабушка, оправиться от болезней и травм - это самое важное. Четвертая сестра только что вернулась. В будущем будет много времени для разговора!» Когда она заговорила, она посмотрела на Хан Ши, как бы говоря быстро уведи ее.

Хан Ши, однако, полностью проигнорировала ее. Вместо этого она фактически посмотрела на людей в сторону, которые держали несколько наборов одежды: «О! Это только что купленная одежда? Она кажется неплохой, но готовая одежда действительно не может сравниться с одеждой, приготовленной лично. Более внимательно изучая материалы, они кажутся менее прекрасными».

Фен Дай также начала игнорировать матриарха и пошла посмотреть одежду.

Матриарх лежала в постели, задыхаясь и неоднократно заявляя: «Вытащите их отсюда! Вытащите их отсюда!»

Бабушка Чжао повернула голову и сказала Хан Ши: «Наложница-мать Хан, уведите четвертую молодую мисс. Старшая мадам тоже устала».

Чэнь Юй, которая еще не сказала ни слова, встала и взглянула на одежду. Затем она отдала приказ своей служанке Йи Линь: «Я хочу всю эту одежду. Возьми ее и пойдем со мной».

Йи Линь кивнула и подошла, чтобы взять одежду; однако Фен Дай протянула руку и остановила ее: «Старшая сестра, мы все едем во дворец. В общей сложности три комплекта одежды. На каком основании ты забираешь их все?»

Фэн Чэнь Юй холодно фыркнула: «На том основании, что я дочь первой жены семьи Фэн!»

«Да!» Фен Дай посмотрела на нее с язвительным видом: «У тебя действительно есть наглость использовать этот титул для себя. Бабушка!» Не заботясь о злословии ранее, она обернулась и спросила матриарха: «Неужели вы хотите, чтобы эта внучка носила одежду, которую носили в резиденции во дворце? Фен Дай - просто дочь наложницы и не против, но когда придет время, и семья Фэн потеряет лицо, бабушка, ты должна помнить, что это вина старшей сестры. Вы не должны обвинять меня».

Матриарх закрыла глаза, даже не желая смотреть на этого ребенка. Хотя она ненавидела Фен Дай, по сравнению с тем, что делала Чэнь Юй, она была менее испорченной.

Таким образом, она сказала: «Каждый человек получает один набор. Никто не может брать больше».

«Большое спасибо бабушке», - радостно ответила Фен Дай. Затем она посмотрела на бледно-зеленую одежду и схватила ее: «Независимо от того, как я смотрю на нее, они все предельно просты. Но, зная, что кто-то скончался в усадьбе, это будет хорошо! В конце концов, я не хочу быть как старшая сестра и носить красный цвет сразу после похорон мадам». После того, как она закончила говорить, она потянула Хан Ши и ушла.

Лицо Чэнь Юй побледнело, но больше всего она ненавидела матриарха. Этот ублюдок пытался ее опустить, но она все еще использовала матриарха. Таким образом, она могла только надеяться, что Фэн Цзинь Юань может устроить для нее хорошее будущее. В конце концов, через несколько месяцев ей исполнится 15. Это также будет время для обсуждения брака. Когда настанет день, когда она будет счастлива и горда, люди, которые нанесли ей вред, получат свою несчастливую смерть!

Яростно взяв набор одежды, Чэнь Юй не могла не попрощаться с матриархом, когда она взяла Йи Линь и ушла.

Некоторое время единственной молодой мисс, остающейся в комнате, была Сян Ронг.

Сян Ронг никогда не думала, что Фен Дэй, которую отправили жить в пригород, не только не покаяться и не изменится, но станет более высокомерной, чем раньше. Тогда Фэн Чэнь Юй, пережив это время, больше не могла поддерживать свой поступок Бодхисаттвы. Эта семья стала чем-то, что она ненавидела все больше и больше.

«Бабушка». Она неторопливо подошла и наклонилась, чтобы тихо сказать: «Игнорировать лучше всего. Слова, которые люди не любят слушать ... просто относятся к ним так, как будто вы их никогда не слышали».

Матриарх издала долгий вздох, и слезы наполнили ее глаза. Глядя на Сян Ронг, она почувствовала, что видит следы Фэн Юй Хэн в этой внучке.

«Раньше, когда твоя вторая сестра все еще была здесь, она относилась к тебе лучше всех. В этой усадьбе, теперь, ты все еще понимаешь ... Не волнуйся. Даже если это из-за А-Хэнг, бабушка будет относиться к тебе лучше. На этот раз одежда, на самом деле, было недостаточно времени, чтобы подготовить их. Когда дворцовый банкет завершится, бабушка откроет склад и выберет лучшие материалы».

Сян Ронг не заботилась об этом. Она только слышала, как матриарх упоминала Фэн Юй Хэн, и ее сердце начало дрожать. Она кивнула головой и сказала: «Спасибо, бабушка».

Так же, как она собиралась попрощаться и уйти, она увидела, как вошла девушка-слуга. В руке она держала поднос. На этом лотке было что-то аккуратно завернутое.

Слуга прибыла вперед и сказала матриарху и Сян Ронг: «Пришел слуга из дворца Чун и доставил комплект одежды для третьей молодой мисс».

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 171**

Глава 171 – В некоторые счастливые сны трудно поверить

Эти слова заставляли всех в комнате запутаться.

Дворец Чун? Разве это не был дворец седьмого принца?

Седьмой принц отправил в поместье Фэн одежду, и это было для Сян Ронг?

Рот Сян Ронг открылся от шока, так как она потеряла дар речи. Что касается матриарха, она практически думала, что именно душа Фэн Юй Хэн присоединилась к Сян Ронг.

Сюань Тянь Хуа хорошо относился к Фэн Юй Хэн, это то, к чему все привыкли. В конце концов, это было связано с отношениями девятого принца. Но теперь он действительно одарил Сян Ронг одеждой. О чем бы подумали люди?

Матриарх некоторое время была ошеломлена, а затем спросила слугу: «Где тот, кто отправил одежду?»

Слуга повторила: «Они уехали, отправив его к воротам. Сказали, что это евнух».

Матриарх подумала, что, если она не ошибается, тогда только люди императорских дворцов использовали евнухов. Она не могла не смотреть на Сян Ронг и с любопытством спрашивала ее: «Ты и его Высочество, седьмой принц, очень хорошо знакомы?»

Сян Ронг покачала головой и сказала правду: «Я бы не стала считать это знакомством, но я встречалась с ним несколько раз со второй сестрой. Но его Высочество всегда говорило со второй сестрой, поэтому Сян Ронг не знает, почему его Высочество отправило мне одежду».

Когда девочка сказала это, ее лицо было красным. Независимо от того, как это было сказано, быть способным получить одежду, посланную седьмым принцем, было достаточно, чтобы заставить ее сердце наполниться эмоциями.

Какой человек был седьмым принцем! Это был человек, общепризнанный как самый красивый человек, и он был похож на божество. Каждое слово, которое он произносил, каждое его движение, и даже каждый его образ, могли оставить неизгладимое впечатление на других. Она подумала, что она уже наслаждалась тем, что ее вторая дочь была в центре внимания, имея возможность говорить несколько раз с седьмым принцем. Она подумала, что это уже счастливое событие, но она никогда не получала одежду.

Матриарх лежала на кровати и долгое время не разговаривала. Ее разум был немного беспорядочен, она думала о том, что нельзя было выразить словами. Только когда Сян Ронг тихо спросила: «Бабушка, могу я взять эту одежду?» Только тогда она очнулась ото сна и сказала: «Иди, иди, но ты должна быть осторожна. Одежда, награжденная его Высочеством, седьмым принцем, определенно не будет низкого качества».

Сянь Ронг, естественно, поняла эту логику. Получив поднос из рук слуги, она даже не посмела позвать своего личного слугу. Она сама принесла его в свой внутренний двор.

Только когда она увидела Ан Ши, она облегченно вздохнула, но сказала с некоторой радостью: «Мать-наложница, подумайте о том, что только что произошло во дворе Шу-Я?»

Ан Ши, естественно, не могла догадаться, поэтому слуга Сян Ронг быстро рассказала историю. Она добавила спор между Чэнь Юй и Фен Дай для оживления истории.

Ан Ши не была слишком заинтересована в том, что произошло между Чэнь Юй и Фен Дай, только сказав: «Когда я увидела появление Фен Дай после возвращения сегодня утром, я знала, что она не захочет быть спокойной». После этого ее взгляд остался на одежде Сян Ронг. «Быстро разверни бумагу», - настаивала она.

Сян Ронг кивнула и осторожно положила поднос на стол. Затем она осторожно разорвала оберточную бумагу. В ее глазах появился бледно-голубой набор одежды.

Их глаза загорелись, и слуга просто издала «вау» и сказала: «Что это за материал? Почему это похоже на воду из озера?»

Описание слуги было очень уместным. Этот материал выглядел так, будто он был сделан из чистой воды из озера, где можно увидеть дно.

Сян Ронг не знала, что это за материал. Она только уставилась на одежду в шоке, так как ее ум был наполнен изображениями непринужденной улыбки Сюань Тянь Хуа.

Ан Ши взглянула на него некоторое время, а затем вздохнула: «Хотя это не одно из пяти сокровищ, это не намного хуже. Этот тип материала, если моя догадка правильна, должен быть изысканным шелком души, который больше всего любит императрица Цянь Чжоу».

Лицо Сян Ронг показало яркую улыбку, и она сказала: «Мать-наложница, скажи мне, что значит тот факт, что его Высочество седьмой принц отправил мне такую одежду?»

Ан Ши увидела следы ожидания в лице Сян Ронга Она почувствовала себя немного пораженной и быстро разрушила счастливую мечту Сян Ронг: «Не заполняй свой ум глупыми мыслями! Учись на примере старшей и четвертой сестер. Сян Ронг, я надеюсь, что ты не позволишь этой надежде подняться высоко в сердце. Существуют не только принцы. И не все люди, которые вышли замуж, счастливы. Более того, этот седьмой принц первозданен, как божество, и кажется добрым и любящим. Конечно, посмотрите на людей, которые его любили. Когда они когда-либо получат какие-либо выгоды? Он и девятый принц на самом деле похожи люди. Ты абсолютно не должна их жаждать».

Сян Ронг на мгновение ошеломленно покачал головой: «Как это могло быть. Мать наложницы, у меня нет таких высоких устремлений. Его Высочество, седьмой принц, посылающий мне эту одежду, возможно, просто потому, что он помнил, как вторая сестра обращалась со мной в прошлом! Возможность получить набор одежды от его Высочества в качестве подарка уже достаточно редкая. У Сян Ронг нет никаких других надежд».

Только тогда Ан Ши расслабилась и мягко погладила плечо Сян Ронг: «Не обвиняй меня, как твою мать-наложницу. Это все для твоего же блага. Хотя жизнь дочери наложницы обычно приводит к тому, что она является наложницей для сына первой жены или главной жены, лучше жениться на принце как наложнице. В настоящее время он выглядит славным, но в будущем, когда у принца много дочерей от первых жен, трудно будет сказать, кто выживет и кто умрет!»

Сян Ронг была еще молода и не могла понять логику; Тем не менее, она поняла, что Ан Ши действительно думала о ее будущем. Таким образом, она с благодарностью кивнула и потянулась к одежде. Она слегка вздохнула и тут же подняла свое маленькое лицо: «Сян Ронг всего десять лет. Через пять лет, кто знает, какова будет ситуация. Нет спешки».

Ан Ши также знала, что не было спешки, но одежда, посланная принцем Чун, заставила ее немного волноваться. Может ли этот банкет привести к удаче или катастрофе, все было неизвестно.

Рано утром на следующий день люди семьи Фэн уже подготовились ко входу во дворец для трех молодых мисс.

Сян Ронг приняла одежду, присланную принцем Чун. С тех пор, как это произошло накануне вечером, новость уже распространилась по всей усадьбе. Чэнь Юй разрешила Йи Линь применить черный румянец по указу императрицы, в то же время яростно глядя на бронзовое зеркало. Плотно сжав носовой платок в руке, она почти порвала его.

Йи Линь сказала ей: «Старшая молодая мисс должна быть счастлива».

«От чего я должна быть счастливой?» Чэнь Юй яростно взглянула на Йи Линь: «Когда она входит во дворец, она получает одежду от принца. Мне, однако, нужно сделать лицо черным. Как я должна быть счастлива? Глупый дворцовый банкет, было бы хорошо, даже если бы я не пошла!»

Когда она сказала это, она хотела снять украшения с ее волос, из-за чего Йи Линь быстро остановила ее обеими руками в страхе. Эти волосы заняли два часа. Если бы она все испортила, то время было бы потрачено зря.

«Старшая молодая мисс, подумайте об этом. В то время императрица сказала, что вам не разрешено входить во дворец. На этот раз они изменили указ и позволили зайти во дворец всем молодым мисс. Как видит этот слуга, этот черный румянец, скорее всего, является следствием того, что ее Высочество злится. На этот раз, отправившись во дворец, возможно, наказание будет отменено».

Эти слова достигли сердца Чэнь Юй. Вход во дворец на этот раз был немного за ее ожиданием, но может ли она избавиться от этого черного румянца, все еще неизвестно.

«Слуга, ты умеешь обращаться со словами лучше, чем предыдущая Йи Юэ».

«Эта молодая мисс преуспела в обучении. Этот слуга был с молодой мисс на три года дольше, чем Йи Юэ. Эти три года прошли не зря».

Фэн Чэнь Юй кивнула: «Ун, если вы понимаете, тогда это хорошо. Хорошо, хорошо, это достаточно темно. Больше не нужно». Чэнь Юй оттолкнула руку Йи Линь и снова взглянула на бронзовое зеркало. Злившись, она положила зеркало на стол: «Действительно раздражает».

«Юная мисс, пришло время меняться». Йи Линь принесла бледно-желтую зимнюю одежду Чэнь Юй: «На этот раз не краснейте, чтобы не рассердить ее высочество». Она напомнила Чэнь Юй урок, извлеченный из ее предыдущего опыта. Однако Чэнь Юй ничего не сказала и только посмотрела на зимнюю одежду в руках. Нахмурившись, она сказала: «Кажется, это было сшито для меня, когда мать еще была жива?»

«Так обстоит дело». Йи Линь помогла ей переодеться, сказав: «Готовая одежда, привезенная от старшей мадам, не очень хорошо подходила. Кроме того, как качество одежды, купленной снаружи, сравнивается с материалами, которые использует наша семья. Молодая мисс должна носить это».

Чэнь Юй кивнула: «Как может магазин готовой одежды использовать высококачественные материалы. Если я не ошибаюсь, это было сделано с использованием материалов, привезенных из провинции третьим дядей в прошлом году».

«Но конечно. Третий мастер любит старшую молодую мисс больше всего». Йи Линь подсознательно произнесла эти слова, но тут же поняла, что она заблуждается. Она не могла не задрожать.

Чэнь Юй не обвинила ее и только вздохнула: «Думая о прежних временах, это действительно похоже на то, что это была целая жизнь!»

Наконец, три молодые мисс были одеты правильно и стояли у ворот. Фэн Цзинь Юань стоял там уже давно.

Увидев трех дочерей, каждая из которых была красивее, чем предыдущая, он не мог не вздохнуть. Еще раз взглянув на утонченный шелк души на теле Сян Ронг, он начал думать еще больше.

Принц Чун всегда был нейтрален. Божественно подобный принц Чун фактически взял на себя инициативу и отдал дочери наложнице набор одежды, и это был такой исключительный материал. Что именно это означало?

Он определенно не верил, что принц Чун полюбил Сян Ронг. Без необходимости упоминать, что эти два не встречались много раз, Сян Ронг также существовала как аксессуар для Фэн Юй Хэн. Но, учитывая личность принца Чун, как могло случиться, что он позаботился о десятилетней девочке. В рамках небольших частных встреч чиновников все чувствовали, что даже если он не женится в этой жизни, это было бы нормально.

Но если это не потому, что он полюбил ее, то почему?

Фэн Цзинь Юань нахмурился и посмотрел на Сян Ронг. Когда она подошла ближе, он сменил улыбку: «Сян Ронг очень красива в этой одежде». Он не мог показать уродливое лицо Сян Ронг. В конце концов, принц Чун проявил уважение. Если бы он не мог даже улыбнуться, если бы это стало известно, то это станет еще одним инцидентом.

Фен Дай и Чэнь Юй обе взглянули на Сян Ронг. Огненный гнев, горящий в их глазах, горел сильнее, чем раньше.

Особенно Фен Дай. На ней была одежда, которую она получила вчера от матриарха. Ей казалось, что она выбрала лучший комплект, но она не думала, что эти две сестры просто не будут носить эту готовую одежду. Учитывая эти сравнения, она стала наименее презентабельной. Несоответствие между реальностью и ее первоначальными намерениями было слишком велико.

Сян Ронг почувствовала две другие пары глаз, но не знала, что ей делать. Она могла только опустить голову и молчать.

Все из поместья вышли, чтобы отправить троих во дворец. Даже Яо Ши пришла.

Но для Фен Дай и Чэнь Юй люди, стоящие за ними, не были ни матриархом, ни главной женой. Они рассматривали свое существование как исключительное, поэтому они не поворачивали головы, чтобы посмотреть на наложниц.

Только Сян Ронг повернулась, чтобы оглянуться назад, прежде чем выйти из ворот. Обратившись к Яо Ши, Ан Ши, Хан Ши и Цзинь Чжэнь, она поклонилась, а затем последовала за всеми в карету.

Ан Ши посмотрела на взгляд Хан Ши к Фен Дай и неоднократно покачала головой. Она тихо сказала Яо Ши: «Почему она похожа на проститутку здесь. Что будет, когда она вырастет».

Яо Ши также беспомощно сказала: «Дети семьи Фэн всегда гордились собой; однако они не знают, что очень мало пользы для восхождения на такие большие высоты. Конечно, у моей семьи Яо была слава, но что теперь? Младшая сестра, ты должна правильно воспитать Сян Ронг. Вы абсолютно не должны допустить, чтобы ее личность стала такой же, как и у других членов семьи Фэн».

Ан Ши кивнула: «Это естественно. Старшая сестра, не волнуйся. Сян Ронг узнала многое от второй молодой мисс, поэтому она не отстанет».

Упоминая Фэн Юй Хэн, Яо Ши снова вздохнула. У ее сердца все еще были большие надежды.

Она знала, что на этом дворцовом банкете наверняка произойдут некоторые вещи. Что касается этих вопросов, они определенно не кончатся тем, что А-Хэнг понесет потери.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 172**

Глава 172 – Фэн Фен Дай, ты ищешь неприятностей?

У этого дворцового банкета снова были два отдельных входа для мужчин и женщин. Фэн Цзинь Юань дал несколько советов своим трем дочерям, а затем пошел в свою карету.

Сегодня семья Фэн подготовила только два экипажа. Три молодые мисс должны были сидеть вместе.

Сян Ронг и Фен Дай привыкли к этому давно. Только Чэнь Юй все еще думала о своей карете из сандалового дерева. Увидев, что ее выражение лица все больше и больше меркнет, Йи Линь быстро напомнила ей тихим голосом: «Самая старшая мисс, ты разве не подарила эту карету старшей мадам?»

Фэн Чэнь Юй стиснула зубы: «В настоящее время она даже не может сидеть в постели. Как она не позволяет мне сидеть в этой карете?»

«Молодая мисс, ты абсолютно не должна сердиться. Входить во дворец - самое важное дело».

Чэнь Юй также поняла это и сделала глубокий вдох. В конце концов, она решительно подавила свое уныние. Она пошла вперед и первой села в экипаж.

Фен Дай закатила глаза на Чэнь Юй, а затем последовала за ней. Сян Ронг была последней, кто вошла в карету, ей осталось только боковое сиденье.

Она осторожно села и использовала ее руку, чтобы поднять подол одежды, опасаясь, что она ее загрязнит.

Чем больше Фен Дай и Чэнь Юй смотрели на изысканный шелк души, тем больше они чувствовали, что их глаза ослеплены. Они не могли не отвернуть свои взгляды. Никто из трех не осмелился обратить внимание на другого.

На этот раз они вошли через ворота под названием Сян Руи. Видимо, это были ворота, через которые прошли прекрасные женщины, когда Император выбирал своих жен. Император никого не приглашал в течение десяти лет, поэтому многие люди думали, что эти ворота никогда не откроются; однако они не думали, что гости женского пола для этого банкета будут проведены через ворота Сян Руи.

Как всегда, у ворот была группа бабушек, проверявших на приглашения. В то же время они также записывали, кто вошел во дворец.

Когда экипаж семьи Фэн остановился в стороне, многие люди повернули головы, чтобы оглянуться.

Фен Дай была полна решимости, поскольку она не участвовала в одном из таких банкетов. Она уже не могла терпеть и первая вышла из кареты.

Но большинство людей не узнали четвертую молодую мисс семьи Фэн. Взглянув на нее, они почувствовали, что у нее нет одежды исключительного качества, поэтому она не должна быть кем-то важным. Были даже люди, которые думали, что она слуга, и сказали: «Это действительно стандартная семья Фэн первого ранга. Даже служанка одета блестяще».

Уши Фен Дай были острыми и сразу услышали эти слова. Разгневанная, она яростно впивалась взглядом: «Кто ты сказала, служанка?»

Эта девушка испугалась, но очень быстро поняла, что совершила ошибку. Она быстро извинилась и поклонилась, чтобы исправиться.

Фен Дай больше не обращала на нее никакого внимания, поскольку она стояла одна, любуясь воротами дворца.

Она впервые вошла во дворец. Все было для нее ново. Даже бабушки и дворцовые горничные, которые стояли у ворот, казались ей чем-то необычным.

Но молодые мисс, которые выстроились, чтобы войти во дворец, заставили ее почувствовать себя немного неудобно, поскольку она видела, что все они носили одежду, которая была более красивой, чем у нее. Практически все одежды высокого качества и дорогие украшения были изношены. Только тогда Фен Дай поняла, что готовая одежда, которую она считала очень хорошей, не могла сравниться с одеждой, которую носили некоторые из их слуг. Особенно аксессуары, которые она носила, были еще более потрепаны.

Хотя Хан Ши была наложницей Фэн Цзинь Юаня в течение многих лет, Чэнь Ши контролировала богатство. Она действительно не могла получить никаких реальных преимуществ. Что касается Фэн Цзинь Юаня, он не был тем, кто частным образом давал наложнице любые подарки. На самом деле, за эти годы Хан Ши ничего не получила.

Фен Дай не могла не проклинать Хан Ши в своем сердце, но прежде чем она смогла закончить свои рассуждения, она услышала внезапный возбужденный крик из толпы. Глаза всех присутствующих повернулись, чтобы посмотреть в определенном направлении.

Она была слегка удивлена, а также повернула голову, и она увидела, как Фэн Сян Ронг наклонилась и вышла из кареты. Это платье, сделанное из изысканной шелковой души в сочетании с ее милым лицом, сделало ее похожей на фею с середины озера. Она была такой симпатичной, что она заставила всех присутствующих молодых мисс чувствовать себя в растерянности.

Раньше Фен Дай не чувствовала, что Сян Ронг особенно красива. Она даже не взглянула на свою третью сестру. Однако сегодня она обнаружила, что упустила слишком много людей и вопросов в поместье. Она даже не знала, когда Сян Ронг расцвела так, как она.

«Я слышала, что эта одежда была отправлена вчера его величеством принцем Чун». Человек в толпе начал спокойно обсуждать.

«Почему его величество принц Чун отправил одежду дочери наложницы в семье Фэн?»

«Кто знает. Я слышала, что принц Чун и вторая молодая мисс семьи Фэн близки, но когда он стал таким близким с третьей молодой мисс?»

«Не беспокойтесь об этом. Такого человека, как Его Высочество седьмого принца, как мы можем иметь право обсуждать его».

Как только эти слова послышались, все согласились. Пока они думали о внешности Сюань Тянь Хуа, которая, казалось, не принадлежала этому миру, все чувствовали, что даже частное обсуждение его было смущением седьмого принца.

Таким образом, они закрыли рот, и никто ничего не говорил. Даже люди, которые вначале смотрели на нее в шоке, изменились, сказав: «Скорее всего, это - милосердие седьмого принца».

Сян Ронг не возражала против таких вещей. Выйдя из кареты, она встала в очередь.

В это время Чэнь Юй также вышла из экипажа, что привело к тому, что все выразили свое любопытство.

«Кто это?» Наконец, кто-то не мог терпеть и начал спрашивать: «У семьи Фэн была молодая мисс с таким цветом кожи?»

Девушка, которая слышала сплетни раньше, рассмеялась и сказала: «Какой цвет кожи, это явно черный румянец, присужденный ее высочеством».

«О!» Наконец, кто-то узнал Чэнь Юй: «Разве это не самая старшая молодая мисс семьи Фэн? Но разве не говорилось, что она национальная красавица? И что она считается самым красивым человеком в столице?»

«Даже для более красивого человека, с таким видом, как это, его можно было увидеть?» Группа не молчала, когда они говорили. Ни один человек не поздоровался с Чэнь Юй.

Фен Дай чувствовала себя непринужденно, когда слышала, как другие обсуждали Чэнь Юй и не могла не пойти вперед. Стоя рядом с Чэнь Юй, она сказала: «Старшая сестра, ты дочь семьи Фэн первой жены. Как ты не хочешь поприветствовать этих мадам и молодых мисс? Основываясь на официальном рейтинге нашей семьи, они все намного ниже, чем ты».

У Чэнь Юй было желание задушить Фен Дай. Может быть, она не хотела приветствовать их? Но посмотрите на этих мадам и молодых мисс. Когда они увидели, как она подошла, они отвернули свои головы, давая понять, что они хотят игнорировать ее, так зачем беспокоиться о ней?

Она не спорила с Фен Дай, когда она повернулась и встала в очередь. Но сразу после того, как она сделала несколько шагов, она увидела, что Сян Ронг счастливо беседует с несколькими молодыми мисс в очереди. Была еще одна молодая мисс, которая шла и громко говорила: «Разве ты не третья молодая мисс, которая участвовала в банкете середины осени с принцессой Юй?»

Сян Ронг повернулась к ней лицом и улыбнулась, отвечая: «Это я. Молодая мисс была здорова?»

Лицо той, с которой говорила Сян Ронг, расцвело в улыбке, и она быстро сказала: «Я была здорова. А ты?»

Сян Ронг также кивнула: «Я тоже».

Девушки собрались вместе, чтобы поболтать и рассмеяться. Чэнь Юй и Фен Дай обнаружили, что смотреть на это было больно, но они могли выстраиваться в линию только с Сян Ронг. Без других вариантов они могли только закусить язык и встать рядом.

Молодые мисс увидели, как они подошли и постепенно понизили голос. Безмолвно стоявшие там, они больше не говорили.

Фен Дай была той, кто искала неприятности и сказала: «Он, наконец, успокоился». Это заставило всех молодых мисс быть в ярости.

По правде говоря, Сян Ронг действительно хотела напомнить Фен Дай о том, чтобы быть более осторожной с тем, что она говорила после входа во дворец, но, учитывая природу Фен Дай, похоже, что она будет слушать совет? Слова почти были произнесены несколько раз, но она всегда не говорила их. В конце концов, она решила ничего не говорить. Ан Ши была права. У каждого человека был свой выбор. Никто не мог контролировать кого-либо еще.

Все начали входить во дворец. Сян Ронг не видела Сюань Тянь Ге и ее друзей. Спросив других молодых мисс, она узнала, что имперская дочь Ву Ян изначально была членом императорской семьи и не имела необходимости выходить на улицу. Что касается других молодых мисс, их также привезла имперская дочь Ву Ян.

Наконец, они также прошли проверку приглашения и вошли во дворец. Однако Сян Ронг заметилf, что этот банкет, казалось, находился в другом месте, чем в предыдущий раз. Хотя она вошла через другие ворота, они определенно шли в сторону внутреннего двора Лю Ли.

Затем она подумала о том, что сейчас была зима. Дворцовый банкет будет проходить внутри, верно?

Но дворцовая горничная, идущая по дороге, привела их в район рядом с большим озером. Это большое озеро не замерзло. На этом озере были большие и маленькие лодки. В некоторых были люди, в то время как другие были пусты.

Видя, как прибывает другая группа людей, евнух, ответственный за лодки, быстро вытащил лодку на берег и сказал дворцовой горничной, ведущей их: «Сколько там групп?»

Дворцовая горничная ответила: «Примерно еще три». Затем он обернулся и поговорил с женщинами-гостями во главе с дворцовой служанкой: «Сегодня на маленьком острове посреди озера будет устроен банкет. Каждый должен сидеть в лодке, чтобы добраться до небольшого острова. Официальные лица, мадам и молодые мисс, которые прибыли раньше, уже там. Давайте тоже поторопимся!» После того, как он закончил говорить, он начал организовывать людей, чтобы попасть на лодки, по одной семье за раз.

Три молодых мисс из семьи Фэн, естественно, все вместе. Лодка, в которой находились трое, была невелика. Когда он начал двигаться, было небольшое колебание.

Чэнь Юй стояла рядом с Фен Дай. С тех пор как она села на лодку, она начала озираться вокруг озера. Фен Дай смотрела на нее и знала, что она ищет кого-то. Затем она связала это с тем, что Хан Ши сказала о ее чувствах к седьмому принцу. Как она могла не знать мысли Чэнь Юй. Она не могла не хладнокровно фыркнуть и сказать саркастически: «Старшая сестра, не держись за какие-либо чувства к его Высочеству принцу Чун. Разве ты не задумывалась о том, достойна ли его сейчас?»

«Фэн Фен Дай». Чэнь Юй не рассердилась на этот раз, вместо этого только холодно напомнила ей: «Не думай, что возвращение на этот раз из-за имперского указа позволит тебе остаться в поместье. До тех пор, пока отец не откажется от меня, ты не сможешь вернуться. В конце концов ... » Она посмотрела в сторону: «Над тобой, все еще есть Сян Ронг. Твоя мать - это та, кто, скорее всего, обманывает. Ты чувствуешь, что, основываясь только на этом, ты все еще надеешься на новую жизнь?»

В конце концов, Чэнь Юй была старше ее на несколько лет и была дочерью первой жены в течение нескольких лет.

Фен Дай рассердилась на то, что она сказала, и сердито топнула ногами; однако она забыла, что она на лодке. Лодка качалась некоторое время, в результате чего лицо Сян Ронг стало белым от страха.

Евнух, ответственный за лодку, сказал: «Молодые мисс, вы не должны так сильно двигаться. Эта лодка небольшая. Если вы в этот холодный день попадете в воду, вы пожалеете об этом».

Эти слова напомнили Фен Дай, когда она смотрела на ледяную воду в озере. По какой-то причине она почувствовала, что если Фэн Чэнь Юй упадет и утонет, возможно, она сможет получить титул дочери первой жены.

Пока она думала так, ее рука начала двигаться сама по себе.

К сожалению, Фэн Чэнь Юй заметила, что выражение ее лица показалось непривычным. Когда Фен Дай пристально посмотрела на озеро, она уже начала проявлять особую осторожность. Теперь, когда она увидела, что ее рука слегка поднялась, как она могла не знать, о чем она думает.

Но Чэнь Юй не совсем поняла ее мысли, так как она осторожно отодвинулась на несколько шагов. Когда Фен Дай приняла меры, она толкнула Сян Ронг!

Фен Дай не давала ей времени, чтобы защитить себя, поскольку она решительно подтолкнула ошеломленную Сян Ронг в воду.

Звук «плунк» можно было услышать, а затем крики Фэн Чэнь Юй «Нехорошо! Кто-то тонет! Кто-то упал в воду!» - закричала она, глядя на Сян Ронг в воде. Она неоднократно спрашивала: «Третья сестра, ты в порядке? Третья сестра?»

Озеро зимой было очень холодным. Хотя оно не замерзло, по-прежнему были кусочки льда. Обычно, когда люди опускали руку в воду, они гримасничали от холода, не говоря уже о падении.

Сян Ронг почувствовала, что застыла в одно мгновение. Она не могла даже поднять руку, так как быстро пошла на дно.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 173**

Глава 173 – О черт, еще один человек упал

Фэн Фен Дай была испугана. Она изначально хотела подтолкнуть Чэнь Юй, но она не думала, что, когда она потянется, она толкнет Сян Ронг.

Глядя на Сян Ронг, и видя, как она почти исчезла под водой, ее сердце начало быстро биться. Она неоднократно кричала на евнуха, ответственного за лодку: «Почему вы все еще там стоите? Быстро идите и спасите ее! Вы не видели, чтобы кто-то упал?»

Евнух беспомощно развел руками: «Молодая мисс, этот слуга не умеет плавать. Кроме того, даже если этот слуга знал, как плавать, это было бы бессмысленно. Прыгнуть в такое холодное озеро - это смерть!»

Лицо Фен Дай побледнело от страха. Даже если бы она изначально планировала толкнуть Чэнь Юй, она все еще была всего лишь десятилетней девочкой. Как она могла подумать обо всем. Было ли озеро холодным, это было не то, что она знала. Она еще меньше думала, что падение будет означать смерть. Она просто хотела, чтобы Чэнь Юй выглядела как дура; кроме того, на озере было много лодок, и были евнухи. Как только кто-то упал в воду, они должны немедленно спасти их. Но почему этот евнух сказал, что он вообще не умеет плавать?

«Мы не позаботились об этих лодках. За все эти годы никогда не было случая, когда молодая мисс была настолько невнимательной, что упала в воду из лодки». Слова евнухов развеяли ее сомнения. В то же время это было резкое замечание, которое означало, что вы просите об этом.

Фен Дай очень волновалась. Смерть Сян Ронг не была чем-то, о чем она слишком беспокоилась, но она определенно не могла умереть от ее рук. Фэн Чэнь Юй все еще стояла там. Пока она выступала в качестве свидетеля, все могли поверить, что она толкнула Сян Ронг в воду, потому что это было то, что произошло.

Она присела на корточки у края лодки и отчаянно закричала: «Третья сестра! Третья сестра!»

Слуга Сян Ронг, Мэй Сянь, очень хотела помочь. Она даже протянула руку к воде.

Но как они могли услышать ответ Сян Ронг. Мало того, что ответа не было, даже рябь в воде от того места, где Сян Ронг упала в воду, постепенно исчезла.

Фэн Чэнь Юй наклонилась к уху Фен Дай и тихо сказала: «Четвертая сестра убила третью сестру. Почему ты это сделала?»

У Фен Дай был холодный пот. Обе ее руки сжались в кулаки. Затем она внезапно почувствовала решимость разобраться с Чэнь Юй. Она повернула голову и с яростью посмотрела на Чэнь Юй. Их носы коснулись и, похоже, она собиралась ударить ее.

В это время они услышали звук волн, когда еще один человек упал в озеро.

Они были очень шокированы и повернули головы, чтобы посмотреть.

В это время количество лодок, которые пришли, увеличилось. Лица мадам и молодых мисс побледнели. Они все крепко схватили опоры лодки, боявшись даже пошевелиться.

Тот, кто упал в воду, казалось, был телохранителем. После прыжка он использовал свою внутреннюю энергию, чтобы быстро догнать Сян Ронг. Затем он поднял руки и успешно поднял Сян Ронг на поверхность.

Фен Дай вздохнула с облегчением и хотела сказать: «По крайней мере, она была поднята на поверхность», но когда она снова взглянула на белое лицо Сян Ронг, она проглотила эти слова.

Могла ли она быть спасена?

Телохранитель вытащил ее на поверхность, а затем сразу поплыл в определенном направлении. Фен Дай с тревогой закричала: «Наша лодка здесь!» Но этот человек проигнорировал ее и доставил Сян Ронг в другую большую лодку.

Чэнь Юй прищурилась и посмотрела на большую лодку. Только тогда она заметила, что лодка сделана из белого нефрита. Были также части с золотом, которые делали ее очень красивой.

В это время, за пределами каюты корабля, подошел человек и с тревогой посмотрел на двух людей, которые плыли к нему.

Сюань Тянь Хуа?

Чэнь Юй нахмурилась, и когда она увидела, что телохранитель доставил Сян Ронг к этой лодке, Сюань Тянь Хуа проявил инициативу, наклонившись и протягивая руку. Он лично поднял Сян Ронг на лодку. Только тогда он сказал что-то служанке рядом с ним.

После этого служанка взяла инициативу и пошла вперед. Затем она начала делать искусственное дыхание Сян Ронг. Вскоре после этого Сян Ронг начала просыпаться.

Ревнивое сердце Чэнь Юй сразу же вспыхнуло. Даже не подумав, она вдруг наклонилась и вскрикнула, когда она внезапно упала в воду.

Фен Дай была совершенно безмолвна. Была ли какая-то вечеринка в озере? Почему эта Фэн Чэнь Юй выпрыгнула? Поскольку она сама хотела выпасть, то почему она просто поменялась местами с Сян Ронг ранее?

Она почувствовала, что что-то не понимает. В это время она услышала, как евнух, ответственный за лодку, сказал: «Его Высочество, седьмой принц, действительно добр». Только тогда она посмотрела. Конечно, седьмой принц Сюань Тянь Хуа наклонился в лодке на лодке и разговаривал с Сян Ронг.

Фен Дай сразу поняла. Казалось, Фэн Чэнь Юй завидовала?

Хахаха! Если бы это был не дворец, она бы начала громко смеяться. Фэн Чэнь Юй, разве ты не знаешь, каким человеком является седьмой принц? Ты его достойна? Даже если бы ты могла добиться такого человека, когда реальная причина такой ситуации станет известной, без необходимости для седьмого принца принять меры, даже общественного протеста будет достаточно, чтобы утопить вас.

Падание Фэн Чэнь Юй в воду вызвало еще одну волну шока для всех. Некоторые молодые мисс начали бояться и бесконечно спрашивали евнуха: «Разве вы не сказали, что лодка достаточно устойчива, и ничего не произойдет? Почему два человека уже упали?»

Были и некоторые люди с хорошим зрением и видели, как Чэнь Юй упала, но они не могли понять. Таким образом, они спросили: «Почему старшая молодая мисс семьи Фэн прыгнула в озеро сама?»

Сюань Тянь Хуа, естественно, также видел эту сцену; однако он не ответил. Он лично накинул плащ на тело Сян Ронг, затем мягко сказал ей: «Потерпи немного дольше. Когда мы доберемся до земли, там будут люди, которые помогут тебе переодеться».

Однако Сян Ронг смотрела на ее мокрую одежду и начала плакать: «Мне очень жаль. Я получила одежду, которую вы мне прислали. Ву, я так бесполезна!» Как только маленький ребенок начал плакать, ей также стало трудно описать. Через слезы и сопли она не могла придерживаться надлежащих манер общения с людьми, вместо этого просто использовала вас и меня.

Сюань Тянь Хуа, однако, не рассердился. Он чувствовал себя немного беспомощным, наблюдая за этим ребенком: «Не плачь. Я не виню тебя. Одежда стала влажной, но после стирки и сушки все будет хорошо. Если это не сработает, я пришлю вам другой набор».

Сян Ронг посмотрела на него своими большими глазами и почувствовала всплеск решимости. Она вспомнила слова, которые сказала Ан Ши, и вспомнила о ее собственном положении. Она знала, что независимо от того, сколько она хотела нырнуть в руки седьмого принца в этот самый момент, ей пришлось терпеть.

Однако она не знала, что для Сюань Тянь Хуа она была просто ребенком. Она была просто десятилетней девочкой, которую нельзя было считать женщиной.

У него изначально не было понятия о детях семьи Фэн, кроме Фэн Юй Хэн, и гораздо меньше хороших впечатлений.

Но Фэн Юй Хэн ранее всегда приводила эту девушку. Даже на этот раз она специально попросила его хорошо поработать с этой девушкой и даже подготовила прекрасный набор зимней одежды.

Он знал, что одежду нельзя отправить, используя имя Фэн Юй Хэн, поэтому он мог использовать только свое имя. Конечно, это заставило многих сплетничать, но ему было все равно. Он был Сюань Тянь Хуа. Он стал известен как самый потусторонний человек. Он не боялся упоминания другими, и он не боялся других, угадывающих его мотивы. Независимо от того, что он сделал, он никогда не почувствовал бы сожаления, и никогда не объяснил бы свои действия.

Дело с этой маленькой девочкой было таким же.

«Вставай». Он протянул руку, чтобы поддержать Сян Ронг: «Иди внутрь кабины. Будет немного теплее».

Сян Ронг помогли. Хотя она дрожала от холода, ее сердце было теплым. Плечо, которое держал Сюань Тянь Хуа, было также теплым. Ее щеки были даже горячими.

Ее маленькое сердце быстро билось, надеясь, что рука не покинет ее плечо. К сожалению, тепло очень быстро рассеялось.

«Ваше высочество, тот, кто упал в воду, вы хотите спасти ее?» Телохранитель, который спас Сян Ронг, вернулся к Сюань Тянь Хуа. Его тело было мокрое, но он, похоже, не дрогнул.

Сюань Тянь Хуа снова посмотрел в воду. Фэн Чэнь Юй опускалась даже быстрее, чем Сян Ронг. Через некоторое время он обеспокоился тем, что она тоже замерзла.

«Иди, спаси ее!» После этого он добавил: «Подняв ее, верните ее в свою лодку. Оставь другие вопросы евнуху».

Телохранитель кивнул и снова нырнул в воду.

Вскоре после этого Чэнь Юй была поднята на поверхность.

Надо сказать, что Фэн Чэнь Юй чувствовала себя немного лучше, чем Сян Ронг, так как она не упала в обморок. Но как только она увидела, что телохранитель, который ее спас, вел ее в другую сторону, она чувствовала себя неохотно и начала силой отталкивать этого человека. Даже если ей придется умереть, она не хотела возвращаться на лодку с Фен Дай.

На лодках в озере вышла очень невежливая насмешка, когда голос сказал: «Поскольку она не хочет, чтобы ее доставали, просто оставьте ее в воде!»

Все следовали за голосом и увидели, что большая лодка подходит. В каюте на лодке были серые занавески. В занавесках мужчина и женщина сидели друг напротив друга, пили чай.

Только что сказанные слова были от мужчины. За этим сразу последовал смех женщины: «Но как это смешно. В такой холодный день, один за другим, они падают в воду».

Кто-то узнал этих двух и тихо прошептал: «Это четвертый принц и молодая мисс Бу семьи».

Когда они говорили, эта лодка уже подошла к белоснежной нефритовой лодке Сюань Тянь Хуа. Сюань Тянь Хуа огляделся и взял инициативу, чтобы сказать: «Четвертый брат».

Сюань Тянь Йи кивнул: «Седьмой брат имеет действительно добрый характер и даже думает о спасении людей».

Сюань Тянь Хуа слабо улыбнулся и промолчал.

Бу Ни Шан встала со стороны Сюань Тянь Йи. Выйдя из своей каюты, она поклонилась Сюань Тянь Хуа и сказала: «Ни Шан приветствует ваше высочество».

Сюань Тянь Хуа поднял руку: «Нет необходимости в вежливости». Его поведение было спокойным, но также крайне отстраненным.

Бу Ни Шан вспомнила предыдущий банкет и как этот принц был близок с Фэн Юй Хэн, называя ее младшей сестрой. Но почему она получила совершенно другое обращение, несмотря на то, что была кем-то, кто был связан с принцем?

Теперь, когда Фэн Юй Хэн умерла, она обратила свой гнев на других детей семьи Фэн. Бу Ни Шан взглянула на робкую Сян Ронг рядом с Сюань Тянь Хуа, а затем взглянула на Чэнь Юй, которая все еще была в воде и была принесена в жертву. Она холодно фыркнула: «Люди семьи Фэн действительно неадекватны».

Сян Ронг больше не могла терпеть слушать это и опечалилась: «Молодая мисс Бу, как вы можете так говорить?»

«Что ты думаешь?» Глаза Бу Ни Шан сразу озарились: «Дочь наложницы все еще имеет право говорить со мной?»

«Вы ...» Глаза Сян Ронг стали красными от гнева. В это время она особенно думала о том, как Фэн Юй Хэн немедленно отвергла бы такие неприятные слова. Несмотря на то, что она изо всех сил пыталась сформулировать это предложение, она не могла полностью понять это.

Вместо этого слово взял Сюань Тянь Хуа, сказав: «Дочь семьи Бу первой жены? Если это ваше воспитание, это действительно не подходит для женитьбы на моей императорской семье».

Как только он заговорил, Сюань Тянь Йи больше не мог сидеть на месте. Хотя Сюань Тянь Хуа был его младшим братом, отношения между сыновьями Императора были сложными. Сюань Тянь Хуа был сын императорской наложницы Юй и был любим Императором. Он и Сюань Тянь Мин были похожи.

«Седьмой брат, не сердись. Споры между женщинами – обычное дело». Сюань Тянь Йи заговорил, чтобы положить конец затруднительному положению, но слова, которые он сказал, были не слишком приятными.

Сюань Тянь Хуа, однако, не давал никакого лица и только покачал головой: «Четвертый брат, вы не должны обвинять отца Императора. В то время, когда отец Император устроил этот брак, это было сделано, потому что он оценил интеллект семьи Бу, поэтому молодая мисс должна быть умна. Кто знал, однако, что молодая мисс Бу будет так воспитана. Это поистине не первоначальное намерение отца Императора».

Что мог сказать Сюань Тянь Йи? Он всегда знал, что хотя Сюань Тянь Хуа выглядел как божество, он был настоящим улыбающимся королем ада. Кто бы ни оскорбил его, возможно, встретил бы судьбу хуже, чем, если бы оскорбил Сюань Тянь Мина.

«Как это могло быть, как это могло быть». Он подчинился, глядя на Бу Ни Шан: «Почему ты не извиняешься перед молодой мисс Фэн!»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 174**

Глава 174 – Даже если я попаду в Ад, я отомщу за все

Бу Ни Шан была явно недовольна, но Сюань Тянь Хуа уже остыл. Она знала, что это решение было принято четвертым принцем после взвешивания преимуществ и недостатков.

Таким образом, она могла только опустить голову и сказать Сян Ронг: «Извиняюсь».

Сян Ронг ничего не сказала. Стоя рядом с Сюань Тянь Хуа, она дрожала бесконечно.

Сюань Тянь Хуа положил руки в руки Сюань Тянь Йи и больше ничего не сказал. Еще раз положив руку на плечо Сян Ронг, он отвел ее обратно в каюту лодки.

Бу Ни Шан взглянула на спины двух людей и яростно стиснула зубы.

Вернувшись в воду, телохранитель уже поднял Чэнь Юй и потащил ее обратно к лодке Фен Дай. Он поднял ее в лодку и вручил ее евнуху.

Йи Линь быстро пошла вперед и сняла свой собственный плащ, а затем отдала его Чэнь Юй. Затем она помогла ей пройти в кабину лодки.

Чэнь Юй уже была заморожена до такой степени, что ее сознание было затуманенным, поскольку она случайно крикнула: «Ваше высочество, спаси меня».

Фен Дай слегка фыркнула: «У Его Высочества седьмого принца нет времени, чтобы спасать тебя. Ты была спасена телохранителем и евнухом».

Чэнь Юй не могла понять, что говорила Фен Дай. Она чувствовала, что ее тело было холодным, казалось, что все ее тело попало в ледяную пещеру.

Фен Дай встала и ударила Чэнь Юй. Когда они стояли вместе, она чувствовала, что теряет свое положение!

Йи Линь посмотрела на Фен Дай, но ничего не сказала. В конце концов, она была просто слугой. Положение Чэнь Юй в поместье Фэн было немного неудобным в последнее время. Она не хотела оскорблять Фен Дай из-за Чэнь Юй. Когда придет время, и начнется спор, она боялась, что даже Чэнь Юй не сможет защитить ее.

Шторм, наконец, подошел к концу, так как лодка каждой семьи начала добираться до пристани на маленьком острове в самом сердце озера.

Когда они достигли земли, там уже было много дворцовых горничных. Увидев, что Сян Ронг была поддержана Сюань Тянь Хуа, они быстро поднялись и взяли ее: «Ваше Высочество, не волнуйтесь. Этот слуга приведет третью молодую мисс, чтобы ее ей помогли переодеться».

Сюань Тянь Хуа кивнул и сказал Сян Ронг: «Иди. Не бойся». Затем он приказал дворцовой горничной: «Позаботься о ней».

Сян Ронг была очень холодной. Кивнув, она последовала за дворцовой служанкой и привела Мэй Сяна, глаза которой распухли от плача.

Что касается Чэнь Юй, она долго ждала, но никто не обращал на нее никакого внимания. Через некоторое время жена чиновника больше не могла терпеть наблюдение и взяла на себя инициативу, чтобы дать ей свой плащ. Только тогда евнух пришел. Взглянув на Чэнь Юй, он сказал: «Пойдем с нами!»

Чэнь Юй уже была не в состоянии спорить, и она не могла волноваться о Сюань Тянь Хуа. В оцепенении она последовала за евнухом с помощью Йи Линь.

Этот остров посреди озера был назван островом, но на самом деле это был просто кусок плоской земли. Его площадь была очень большой, достаточно большой, чтобы вмещать в два раза больше людей, чем сегодня.

Поскольку это место никогда не было видно снаружи, когда люди прибыли на этот остров, первое, что они сделали, это понаблюдали за пейзажем этого острова. Медленно они начали забывать о том, что произошло раньше.

Примерно через час Сян Ронг, наконец, пришла к гостям в новом комплекте одежды. Ее макияж также был переделан, а волосы были высушены. Хотя ее цвет лица был немного бледен, это заставило ее выглядеть немного жалостливой.

Следуя примеру дворцовой горничной, она добралась до места, где будет проводиться банкет. Горничная дворца представила ее, сказав: «В этом месте первоначально были сливы, но позже Император сказал, что этот плоский остров очень подходит для людей, чтобы собраться, таким образом, все сливы были вырублены. Таким образом, количество открытого пространства увеличилось».

Сян Ронг слушала, пытаясь усердно искать Сюань Тянь Хуа. Наконец, она нашла его в тихом уголке. Этот человек ушел и спрятался в тихом месте, чтобы выпить чай в одиночку.

Темп Сян Ронг немного увеличился, она пошла в этом направлении. Мей Сян внимательно следила за ней. Миссия дворцовой горничной уже завершена. Она поклонилась уходящей фигуре Сян Ронг и ушла.

Когда она подошла, Сюань Тянь Хуа только что положил чашку чая. Увидев, как она подошла, он спросил: «Чувствуешь себя немного лучше? Ты принимала лекарство, которое было отправлено?»

Сян Ронг кивнула и задала вопрос, который у нее был: «Почему у вашего Высочества есть медицинская таблетка из зала Ста трав второй сестры?»

Сюань Тянь Хуа подумал, что это была твоя вторая сестра, которая просто дала мне это; однако он не мог этого сказать. Он мог только лгать и говорить: «Медицинские таблетки в зале Ста трав знамениты повсюду. Мы часто ходим за покупками».

Сян Ронг не сомневалась в этом и чувствовала, что слова Сюань Тянь Хуа были очень разумными, поэтому она поклонилась и всерьез сказала: «Большое спасибо вашему Высочеству за спасение Сян Ронг. Если бы не ваше высочество, возможно, Сян Ронг уже умерла бы в озере». Когда она произнесла эти слова, она все еще немного боялась. Особенно, когда Чэнь Юй потянула ее, тогда Фен Дай толкнула ее, она почувствовала, как пот покрывает ее тело. Это были ее сестры. Почему они так поступают?

Сюань Тянь Хуа увидел, что она немного рассеянна, поэтому он взял еще одну чашку чая со стола и лично вручил ей: «Попей немного и согрейся».

Сян Ронг немного смутилась. С розовыми щеками она взяла теплый чай, но она чувствовала, что ей нужно объяснить, и она сказала: «Во дворце нет много простой одежды. Эта розовая одежда действительно очень красивая, но моя вторая сестра ...» Вспоминая Фэн Юй Хэн, сердце девочки остановилось на мгновение.

«Неудивительно, что А-Хэнг тебя любит». Сюань Тянь Хуа смотрел на Сян Ронг и слегка улыбнулся. Он вдруг сделал шаг вперед и прошептал ей на ухо: «Не волнуйся. Такая одежда идеально подходит для приветствия А-Хэнг. Она будет очень счастлива».

Сян Ронг прекрасно понимала, что имел ввиду Сюань Тянь Хуа. В это время все, кто присутствовал на банкете, прибыли. В этой маленькой области собралось много людей. В этом направлении также шли некоторые принцы.

Она поклонилась и взяла инициативу, чтобы сказать: «Я не буду беспокоить ваше высочество. Сян Ронг сядет на другую сторону». Затем она подняла платье и убежала.

Сюань Тянь Хуа наблюдал, как она бежала. Он чувствовал, что эта девушка выглядела немного похожей на Фэн Юй Хэн со спины. Он не мог не улыбаться.

Возвратившись к группе женщин-гостей, Сян Ронг была окружена группой мадам и молодых мисс. Независимо от того, что было сказано, с девушкой, которая могла быть одобрена седьмым принцем, стоило познакомиться.

Сюань Тянь Ге с большим трудом сумела спасти Сян Ронг от этой толпы. Потянув ее на свою сторону, Жэнь Си Фэн и друзья уже сидели и смотрели на нее с улыбкой.

Бай Фу Жун тепло взяла руку Сян Ронг и дразнила ее: «Маленькая девочка, твое сердце в огне?»

Сян Ронг так дразнили, что ее лицо стало ярко-красным, похожее на кровь. Но она все время думала о последних словах Сюань Тянь Хуа.

Ее вторая сестра, она никогда не чувствовала, что ее вторая сестра действительно умерла. Причина, по которой она хотела носить обычную одежду, была просто потому, что она не хотела выделяться слишком много в такое время. В ее сердце ее вторая сестра была самым сильным человеком в мире. Независимо от того, кто умер, это не она.

Так что слова сейчас, могли бы они ...

Сян Ронг внезапно осознала и схватила Сюань Тянь Ге, прежде чем тихо спросила: «Может быть, чтобы вторую сестру нашли?»

Сюань Тянь Ге была ошеломлена: «От кого ты это слышала?»

«Я ...» Сян Ронг была поражена и покачала головой: «Я догадалась. Вы все лучшие друзья моей второй сестры. Если она действительно умерла, тогда как у вас еще есть желание дразнить меня?»

Фэн Тянь Юй похвалила ее: «Умная».

Глаза Сян Ронг загорелись: «Если ты так говоришь, значит, это правда?»

Сюань Тянь Ге наклонилась к уху и сказала несколько слов. Челюсть Сян Ронг опускалась все больше и больше. В конце концов, ее рот был открыт настолько широко, что Бай Фу Жун засунула ей десерт в рот, и даже этого было недостаточно, чтобы полностью его заблокировать.

Когда Сюань Тянь Ге, наконец, закончила говорить, Сян Ронг почти задохнулась от десертов. Она пила воду, с беспокойством спрашивая: «Имперская дочь меня не обманывает?»

«Почему мне тебя обманывать?» Сюань Тянь Ге заглянула в толпу и тут же обнаружила, что Фэн Цзинь Юань пробился в группу чиновников. Она указала на него и сказала: «Посмотрите на этого отца. Дочь умерла, но он не кажется обиженным или обеспокоенным. Две дочери упали в воду, но он все равно не стал спрашивать. Да?» Внезапно вспоминая что-то, она добавила: «Это неправильно. Разве ваш отец не хочет превратить твою старшую сестру в национальное сокровище? Как его сокровище упало в воду, но он даже не спрашивает?»

Сян Ронг не знала, как она должна объяснить это Сюань Тянь Ге. Она не могла говорить о делах Чэнь Юй. Это был важный вопрос, который повлиял на жизнь.

Она покачала головой и вздохнула, сказав: «Мысли отца всегда были трудно понять. Я тоже не знаю».

Сюань Тянь Ге знала, что она не сможет получить ответы от маленького ребенка. Она просто встала и подошла к Фэн Цзинь Юаню.

Фэн Цзинь Юань также увидел, что Сюань Тянь Ге подошла. В это время был чиновник третьего ранга, предлагавший ему вино. Он только что поднял свою чашку, когда Сюань Тянь Ге прибыла перед ним. «Премьер-министр Фэн, кажется, вы очень счастливы! Обмениваясь напитками с другими, что вы празднуете?»

Фэн Цзинь Юань почувствовал, что его голова раздувается. Меньше всего он мог справиться с имперской дочкой Ву Ян, Сюань Тянь Ге. Член императорской семьи. Он ничего не мог сказать ей, а тем более проклинать ее. Она и Фэн Юй Хэн были очень близки. Для Фэн Юй Хэн эта Сюань Тянь Ге вызвала немало неприятностей для семьи Фэн. Он не думал, что она продолжит не пускать его на банкет!

Он вздохнул в своем сердце и все еще ответил: «Имперская дочь шутит. Сегодня устроен банкет его величества. Должностное лицо не может разрушить счастье, которое испытывают все остальные».

«Это так?» Сюань Тянь Ге кивнула: «Премьер-министр Фэн разумен, но я считаю, что все, кто сегодня может прийти во дворец, понимают это и разумны. Семья Лорда Фэн оплакивает детей. Никто не будет болтать с вами. В то же время, когда сын и дочь умирают, насколько велика проблема. Лорд Фэн действительно обеспокоился, сохраняя улыбку».

Ее голос становился все громче и громче, так что практически все смотрели.

Как только Сюань Тянь Ге закончила говорить, она сразу же столкнулась со всеми и помахала: «Не просто смотрите. Эта имперская дочь понимает, что вы все должны думать об утешении Господина Фэн и позволить ему скорбеть. Пойдем, пойдем. Пусть все подойдут. Семья лорда Фэн не построила траурный зал, поэтому давайте использовать банкет в качестве возможности сказать несколько слов лорду Фэн!»

С ее призывом, все мадам и молодые мисс подошли. Окружая Фэн Цзинь Юаня, они бесконечно говорили: «Премьер-министр Фэн должен оплакивать! Премьер-министр Фэн, люди не могут возродиться после того, как они умрут. Вы должны заботиться о своем теле! Ах! У семьи премьер-министра Фэн действительно был неудачный год!»

Фэн Цзинь Юаню просто не повезло, но он не мог выразить свой гнев. Он мог только прикусить язык и принять слова о трауре. С большим трудом он нашел шанс вставить слово и быстро сказал: «Вопросы в моей семье ничтожны. Сегодня это банкет, проведенный его Величеством для принцессы графства Джи Ан. Мы не должны занимать позиции хозяина».

Сюань Тянь Ге закрыла рот и хихикнула: «Премьер-министр Фэн, если вы помните, для чего этот банкет, тогда это хорошо. Эта принцесса графства испытала большой страх. Когда придет время, я надеюсь, что премьер-министр Фэн может сказать несколько слов утешения».

«Это естественно. Это естественно».

«Хорошо». Сюань Тянь Ге огляделась и увидела, что Император и Императрица спускаются по маленькой дороге слева от нее. Только тогда она закрыла рот и вернулась на свое место. Но как раз перед тем, как она ушла, она мрачно сказала Фэн Цзинь Юаню: «О, верно, премьер-министр Фэн, я встретила эту графскую принцессу несколько дней назад. Она действительно понимающий человек. Она сказала мне, что то, что было заимствовано, должно быть возвращено. Она помнит всех, кто задолжал ей долг. Даже если она отправится в Ад, она отомстит за все».

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 175**

Глава 175 – Наша невестка должна быть дочерью первой жены

Слова Сюань Тянь Ге заставили Фэн Цзинь Юаня испытать шок. У него уже были сомнения относительно этой королевской принцессы, которая внезапно появилась. Теперь, когда он услышал эти слова, он сразу почувствовал, что ожидается что-то плохое.

Может быть…

Фэн Цзинь Юань внезапно покачал головой. Это невозможно!

Пока он размышлял, Император уже вышел вперед. Все на острове посмотрели на Императора и встали на колени, громко крича: «Да здравствует Император! Да здравствует Императрица».

Император взглянул на всех присутствующих, и людей, опускавшихся на колени, пронзил холодный ветерок. Особенно Фэн Цзинь Юаня. Он почувствовал, что взгляд Императора остановился у него в голове, и это заставило его почувствовать, что ему стало трудно дышать.

Наконец, Император увидел достаточно и махнул рукой: «Вы можете подняться».

Евнух рядом с ним, Чжан Юань, сразу же громко крикнул: «Вы можете встать!»

Только тогда все встали на ноги. После того, как Император и Императрица сели, они вернулись на свои места.

Когда они сели, они снова услышали, как император говорит. Его лицо было наполнено беспокойством, когда он спросил Фэн Цзинь Юаня: «Министр Фэн покидал столицу на много дней. Как прошло подношение предкам?»

Фэн Цзинь Юань быстро встал и почтительно ответил: «Спасибо вам, ваше величество за вашу заботу. У нас все хорошо».

Император кивнул, закрыв глаза: «Это хорошо. Недавно суд был занят. Мы не могли спросить вас об этом во время суда, поэтому мы воспользовались этой возможностью, чтобы спросить вас. Зная, что все в порядке, Мы можем быть спокойны». После того, как он закончил говорить, он осмотрел людей еще раз. Оглянувшись, его взгляд вернулся к Фэн Цзинь Юаню, и он с любопытством спросил: «Где наша невестка?»

Фэн Цзинь Юань почувствовал, как его голова раздулась, услышав это, и подумал про себя, ваше величество, вы не делаете это намеренно. Может быть, вы не знаете о смерти Фэн Юй Хэн?

Он взглянул на принцев, ближайших к императору, и сразу увидел лицо, спрятанное за золотой маской.

После стольких дней, почему девятый принц ничего не сделал? Императорская дочь Ву Ян неоднократно вызывала проблемы, но, похоже, это было не его дело. Это было действительно странно.

«Ваше Величество». Он не хотел поднимать этот вопрос, но он должен был сказать. Об этом спросил Император, и Фэн Цзинь Юань понял, что, возможно, Император использовал бы этот банкет, чтобы отомстить ему. «Когда этот чиновник вернулся в родовой дом, резиденция клана, к сожалению, загорелась. Сын этого чиновника первой жены и вторая дочь ... погибли в этом огне».

Он заговорил и поднял руку, чтобы вытереть лицо. Он выглядел очень опечаленным, но это привлекло очень невежливое фырканье от Сюань Тянь Мина.

Император покачал головой, прямо говоря: «Министр Фэн, похоже, просто шутит. Наша невестка опытная и умная, и сильная. Как могло случиться так, что она не могла убежать от огня? Это невозможно, это невозможно!»

Фэн Цзинь Юань опустился на колени, его лицо выглядело опечаленным: «Ваше Величество, этот чиновник хочет, чтобы это была шутка, но ... это действительно так!»

Император все еще не верил ему: «Если это так, то почему вы не совершили похороны для своего покойного сына первой жены и второй дочери? Министр Фэн, было бы лучше не говорить такую шутку!»

«Отвечая вашему величеством, похороны были проведены в резиденции клана. Вернувшись в столицу, мы не стали проводить еще одни. Независимо от того, как это сказано, они только от молодого поколения, поэтому этот чиновник не принял никаких мер».

«Лорд Фэн». Кто-то из группы принцев заговорил. Это был не Сюань Тянь Мин или Сюань Тянь Хуа, а второй принц, принц Юань, Сюань Тянь Линг. «Даже если младшая сестра принца послушна и нежна, вы, как отец, не можете просто устроить такое?»

Услышав эти слова, Фэн Цзинь Юань сразу вспомнил, как Фэн Юй Хэн спасла внука Императора на банкете середины осени. Он также понял, что в этой группе принцев те, кто связан с Фэн Юй Хэн, были не только седьмым принцем и девятым принцем.

Пот начал появляться на его лбу, но в это время Император действовал вопреки ожиданию и начал менять тему: «Двигаясь дальше, министр Фэн всегда был старомодным. С большим трудом он сказал анекдот, поэтому мы должны аплодировать ему. Сегодня этот банкет для вновь назначенной принцессы графства Джи Ан. Принцесса графства испытала шок несколько дней назад. Дорогие министры, надо как можно больше успокоить ее».

Все сразу встали и подчинились: «Это естественно. Это естественно».

Император удовлетворенно кивнул и сказал Чжан Юаню: «Иди, пригласи графскую принцессу!»

Чжан Юань немедленно отправился выполнять этот приказ. Вскоре они увидели, что на озере появилась маленькая лодка. На этой маленькой лодке в каюте был небольшой навес из дымчатой шелковой марли. Внутри они увидели девушку в великолепной одежде, которая смотрела прямо на всех перед ней.

Некоторое время часть людей была поглощена дымчатым шелковым марлевым пологом в кабине, игнорируя девушку, которая должна была стать главным гостем.

Но было еще больше людей, которые смотрели на великолепно одетую девушку. На ней было большое розовое цветочное платье и кулон из нефрита. Это был впечатляющий вид принцессы графства. На ее коленях она держала серого кота с большой головой и круглым лицом, но у него были глаза, которые, казалось, могли вглядываться в душу человека.

Ноги Фэн Цзинь Юаня слегка размякли. И не только у него. Ноги Чэнь Юй и Фен Дай тоже начали дрожать, особенно Фен Дай. Как будто она видела призрака, она твердо держала свой рот, опасаясь, что она издаст какой-нибудь звук.

Именно Сян Ронг, на удивление, сделала несколько шагов вперед. Она не чувствовала, что она вошла в середину толпы, поскольку она только смотрела, как приближалась лодка, и счастье наполнило ее сердце.

Ее вторая сестра, новая принцесса графства, предоставленная Императором, была ее второй сестрой!

Сян Ронг, наконец, поняла, о чем сказал ранее Сюань Тянь Хуа. Ее вторая сестра действительно не умерла!

Наконец, лодка добралась до берега, и две дворцовые горничные немедленно пошли навстречу ей. Они увидели, что красиво одетая девушка выходит из лодки и шаг за шагом идет вперед.

Только тогда они узнали ее. Недавно назначенная принцесса графства Джи Ан была фактически невесткой, о которой только что говорил Император! Вторая дочь господина премьер-министра!

Люди, которые только что соболезновали Фэн Цзинь Юаню, обратили на него внимание. Первый, кто сначала отреагировал, даже спросил: «Премьер-министр Фэн, разве вы не говорили, что ваша вторая дочь умерла в огне?»

«Это верно! Я даже плакала из-за этого. Вы на самом деле шутили с нами!»

Фэн Цзинь Юань пострадал. Он долго искал Фэн Юй Хэн в графстве Фэн Тонг, но не нашел ее. Кто бы мог подумать, что эта девушка действительно вернулась в столицу и даже вошла во дворец. Она даже получила титул принцессы графства?

Увидев, что Фэн Юй Хэн собиралась пройти мимо него, Фэн Цзинь Юань опустил голову и даже слегка повернул свое тело.

Он действительно не знал, как он должен встретить эту дочь. Хотя он действительно искал ее после пожара, независимо от того, приложил ли он какие-либо усилия к поиску, его опередили; однако Фэн Цзинь Юань прекрасно знал. Более того, она просто пропала без вести, но он решительно сказал, что она мертва. Император все еще был здесь. Если бы он попытался обмануть Императора, что может случиться?

Разум Фэн Цзинь Юаня был немедленно заполнен слишком многими проблемами. Каждый вопрос был связан с «перерождением» Фэн Юй Хэн. Он стиснул зубы и вздохнул. Конечно, старая поговорка была верна: Чем больше вы хотите, чтобы кто-то умер, тем более вероятно, что он будет жить. Чем больше вы хотите, что кто-то жил счастливо, возможно, что что-то произойдет, и они умрут.

Он от всего сердца надеялся, что эта дочь умерла. К сожалению, вещи, которые произошли с Фэн Юй Хэн, никогда не могли быть оценены с использованием здравого смысла.

«Невестка встречает отца Императора и ваше Высочество. Любите живого отца Императора. Да здравствует ваше высочество». С этими словами Фэн Юй Хэн уже встала на колени. Перед Императором, который сидел на своем троне, она трижды поклонилась. Кошка сидела у нее на коленях и не двигалась.

Император посмотрел на Фэн Цзинь Юаня: «Ты сказал, что наша невестка умерла. Что это, министр Фэн, ты даже не знаешь, жива или мертва твоя собственная дочь?»

Фэн Цзинь Юань быстро опустился на колени: «Этот чиновник не смеет!»

«Не смеет?» Император рассердился: «Фэн Цзинь Юань! Мы не обвиняем вас в том, что клановая резиденция была в огне, но вы даже не проверяли, умерла ли ваша дочь в пожаре перед выполнением похорон. Что именно вы хотите сделать? Помните ли вы, что эта дочь - наша невестка!»

Император еще больше разозлился. К концу он схватил стеклянную чашку со стола перед собой и кинул ее туда, где стоял Фэн Цзинь Юань.

Стеклянная чаша не отклонилась от цели и ударила Фэн Цзинь Юаня прямо в лоб. Мгновенно появился кровавый след.

Никто не осмеливался произнести ни слова. Они даже не смели дышать громко. Чэнь Юй, Фен Дай и Сян Ронг больше не могли продолжать смотреть, они опустились на колени.

Взгляд Фэн Цзинь Юаня стал размытым от крови, но он не смел произнести ни слова. Он только опустился на колени, дрожа. Его разум бродил и вспоминал, как лорд Бу умер трагической смертью на банкете середины осени. Даже его волосы начали потеть.

К счастью, Император не стал спорить с ним. Вместо этого он повернул голову и посмотрел на Фэн Юй Хэн, затем сказал несколько слов, которые изменили настрой семьи Фэн: «Сегодня титул принцессы графства Джи Ан будет передан дочери семьи Фэн первой жены Фэн Юй Хэн. Уезд Цзи в Пинг Чжоу будет предоставлен в качестве земельного учатска. Теперь павильон Тонг Шэн станет усадьбой графской принцессы. Главные ворота будут открыты, а принцесса графства Джи Ан имеет право контролировать вход и выход!»

Разум Фэн Цзинь Юаня некоторое время шумел, он не мог понять, что говорил Император.

Фэн Чэнь Юй, однако, внезапно подняла голову, услышав слова императора, и начала говорить: «Ваше Величество совершило ошибку! Фэн Юй Хэн не дочь первой жены!»

Император в раздражении взглянул на Чэнь Юй. Он не говорил, поскольку он чувствовал, что это не соответствует его статусу; Тем не менее, сидящая рядом с ним императрица прекрасно знала, когда вступить в разговор. Глядя на Чэнь Юй, она сказала: «Перед Императором, имеете ли вы какое-либо право выплескивать такую ерунду?»

Только тогда Император с интересом спросил Чэнь Юй: «Что это? У вас есть какие-то возражения против того, что мы сказали?»

В этот момент Чэнь Юй отреагировала и поняла, что она слишком быстро говорит и фактически спорила с Императором. Она торопливо качала головой, кланяясь на землю и говорила: «Эта скромная девушка не смеет!»

«Хмф!» Император холодно фыркнул: «В то время семья Фэн приветствовала единственную дочь семьи Яо в ее воротах. Даже вдовствующая императрица дала награду. Как Фэн Юй Хэн не может быть дочерью первой жены? Фэн Цзинь Юань, мы должны вас спросить. Вы хотите, чтобы главная жена и дочь первой жены были признаны нами, или вы хотите столкнуться с опасностями, идя против имперской воли, продвигая наложницу и признавая ее дочь дочерью первой жены?»

Фэн Цзинь Юань знал, что у него нет выбора. Что касается дела с Яо Ши, он и матриарх уже обдумывали это. Возможно, в то время они догадались, что имперская воля неверна, или, может быть, Император передумал после всех этих лет. Так или иначе, теперь это был не кто-то другой, это был он.

«Естественно ... мы думаем также, как и ваше высочество», - беспомощно ответил он.

Чэнь Юй почувствовала, как ее ум взорвался, когда ее тело начало покачиваться. Ее тело несколько раз покачивалось, а затем рухнуло на землю. Поскольку она уже упала в воду, она простудилась. Ее тело сразу же задрожало, но она ни от кого не получила никакого сочувствия.

Что касается того, что произошло с семьей Яо в этом году, пока они проживали в столице, у них было четкое понимание. Хотя они и не сказали этого, они были презрительны к семье Фэн. Их дочь вышла замуж за вас, и ваша семья Фэн использовала влияние семьи Яо в столице, чтобы построить фундамент. Что тогда? Могли бы вы разделять только счастье, но не страдания?

Фэн Юй Хэн посмотрела на Фэн Цзинь Юаня и Чэнь Юй. Она не могла не усмехаться внутренне. Подождите, это не единственное возмездие.

«Невестка благодарит ваше величество за поддержку! Невестка благодарит Ваше Величество от имени моей матери Яо Ши за милость!» Фэн Юй Хэн искренне поблагодарила Императора.

Восстановление Яо Ши в качестве главной жены не было в ее планах. Все было идеей Императора. Но она знала, что у нее есть документ о взаимном разводе в рукаве. Император делал это, чтобы восстановить ее и лицо Яо Ши в полной мере. Даже при взаимном разводе ее репутация будет такой, как когда она только что вышла замуж за семью Фэн. Она уйдет с должности главной жены. Только так они могли бы быть достойным продолжением традиции семьи Яо: «Мужчины не принимают наложниц, а женщины не становятся наложницами».

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 176**

Глава 176 – Третий брат, ты не чувствуешь вину за то, что не принес подарок?

Император с удовлетворением посмотрел в его глаза, когда люди с презрением смотрели на людей семьи Фэн. Он нашел это очень приятным. Немного поразмыслив, он еще раз сказал: «Министр Фэн является стандартным должностным лицом первого ранга и является нашим самым надежным премьер-министром, но главная жена семьи Фэн на самом деле не получила титул. Это было поистине результатом нашей небрежности».

Услышав это, Фэн Цзинь Юань подумал, что Яо Ши получит титул?

Забудьте об этом, пока Император не расследует другие вопросы, если он хочет присвоить титул, а затем передать его. В любом случае, это будет судьба семьи Фэн. Для него не было ничего плохого, но ...

Он посмотрел в сторону Чэнь Юй и вздохнул внутренне.

Независимо от того, имела ли она аспект феникса, у нее больше не было необходимой позиции в качестве дочери семьи Фэн первой жене. Вы когда-нибудь видели императрицу, которая родилась от наложницы?

«Чжан Юань, подготовьте парчу и свиток из нефрита, чтобы подготовить проект титула. Дочери Яо Сяня, Яо ...» Император внезапно остановился на полпути и повернулся к императрице: «Ее снова звали Яо?»

Императрица быстро сказала ему: «Яо Цянь Роу».

«О, верно!» Император громко сказал: «Дочери Яо Сянь, Яо Цянь Роу, звание почетной леди первого ранга. Закон будет выпущен под моей печатью и пусть он будет объявлен миру».

Члены семьи Фэн все поклонились: «Спасибо за вашу императорскую милость».

Затем Император немного улыбнулся: «Ун, это правильно. Как могла наша невестка быть дочерью наложницы. Вы можете подняться!»

Немногие, наконец, встали с земли. Чэнь Юй нуждалась в поддержке Йи Линь, чтобы встать. С двумя глазами, наполненными скорбью, она посмотрела на Фэн Цзинь Юаня, но у ее отца не было сил смотреть на нее.

Дочь Яо Сиань, Яо Цянь Роу? Почему император не назвал официальную жену Фэн Цзинь Юаня? Некоторое время он не мог понять, о чем думал Император.

Но в это время Фен Дай ясно поняла. Подойдя ближе к стороне Фэн Юй Хэн, она сразу же сказала теплым голосом: «Вторая сестра, ты скучала по Фен Дай?»

Фэн Юй Хэн посмотрела на эту четвертую сестру и почувствовала, что потенциал этой девушки больше, чем у Чэнь Юй. Всего лишь в десять лет она смогла почувствовать ситуацию. Когда она станет старше, возможно, ей тоже будет трудно ужиться с ней.

«Четвертая сестра, неспособная вернуться в родовой дом, поистине бедная». Она не сказала, что скучала по ней, но она также не сказала, что не скучает по ней. Она только выкинула это двусмысленное заявление, из-за чего Фен Дай поняла, что она думает. Особенно с кошкой на коленях и такими ее глазами, как бы Фэн Дай не смотрела на нее, она боялась ее. Она не могла не сделать пару шагов назад и спряталась за Фэн Чэнь Юй.

В это время они услышали, как кто-то выпустил звук «хах» и сказал: «Другой человек пришел!»

Все смотрели в сторону озера. Конечно, еще одна маленькая лодка прибыла на берег, и из лодки вышла богатая женщина в цветочной одежде. Она шла прямо к месту действия.

«Поздравляем младшую сестру с присвоением титула принцессы графства. Также поздравляю мадам Яо с присвоением звания почетной леди». Женщина подошла и искренне улыбнулась Фэн Юй Хэн. Только тогда она встала на колени и приказала императору: «Невестка встречает отца Императора и мать Императрицу. Я желаю, чтобы отец Император и мать императрица остались в добром здравии».

Когда эти слова были произнесены, все поняли, что это тоже принцесса, но ее внешний вид был поистине слишком незнакомым. Некоторое время никто не мог ее узнать.

В это время Сюань Тянь Е, который сидел в группе принцев и смотрел игру, внезапно встал. Глядя на женщину, стоящую на коленях посередине, его глаза стали большими, так как на его лице появилось нелепое удивление.

Императрица посмотрела на Сюань Тянь Е и с любопытством спросила: «Что ты делаешь? Почему ты так удивился, увидев свою собственную жену?»

Услышав слова императрицы, только тогда все отреагировали. Эта женщина была на самом деле принцессой Сян? Но разве не говорилось, что принцесса Сян оказалась больной и не могла даже встать с постели? Почему этот человек не выглядел даже немного больной?

Сюань Тянь Е также думал так же! Он прекрасно понимал, что было с телом его жены. Более того, эта болезнь была его планом. В тот день, когда императрица распорядилась, чтобы она вошла во дворец, хотя было сказано, что она войдет во дворец, чтобы ее здоровье было скорректировано императорскими врачами, Сюань Тянь Е не верил, что эти бесполезные имперские врачи могут успешно ее лечить. Даже если бы ее состояние немного улучшилось, она не могла бы продолжать жить в императорском дворце все время. Пока она не могла выздороветь полностью, у него всегда была возможность держать эту женщину под контролем.

Однако какова была нынешняя ситуация?

Эта женщина не только встала. Ее лицо было розовым, а пульс устойчивый. Ее движения были гладкими, и она не запыхалась, двигаясь. Это даже отдаленно не выглядело, как больная.

Он не понимал. Несколько дней назад она вошла во дворец. Что именно случилось, чтобы эта женщина сразу же изменилась?

«Вставай! Вы только что оправились от тяжелой болезни, поэтому вы должны заботиться о своем теле». Император сказал, позволяя принцессе Сян подняться. Затем он посмотрел на Сюань Тянь Е и сказал: «Что это? Разве вы не слышали, как ваша мать Императрица задает вам этот вопрос?»

Только тогда Сюань Тянь Е отреагировал и быстро пошел вперед, чтобы приветствовать императрицу: «Извините мать императрица. Сын был слишком удивлен и потерял дар речи. Бай Ру уже много лет больна, поэтому сын давно не видел, чтобы она выглядела так хорошо».

Императрица кивнула: «Тогда ты счастлив или недоволен?»

Сюань Тянь Е нахмурился и сказал с раздражением: «Сын, естественно, счастлив». Императрица прожила жизнь без рождения ребенка. Ни один из этих принцев не был ее собственным, поэтому она действительно не чувствовала никаких материнских чувств. Для кого-то вроде Сюань Тянь Е он мог в лучшем случае получить сносное отношение. Если бы его попросили быть немного более терпеливым, это было бы трудно. К счастью, императрица обычно не искала проблем с другими и говорила не много. Она также не была суетливой, но на этот раз именно она распорядилась, чтобы принцесса Сян вошла во дворец. Естественно, гнев Сюань Тянь Е был направлен на нее.

Императрица не была глупой. Действия и раздражение Сюань Тянь Е были хорошо видны, но она не возражала. Вместо этого она добавила: «Это так? Этому человеку кажется, что это не так». Затем она наклонила голову и спросила императора: «Что думает ваше величество?»

Император был солидарен с Императрицей: «Мы также считаем, что он не кажется таким».

Сердитое выражение лица Сюань Тянь Е стало еще более очевидным.

«Говоря об этом, на этот раз, вы должны должным образом поблагодарить своего девятого зятя». Император сказал с улыбкой: «Если бы не молодое поколение семьи Яо, болезнь вашей жены не улучшилась бы так быстро! Подумайте об этом сами, начиная со дня, когда она заболела, когда она не могла даже покинуть свою комнату, сколько лет прошло? Мы слышали, что вы искали вокруг снаружи качественных врачей, но вы все еще не видели никаких улучшений».

Фэн Цзинь Юань чувствовал, что то, как говорил Император, действительно не оставляло ему никакого лица. Он все еще стоял здесь, так почему он всегда говорил о молодом поколении семьи Яо? Раньше он даже вернул Яо Ши на должность официальной жены, так как же она стала совершенно не связана с ним в мгновение ока?

Но он не посмел рассердиться на Императора. Он мог только опустить голову и спокойно слушать.

Что касается Сюань Тянь Е, он, наконец, понял, почему принцесса Сян так быстро оправилась. Это было из-за Фэн Юй Хэн!

Он повернул голову и посмотрел на Фэн Юй Хэн. Он слышал, что медицинское мастерство второй молодой мисс семьи Фэн не было хуже, чем у божественного доктора Яо Сиань. Ей было всего двенадцать лет, но как только эта девушка станет старше, какие пугающие пределы она может достичь. Первоначально он не верил, но даже Император это сказал. Болезнь принцессы Сян была излечена ею. Она вылечилась, хотя он лично давал ей смертоносное лекарство. Казалось, что у него не было выбора, кроме как верить в медицинские способности Фэн Юй Хэн.

«Младшая сестра обладает исключительными способностями. Этот принц давно слышал об этом. Этот принц чрезвычайно благодарен за то, что вы вылечили упрямую болезнь принцессы». Он был мудрым человеком. Этот вопрос дал понять, что Император и Императрица сотрудничали с Фэн Юй Хэн. Он следил за Фэн Чэнь Юй, и он не мог скрыться от этих людей; однако он не думал, что они действительно захотят использовать этот метод, чтобы остановить его. Но это тоже было хорошо. Основываясь на нынешней ситуации семьи Фэн, нужно ли было обсуждать будущее Фэн Чэнь Юй. «Этот принц никогда не забудет грандиозную милость младшей сестры». Эти последние слова были более искренними.

Фэн Юй Хэн подняла уголки ее губ: «Поскольку третий брат зовет меня младшей сестрой, тогда мы семья. Мы должны говорить хорошо и не так, как будто мы из разных семей».

Сюань Тянь Е поднял голову, чтобы посмотреть на нее. Он чувствовал, что эта девушка перед ним совсем не похожа на двенадцатилетнего ребенка. В некоторых ее словах появилась необъяснимая таинственность, точно так же, как кошка, которую она держала на коленях.

«Третий брат». Внезапно раздался загадочный голос. Сюань Тянь Е почувствовал, как его голова раздулась. Он мог сказать, что это был младший брат, которого было трудно понять, Сюань Тянь Мин. «Наша Хэн Хэн вылечила вашу жену, но вы не выражаете никакой благодарности?»

Он пришел попросить что-нибудь!

Сюань Тянь Е быстро сказал: «Естественно, мне нужно поблагодарить младшую сестру». Подумав немного, что он мог дать?

Прежде чем он закончил думать, Сюань Тянь Мин взял на себя инициативу, продолжив: «Наша А-Хэнг не очень любит бессмысленные подарки между женщинами. Я слышал, что у третьего брата есть нефритовая шахта, и я не знаю, хотите ли вы использовать ее в качестве благодарности?»

«Конечно, он хочет!» Заговорила принцесса Сян: «Что это такое говорит девятый брат. Твой третий брат и я поженились в юности и любили друг друга много лет. Младшая сестра вылечила мою болезнь, не говоря уже о нефритовой шахте, даже если вы хотите Дворец Сян, ваш третий брат не должен даже моргнуть. Мой господин, вы тоже так думаете, верно?»

Вены Сюань Тянь Е пульсировали в гневе. Сюань Тянь Мин фактически высказался, чтобы попросить его нефритовый рудник? И его принцесса так небрежно согласилась?

Глядя на принцессу Сян в недоумении, он увидел, как принцесса Сян взглянула на него: «Почему у моего господина такое выражение? Неужели ты этого не хочешь?»

В это время император заговорил: «Мы, отец Император, учили вас с юного возраста, никогда не забывать о милости. В будущем небольшая услуга должна быть погашена многократно. Ты забыл?»

Сюань Тянь Е стоял неподвижно. Он сосредоточился на глубоком дыхании, поскольку гнев на его лице в основном достиг предела. Все чувствовали, что если кто-то скажет еще что-то, то третий принц взорвется.

В конце концов, практикуя терпение с молодого возраста вместе с годами молчания, он позволял себе сохранять ясный разум.

Сюань Тянь Е отреагировал очень быстро. Лечение принцессы Сян, казалось, цель Императора заключалась не только в том, чтобы он не женился на Фэн Чэнь Юй. Он боялся, что последним делом дня станет его жизнь!

Все знали, что третий принц Сюань Тянь Е получил много лет назад нефрит. Это было в горах Сюй Чжоу. В то время у него не было много нефрита. Вместо этого расходы перевешивали ценность нефрита, которую он произвел на огромную сумму. Бывший Император, возможно, чувствовал, что не было большой прибыли, поэтому он щедро отдал его Сюань Тянь Е.

Сюань Тянь Е даже некоторое время радовался этому, молчаливо думая, что его нынешние проблемы означают, что в будущем не будет никакой прибыли. Он уже нашел людей для расследования. Эта гора была чрезвычайно большой. Пока он хорошо справлялся с добычей, у него было бы удивительное количество нефритового производства. Добыча нефрита не будет закончена в течение 50 лет. Император не имел предвидения и позволял ему получать прибыль.

Разумеется, этот нефритовый прииск приносил все больше и больше доходов с каждым годом. Он планировал некоторые стратегии и тайно поднимал армию за пределами страны. На что он полагался, по большей части, были деньги, созданные нефритовой шахтой.

Но он не чувствовал, что Император знал об этих вещах; однако только сегодня он понял, как мог его отец не знать. Он ждал, пока он начнет добычу полезных ископаемых, и чтобы он развился, прежде чем взять шахту себе. Это избавило бы его от первоначальных затрат и опасностей. Рабочие созрели и приобрели опыт за все года напряженной работы. Самым большим ограничением было сокращение количества потраченного впустую нефрита. В дополнение к этому, небольшое графство у горы также начало расти, чтобы обеспечивать рост шахты.

В этом мире ... он действительно не мог перехитрить эту старую лису.

«Как мог сын не помнить милости младшей сестры. Первоначально эта нефритовая шахта была подарена для свадьбы девятого брата. Теперь, когда дело изменилось, рудник будет передан младшей сестре чуть раньше! Когда придет время свадьбы девятого брата, сын пойдет искать еще один подарок!»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 177**

Глава 177 – Ваша семья Бу ничему не учится

Сюань Тянь Е был умным человеком. Поскольку дело дошло до этого момента, было бы лучше, если бы он проявил великодушное отношение, и поэтому он сказал им, что изначально хотел подарить эту нефритовую жилу, но планировал это сделать позже.

Сюань Тянь Мин не заботился о том, подарит ли он этот рудник раньше или позже, в любом случае, когда Сюань Тянь Е сказал это, он быстро напомнил Фэн Юй Хэн: «Скорее поблагодари третьего брата!»

Фэн Юй Хэн слегка повернулась и поклонилась Сюань Тянь Е, «А-Хэнг благодарит третьего брата за такой грандиозный подарок».

«Младшая сестра слишком скромна». Сюань Тянь Е уже приспособился: «Ты излечила болезнь невестки, так что это должен быть третий брат, кто благодарит».

Оба обменялись некоторыми любезностями, когда Император огляделся. Он не мог не встретить взгляд императрицы и улыбнуться. Затем он посмотрел на Сюань Тянь Мина и кивнул, оба выразили свое счастье от этого сотрудничества.

Тем не менее, Фэн Юй Хэн использовала этот шанс, чтобы взглянуть на Сюань Тянь Мина!

Раньше она ничего не слышала о каких-либо нефритовых рудниках. Скорее всего, это был план, составленный этой молодой лисой и этой старой лисой. Именно так, она была использована этой парой и сыном, но она смирилась с этим. Нефрит принадлежал ей, верно? Отлично! Ваше Величество, если вы хотите получить от меня долю, это будет не так просто.

Император присвоил титулы почетной дамы и принцессы графства, поэтому, естественно, последовали поздравления.

Ирония в этой ситуации была тогда, когда люди окружали Фэн Цзинь Юаня раньше, чтобы выразить соболезнования; однако они никогда не думали, что в мгновение ока они скажут слова поздравлений.

Фэн Цзинь Юань также чувствовал себя невероятно смущенным, но он не мог оставаться неподвижным и отказываться от поздравлений. Мысленно он бесконечно задавался вопросом, как он должен встретиться с Яо Ши, когда он вернется. Была также Чэнь Юй. Могла ли эта дочь остаться или нет?

Фэн Юй Хэн просто сделала пару шагов и наблюдала за кошкой у себя на руках. Мадам и молодые мисс, которые пришли, чтобы поздравить ее, закончили тем, что тепло беседовали с горничной дворца рядом с ней.

Сян Ронг была также ошеломлена. Слова, которые сказал Император: «Как могла наша невестка стать дочерью наложницы».

Казалось, что это действительно невозможно. Маленькая девочка с горечью улыбнулась. Возможность взглянуть на такого человека тоже была формой счастья! Более того, у нее была одежда, которую он послал ей. Этого было достаточно на всю ее жизнь. Люди, которые не обязательно должны что-то иметь, иногда имеют лучший результат.

Углы губ образовали улыбку, когда она подошла к Фэн Юй Хэн: «Вторая сестра, Сян Ронг действительно скучала по тебе». Когда она это сказала, в ее больших глазах появились слезы.

Только тогда Фэн Юй Хэн искренне улыбнулась. Подняв руку, она ущипнула ее за щеки: «Глупая девочка, пусть вторая сестра посмотрит. Давно ты стала такой пухленькой?»

«Я не пухлая!» Конечно же, девушкам не нравилось, когда их называли пухлыми. Сян Ронг подняла руку и сделала все возможное, чтобы показать Фэн Юй Хэн, что она не стала толще: «Вторая сестра, внимательно посмотри на мою руку. Потрогай ее, она не стала толще!»

Сюань Тянь Ге и ее друзья тоже пришли. Окружая Фэн Юй Хэн, они рассмеялись и сказали: «А-Хэнг, мы потратили много энергии, чтобы помочь тебе выразить свой гнев. Ты должна покормить нас!»

Бай Фу Жун быстро предложила: «Пойдем в Усовершенствованное здание божества! Они даже позволяют забрать с собой остатки еды».

Фэн Юй Хэн кивнула: «Хорошо, мы отправимся в Усовершенствованное здание божества. Мало того, что вы возьмете еду с собой, я устрою каждому из вас праздник, ладно?» Она знала, что эти друзья приложили большие усилия. Она была искренне благодарна.

Маленькая группа некоторое время болтала и смеялась, прежде чем разойтись. Развлечение во время банкета еще не началось. У людей было немного свободы. Естественно, им нужно было воспользоваться возможностью пообщаться со знакомыми людьми. Даже если бы они не были знакомы, им нужно было бы воспользоваться этим шансом, чтобы представить себя.

Фэн Юй Хэн подтолкнула Сян Ронг к Сюань Тянь Ге, чтобы позаботиться о ней. У нее была Сюань Тянь Ге, чтобы познакомить Сян Ронг с другими друзьями. Что касается ее самой, она направилась к Фэн Цзинь Юаню, который в настоящее время был окружен группой чиновников.

Она не видела этого отца много дней, и оказалось, что он сиял. Он жил более комфортно?

В это время Фэн Цзинь Юань получал поздравления от всех чиновников. Он не мог сказать, был ли он счастлив или недоволен, так как все было беспорядочно. Когда его чувства были смешаны больше всего, он почувствовал легкий ветер из-за его головы. Казалось, что опасность приближается к нему.

Он подсознательно повернул голову и обнаружил, что нет никакой опасности; Тем не менее, он видел, как Фэн Юй Хэн приближалась к нему, держа ее серого кота. Его голова снова почувствовала онемение. Когда эта дочь впервые вернулась в поместье, с ней было трудно справиться. Почему он теперь чувствовал, что эта девушка была злым духом?

Все чиновники увидели, как Фэн Юй Хэн подошла и вежливо кивнули ей. Она больше не была второй молодой мисс семьи Фэн, и она не была просто незамужней официальной принцессой принца Юй. Ей лично был присвоен титул принцессы графства. Самое главное, этой графской принцессе был дан участок земли. Понятно, она была правителем территории! Кто мог позволить себе оскорбить ее?

Никто не был идиотом. Увидев, как Фэн Юй Хэн подошла, они все отступили и дали время пообщаться отцу и дочери.

На первый взгляд, они поздравили Фэн Цзинь Юаня, но Фэн Цзинь Юань не казался счастливым. Эта дочь не нравилась ему. Возможно, «смерть» станет конечным результатом.

К сожалению, жизнеспособность Фэн Юй Хэн была слишком велика.

«Отец». Она, наконец, остановилась не слишком далеко от Фэн Цзинь Юаня. Нежным голосом она сказала: «Прошло много дней с тех пор, как мы в последний раз встречались. Все хорошо дома?»

Фэн Цзинь Юань был слегка поражен, так как он не знал, что означают эти слова, поэтому он решил поговорить по важному вопросу: «Ваша бабушка скучает по тебе и рассердилась на вашу наложницу мать Хан. Она потянула спину и в последнее время не может встать с кровати».

Это было то, о чем давно знала Фэн Юй Хэн. Она знала, что матриарх потянула спину и поэтому отправила медицинские пластыри Яо Ши. Ей нужно, чтобы хоть кто-то встал на ее сторону в этой усадьбе.

«Бабушка становится старше, ее тело становится слабее. Беспокойство о делах семьи, это действительно заставляет А-Хэнг чувствовать себя обезумевшей». Она опустила голову и слегка вздохнула. Когда она снова подняла голову, у ее лица было выражение, которое было трудно понять, и вызвало панику. «В этом мире есть некоторые вещи, которые происходят не по желанию. Например, тех, кого вы хотите убить, они не могли планировать свою жизнь по своему усмотрению. Отец, ты думаешь, что это правильно?»

Сердце Фэн Цзинь Юань быстро билось в ярости. Глаза второй дочери заставили его почувствовать панику. Он отступил на пару шагов и не ответил.

Вместо этого Фэн Юй Хэн продолжала: «Некоторые люди считают себя умными и всегда будут думать о том, что произойдет, если их там не будет. Но на самом деле не каждый хочет жить своей жизнью, которой распоряжаются другие. Кроме того, не каждый человек может избежать попыток причинить вред. Отец, я скажу тебе. В этом огне ни один из моих волос не был сожжен!»

Она говорила, приближаясь к Фэн Цзинь Юаню. Эта угнетающая аура была похожа на невидимую руку, которая заставила Фэн Цзинь Юаня постоянно отступать. Наконец, он потерял равновесие и упал на землю.

Фэн Юй Хэн быстро подошла, чтобы поддержать его: «Отец, ты так слаб от алкоголя? Быстро, быстро вставай». Кто знал, что когда она пойдет помогать Фэн Цзинь Юаню, кошка, которую она держала, спрыгнет. Котенок тут же прыгнул на тело Фэн Цзинь Юаня и встал на его груди. Глаза кота смотрели на Фэн Цзинь Юаня, заставляя его чувствовать, что он не может встать.

Но в это время запах алкоголя проплыл мимо. Чья-то рука схватила лодыжку Фэн Юй Хэн. Когда она сделала шаг вперед, она сразу же упала на Фэн Цзинь Юаня.

Но кто знал, что кошка вдруг чихнет, чувствуя запах опьяненных людей. Затем она развернулась и выпустила свирепый звук мяуканья, прежде чем подпрыгнуть к источнику запаха алкоголя.

«Ах!» Этот крик исходил от Фэн Юй Хэн. Громкость этого крика потрясла весь маленький остров, заставив всех немного дрожать.

Фэн Юй Хэн отпустила руку, которая тянула Фэн Цзинь Юаня и оглянулась. Там она увидела, что правая рука Бу Ни Шан была сильно укушена маленькой кошкой. Эта девушка решительно пыталась стряхнуть кошку с ее руки, но кошка вцепилась в ее руку еще сильнее. Кошка откусила палец у его основания.

Бу Ни Шан не могла выдержать боли, когда она упала на землю. Кровь покрыла землю. Ее пронзительные крики заставляли всех паниковать вместе с ней.

Четвертый принц бросился вперед. Увидев, что он пришел, Бу Ни Шан сразу начала кричать дико: «Убей! Убейте этого кота!»

Сюань Тянь Йи даже не раздумывал. Наклонившись, он поднял кошку. Так же, как он готовился сломать ей шею, он услышал таинственный голос Сюань Тянь Мина: «Четвертый брат, ты хочешь убить кота, которого моя императорская наложница подарила моей жене?»

«Остановись!» - закричала Бу Ни Шан. Раньше она кричала, что кошку необходимо немедленно убить, но вмиг она изменила свой приказ. Она неоднократно говорила: «Быстро отпусти. Вы не можете убить ее! Вы абсолютно не должны убивать ее!» Она не могла даже рассказать о том, как она только что потеряла палец. Она встала и крепко схватила руку Сюань Тянь Йи, с тревогой говоря: «Быстро отпусти! Осторожно, вы абсолютно не должны причинять ей вреда».

Когда Бу Ни Шан произнесла эти слова, ее лицо было бледно-белым. С одной стороны, ей было больно, а с другой - она испугалась.

Когда Сюань Тянь Мин упомянул о своей императорской матери-наложнице, она вспомнила о событиях банкета середины осени. Ее тетя, глава имперской наложницы Бу, оскорбила наложницу Юй, что заставило императора сердито выбросить ее со сцены. Мало того, что кости в ее теле были сломаны, она даже уничтожила своего деда.

Бу Ни Шан была полностью напугана. Даже если бы она умерла, она не посмела оскорбить имперскую наложницу Юй. Даже если ее пальцы были откушены этой кошкой, она должна была приказать Сюань Тянь Йи осторожно положить кошку. Она определенно не могла принять такой риск. Семья Бу уже понесла потерю, поэтому она не могла справиться с другой проблемой.

Сюань Тянь Йи также понял, что означали слова, которые сказал его девятый брат. Некоторое время он тоже был в шоке и фактически слушал, что сказала Бу Ни Шан, так как он осторожно положил кошку на землю.

Фэн Юй Хэн посмотрела на Бу Ни Шан и четвертого принца, и на ее лице появился неприятный вид. Медленно подойдя вперед, она подняла кошку и посмотрела на откушенный палец Бу Ни Шан: «Молодая мисс Бу не может даже позаботиться о своих собственных пальцах, но на самом деле ты надеешься схватить мою ногу, чтобы наброситься на меня?» Ее голос был очень тихий, поэтому другие не могли его услышать, но это заставило лицо Бу Ни Шан побледнеть от ярости.

Кошка на руках повернулась, а затем внезапно выскочила. Он пробежал весь путь до ног Императора, прежде чем выплюнуть палец.

Император поднял со стола стакан и положил его на землю. Кошка использовала чай внутри, чтобы ополоснуть рот. После того, как он мог почувствовать, что ее рот был достаточно чистым, он побежал назад к Фэн Юй Хэн. Он поднял голову, чтобы посмотреть на нее, и даже протянул лапу, чтобы потянуть ее платье.

Фэн Юй Хэн наклонилась и подняла его, затем начала гладить его спину. Первоначально это был любящий жест, но это заставляло других дрожать.

В это время они увидели, как Император поднял руку и указал на кошку в объятиях Фэн Юй Хэн: «Это хорошее существо, которое защищает своего хозяина! Когда кто-то издевается над твоим хозяином, ты должен пойти и укусить их». После того, как он закончил говорить, он взглянул на Бу Ни Шан и холодно фыркнул: «Твоя семья Бу действительно ничему не учится!»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 178**

Глава 178 – Кто-то хочет украсть мою жену?

Бу Ни Шан испугалась. Кровь продолжала течь из ее пальца. Чем больше она кровоточила, тем бледнее она становилась.

Фэн Юй Хэн взглянула на нее, затем напомнила слуге со своей стороны: «Быстро позвольте молодой мисс Бу отдохнуть. Не забудьте позвать императорского доктора. Если она потеряет слишком много крови, она упадет в обморок».

Бу Ни Шан проклинала всех в семье Фэн Юй Хэн на 18 поколений. Однако на поверхности она не осмеливалась показать это. Держа ее запястье, она последовала за евнухом и ушла.

Сегодня она была единственной, кто приехал из семьи Бу. Лорд Бу умер, главная имперская наложница Бу была калекой, и Бу Конг никогда не возвращался в столицу после того, как отправился искать Фэн Юй Хэн. Его отец, Бу Бай Ци, боялся, что что-то случилось, и попросил уйти рано утром, чтобы найти сына. Бу Ни Шан сидела одна, никто не мог ее утешить. Даже четвертый принц Сюань Тянь Йи ушел от нее, опасаясь, что он будет раздражать императора.

«Как только начинается какой-нибудь банкет, семья Бу пускает кровь. Это действительно раздражает». Кто-то крикнул это с раздражением. Банкет был уже довольно тихим, но из-за этих слов люди снова запаниковали.

Неизвестно, у кого хватило смелости сказать такое. Все огляделись и увидели, что тот, кто выступал, шел к Фэн Юй Хэн, говоря: «Девочка, иди к своей тете Лан. Она действительно скучает по тебе и твоей матери». Это был Лорд Вэнь Сюань, Сюань Му. «Ваша мать обычно не выходит много. Я действительно не знаю, о чем думает ваш отец. Может быть, он запер ворота и запер ее?»

Лорд Вэнь Сюань был единственным полноправным братом императора. Слова, которые он сказал, несли вес, который никто не осмеливался игнорировать. Даже если бы это был премьер-министр нынешнего суда Фэн Цзинь Юань, он мог только беспомощно сказать: «Мой господин преувеличивает». Затем он быстро сказал Фэн Юй Хэн: «Быстро пообщайся с принцессой!»

Фэн Юй Хэн поклонилась лорду Вэнь Сюаню, прежде чем повернуться и уйти в направлении принцессы Вэнь Сюань.

Затем она услышала, как кто-то сказал из толпы: «Нога этого генерала была исцелена в последний раз благодаря медицине А-Хэнг. Она действительно стала лучше. Фэн Цзинь Юань, так ты относишься к благодетелю этого генерала?»

Фэн Юй Хэн не останавливалась, когда углы ее губ свернулись в улыбке. Она могла сказать, что это были слова генерала Пинг Нан, который также был отцом Жэнь Си Фэн.

Раньше она давала ему некоторые медицинские пластыри для ног. Казалось, что у них был неплохой эффект.

Не дожидаясь ответа Фэн Цзинь Юанья, премьер-министр Фунг Пин также сказал: «Раньше я знал только, что премьер-министр Фэн был суровым в суде. Я никогда не думал, что он будет относиться к своим членам семьи таким образом».

В тот момент, когда Фунг Пин заговорил, Фэн Цзинь Юань сразу же потерял терпение. Обернувшись к нему лицом, он ответил: «Может быть, что лорд Фунг балует молодое поколение своей семьи?»

Фунг Пин рассмеялся: «Это не до степени баловства, но, по крайней мере, если моя дочь пропала во время пожара дома, даже если бы мне пришлось отдать все, что я должен, чтобы вернуть ее, я бы это сделал. Я бы просто не создавал иллюзию поиска день или два, а потом просто объявил, что моя дочь мертва».

«Откуда вы знаете, что я не прилагал усилий для поиска?» Фэн Цзинь Юаню было любопытно. Казалось, что все знают о том, что произошло в округе Фэн Тонг. Он ясно дал приказ молчать людям из семьи Фэн. Откуда эта новость распространилась?

«Сколько дней вы искали, вам должно быть ясно. Премьер-министр Фэн, этот старик посоветует вам не давать никаких оправданий по этому вопросу. Иначе этот старик должен будет пригласить ваше величество в суд».

Эти слова поразили слабое место Фэн Цзинь Юаня. Он не только боялся Императора, он боялся, что все это дело будет известно слишком многим людям. К лучшему или худшему он был премьер-министром. Если бы люди использовали это дело, чтобы тыкать ему в спину, это было бы слишком сложно объяснить. Более того, император всегда был предвзятым к Фэн Юй Хэн. Если бы никто не поднял это, было бы лучше. Если кто-то действительно поможет расследовать этот вопрос, то его семья испытала бы большие унижения.

Понимая эту логику, Фэн Цзинь Юань послушно закрыл рот. Оторвавшись, он больше не обращал внимания на Фунг Пина.

К сожалению, его инициация отступления не означала, что никто не захочет причинить ему неприятности. Внезапно он почувствовал боль в своей лодыжке, а его ноги стали мягкими, что почти заставило его встать на колени на земле. К счастью, на его стороне были люди, которые помогли ему не упасть. Только благодаря этому он не потерял репутацию.

Лицо Фэн Цзинь Юаня снова стало белым. Эта боль была результатом удара, так как он мог ясно сказать, что боль пришла с ноги. Хотя удар был не очень сильным, он чуть не упал, потому что был пойман врасплох. Но кто-то осмелился наброситься на премьер-министра страны, это явно заставило его почувствовать страх.

Он стабилизировался и сказал слово благодарности тому, кто его поймал. Только тогда он повернул голову, чтобы найти виновника; однако он никого не видел. В то время как он был удивлен, он услышал детский, но невероятно сердитый голос, появившийся ниже его линии зрения. «Только потому, что я доверял вам, я оставил свою жену в вашей семье Фэн; однако, вы даже не заботитесь! Вы так относитесь к моей жене?»

Все люди замолчали.

Фэн Юй Хэн сидела рядом с принцессой Вэнь Сюань и только что положила яблоко в рот. Прежде чем она успела даже пережевать, она услышала этот крик. Кусок яблока скользнул ей в горло, и она чуть не подавилась до смерти.

Сюань Фэй Юй, о господи, какой вздор нес этот ребенок?

Фэн Цзинь Юань также видел Сюань Фэй Юй, и его разум помутился. С людьми императорской семьи было уже очень трудно справиться. Даже просто иметь дело с лордом Вэнь Сюаном было достаточно, чтобы заставить его потерять достаточно репутации. Был ли этот маленький внук Императора кем-то, что он мог позволить себе оскорбить его? Видимо, этот маленький ребенок даже осмелился противостоять Сюань Тянь Мину. Он также был единственным, кого Император не стал бы ругать. Кто мог его контролировать?

Фэн Цзинь Юань горько спросил ребенка: «Ваше молодое высочество, что вы только что сказали?» Если он услышал правильно, этот ребенок сказал что-то о своей жене. Для такого маленького ребенка, откуда бы взялась жена? Как это имело отношение к его семье Фэн?

Услышав его вопрос, Сюань Фэй Юй выразил свое недовольство и закатил глаза, сказав: «Моя жена - старшая сестра божества. Божья старшая сестра, над которой ты издеваешься!» Он заговорил, озираясь. Наконец, он обнаружил Фэн Юй Хэн и громко назвал: «Божественная старшая сестра, ты вернулась! Фэй Юй очень скучала по тебе!» После того, как он закончил кричать, он бросился вперед, прямо кинувшись на колени Фэн Юй Хэн.

Фэн Юй Хэн просто выплюнула кусок яблока и собиралась выпить воды, чтобы подавить чувство. Со словами Сюань Фэй Юй, вода в ее руке пролилась, и она чуть не упала обратно со стула.

Она сказала: «Откуда взялись все твои силы?»

«Может быть, когда моя нога исцелилась, она стала сильнее». Ответ пухлого ребенка был очень естественным, его две маленькие руки крепко обернулись вокруг шеи Фэн Юй Хэн, не желая ее отпускать. Фэн Юй Хэн попыталась несколько раз его оттащить, но безуспешно. Она могла только позволить ему поступать по его усмотрению. «Старшая сестра, все они сказали, что ты умерла, но Фэй Юй не поверил. Ты божество, так как ты могла умереть? Это нормально, если твой отец тебя не любит. Выйди замуж за мою семью, и мой отец-принц и мать-принцесса будут хорошо относиться к тебе».

«Кхе, кхе!» Кто-то дважды кашлянул: «Вонючее отродье, ты хочешь украсть мою жену?» Сюань Тянь Мин осторожно постучал пальцами по своей золотой маске, в результате чего все были в панике.

Но Сюань Фэй Юй, видимо, не боялся его. Вместо этого он поднял свой маленький подбородок и громко сказал: «Мы можем честно конкурировать!»

С этими словами все присутствующие разразились смехом.

Слова ребенка не принесли вреда. Даже если он говорил возмутительные вещи, это показало немного невинности. Это было намного лучше, чем взрослые, которые все время замышляли что-то друг против друга.

Плохая атмосфера банкета, вызванная проблемами с семьей Фэн, значительно улучшилась. Второй принц криво усмехнулся и сказал Сюань Тянь Мину: «Ты злишься над словами маленького ребенка. В последний раз младшая сестра вылечила ногу. После того, как он вернулся домой, каждый день он вспоминал божественную сестру, старшую сестру. На этот раз, когда мы услышали, что что-то случилось с младшей сестрой в резиденции клана, он долго плакал дома».

Сюань Тянь Мин пожал плечами и улыбнулся: «Второй брат, нет необходимости принимать это близко к сердцу. Тянь Юй - это тот, кого я наблюдал. У меня даже нет времени, чтобы на него наброситься, так как я могу обвинить его».

Второй принц вздохнул: «Это хорошо. Это хорошо. Этому ребенку определенно нужно позаботиться о своей матери-принцессе, когда он вернется домой; в противном случае, кто знает, какие проблемы он вызовет».

Из-за появления Сюань Фэй Юй теплое чувство, наконец, заполнило банкет. Люди, которые нервничали, тоже расслабились. Песня и танец начались, и холод Зимы слегка рассеялся.

Фэн Юй Хэн играла с Сюань Фэй Юй. Время от времени она вытаскивала кусочки шоколада или некоторые закуски, заставляя Сюань Фэй Юй улыбаться все время. Сян Ронг тоже пришла. Она также чувствовала, что Сюань Фэй Юй был действительно очень симпатичен, и она осмелилась поиграть с ним немного. Сюань Фэй Юй почувствовал, что с Сян Ронг очень легко. Он протянул руку и обнял ее. В конце концов, Сян Ронг рассмеялась так сильно, что чуть не расплакалась.

Когда это увидели Чэнь Юй и Фен Дай, внутри вспыхнула сильная ревность. Особенно Чэнь Юй, которая без ее положения в качестве дочери первой жены теперь игнорировалась мадам и юными мисс, которые приветствовали ее с улыбкой. Они даже относились к Фен Дай лучше, чем должны. Эту ситуацию ей было невозможно принять.

Она не могла не обратить взгляд на третьего принца, Сюань Тянь Е, но прежде чем она смогла заставить его встретить ее взгляд, ее видение внезапно размылось. Перед ней стояла богатая дама в цветочном платье.

Фен Дай первая отреагировала и быстро встала, приветствуя этого человека: «Фен Дай приветствует принцессу Сян».

Чэнь Юй тоже узнала ее, но ее брови нахмурились, так как враждебный взгляд показался в ее глазах.

Принцесса Сян проигнорировала Фен Дай, когда она взглянула на Чэнь Юй глазами, полными презрения. Затем она подняла руку и сказала Фен Дай: «Встань! Вы обе дочери наложниц, но вы, кажется, знаете вежливость и намного лучше, чем этот человек».

Фен Дай с радостью встала, но Чэнь Юй рассердилась. Она подсознательно захотела возразить, но ее рот был покрыт рукой Йи Линь. Помогая ей встать, она сказала: «Принцесса, пожалуйста, не обвиняйте ее. Младшая мисс моей семьи упала в воду по пути к озеру. Только из-за этого шока она не отреагировала вовремя, чтобы поприветствовать принцессу».

Чэнь Юй скрежетала зубами. Слушая Йи Линь, эти слова явно давали ей оправдание. Она знала это, но она все еще сердилась и могла только подавить свой гнев. Таким образом, она немного изменила свое мышление, а затем взяла на себя инициативу, чтобы поклониться и сказать: «Чэнь Юй приветствует принцессу Сян».

Но она не думала, что она услышит, как принцесса Сян холодно скажет: «Поймают ли рыбу, мне все равно; однако вы должны быть осторожны, чтобы не утонуть» 1.

Чэнь Юй почувствовала холодок и встала. Когда она подняла голову, чтобы посмотреть на принцессу Сян, она обнаружила, что другая сторона уже ушла и направилась туда, где сидела группа принцев.

Третий принц, Сюань Тянь Е, естественно заметил, что произошло, но не мог услышать, что они сказали. В это время он увидел принцессу Сян, идущую к нему, поэтому он взял на себя инициативу и сделал несколько шагов вперед, чтобы поприветствовать ее.

В конце концов, Император лично распорядился, чтобы ей выделили место. Он определенно не мог показаться слишком холодным и отдаленным. Из ситуации Фэн Цзинь Юаня нужно было извлечь урок.

Принцесса Сян спокойно улыбнулась и встала рядом с Сюань Тянь. Когда она повернула голову, чтобы взглянуть на Фэн Чэнь Юй, ей просто довелось увидеть, как пара глаз была полна ярости.

Сюань Тянь Е, однако, не смотрел на Фэн Чэнь Юй, так как у него больше не было причины находить новую официальную принцессу. С тем, что Чэнь Юй уже была понижена от должности дочери первой жены до дочери наложницы, только этот момент заставил его отступить.

Так что, если бы у нее был аспект феникса? Могла ли мать всего под небом быть рождена от наложницы? У него не было такой официальной жены!

1: Имя Чэнь Юй можно прочитать как тонущая рыба.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 179**

Глава 179 – Приветствую мать

Банкет был окончен до того, как зашло солнце. Прежде чем он подошел к концу, все выразили свои соболезнования Фэн Юй Хэн, смягчив ее шок от произошедшего в округе Фэн Тонг.

Что касается Фэн Цзинь Юаня, он не говорил вообще во второй половине банкета. Он только держал свою чашку вина и бесконечно размышлял. Он думал о том, сколько сердец Фэн Юй Хэн покорила. Он не мог не быть шокирован, подумав об этом. Почти все люди, имеющие какое-либо влияние в обществе, выражали благоприятное отношение к ней. В будущем, если бы он оставался спокойным и мирным, тогда все было бы хорошо; однако, если что-то случится, возможно, число людей, создающих проблемы для поместья Фэн, будет даже больше, чем на этот раз.

Сидя в маленькой лодке и покидая остров в самом сердце озера, он почувствовал, что все будет хорошо. Яо Ши снова стал главной женой семьи Фэн. Фэн Юй Хэн и Фэн Цзы Руи станут дочерью и сыном первой жены. Думая об этом, не должно быть ничего, что могло бы вызвать суету, не так ли?

Но дело с третьем принцем вызвало у него некоторую озабоченность. Болезнь принцессы Сян была излечена, поэтому переговоры о браке Чэнь Юй были оставлены. Этот ребенок достигнет возраста брака в следующем году, поэтому он не мог продолжать откладывать этот вопрос.

Его разум был в беспорядке, поскольку он должен был думать обо всех этих вещах. Что касается Фэн Юй Хэн, то в это время она уже села на черную нефритовую лодку Сюань Тянь Мина. Они сидели лицом к лицу, когда их лица были полны улыбок.

Эта черная нефритовая лодка случайно прильнула к белой нефритовой лодке Сюань Тянь Хуа. С черной и белой лодкой они выглядели как посланники из подземного мира. Хотя это было очень приятно для глаз, это также заставляло сердца людей трепетать.

«Завтра я поеду в военные казармы», - сказал Сюань Тянь Мин, объяснив: «Четыре страны, окружающие Да Шун, представляют опасность для страны. В настоящее время все может показаться тихим и спокойным, но трудно сказать, что они не вызовут неприятностей в какой-либо день».

Фэн Юй Хэн кивнула, соглашаясь с ним: «Да Шун обширен и располагает богатыми ресурсами и своими плодородными землями. Маленькие соседние страны слишком малы или просто не имеют земель, пригодных для производства продуктов питания. Север слишком холоден, а Юг слишком жаркий, что ограничивает их естественный рост. Если он продолжится, все станет беспорядочным». Она сидела с ним и анализировала: «Хотя я в последний раз говорила об этом с отцом Императором, когда Да Шун отделяет их посередине, четырем странам не очень удобно работать вместе и вызвать проблемы для Да Шун. Но всегда есть обходной путь. Они могут сначала просто обсудить планы? Или что, если в Да Шун есть шпион, которому выгодно выдавать информацию. Это ситуации, которые возможны».

Сюань Тянь Мин внимательно слушал ее рассуждения. Увидев, что она остановилась, он сказал: «Таким образом, военные должны увеличить свою подготовку. Пограничники также должны быть настороже. Лорд Пин Нан уже сообщил своим бывшим подчиненным, чтобы повысить их бдительность. Моя сторона также станет намного более занятой. Не нужно слишком беспокоиться о чиновниках на северо-западе, но военным казармам на севере нужно будет выдержать эту холодную зиму, что является еще одним испытанием».

Фэн Юй Хэн не переживала зиму в эту эпоху и не могла не спросить: «Будет очень холодно?»

Сюань Тянь Мин кивнул: «Не просто холодно. Холод может проникать сквозь кожу и может сразу охлаждать кость. Да Шун простирается далеко на север. Когда предки создали эту страну, они только беспокоились о расширении своей территории, но они не слишком много думали о том, как они будут защищать эту территорию после ее приобретения».

«Тогда в этом сезоне не пострадает ли Север от бедствий?»

«Ежегодно происходит зимняя катастрофа. В этом году кажется, что будет немного холоднее, поэтому я боюсь, что это будет еще серьезнее». Взгляд Сюань Тянь Мина стал глубоким. Говоря о зимней катастрофе Да Шун, казалось, что цветок лотоса на его лбу стал еще более темного оттенка.

«Тогда позаботься о себе». Она взяла инициативу и поместила свою руку в его. Как только она подошла, она крепко ее сжала: «Я не понимаю дела военных казарм, и это был первый раз, когда я услышала о зимних катастрофах Да Шун. Кажется, что мое понимание внешнего мира все еще слишком ограничено. Когда вы не заняты, расскажите мне больше об этом. Я хочу поделить с тобой это бремя».

«Если ты хочешь узнать о чем-то, пока я занят, ты можешь спросить седьмого брата. Он обязательно расскажет об этом».

«Хорошо». Фэн Юй Хэн серьезно кивнула. Она подумала, что ей нужно лучше понять Да Шун после возвращения. По крайней мере, она не могла полностью не знать о вопросах Сюань Тянь Мина. Учитывая, как Император относился к этому сыну и сколько давал ему защиты, помимо этого, решительно вмешиваясь в дела семьи чиновника, повторно назначить Яо Ши в качестве главной жены семьи Фэн. Это, без сомнения, проложило ей дорогу. В качестве дочери первой жены, это было бы очень естественно, надеть шпильку в виде феникса в будущем.

«Как только вы закончите с вопросами в военном лагере, найди меня. Я позабочусь о том, чтобы вылечить твои ноги». Она опустила голову, когда ее взгляд упал на его ноги: «Нужно немного потерпеть».

«Я привык к этому». Затем он ответил: «Тебя беспокоит, что я нахожусь в инвалидном кресле?»

«Как это может быть?» Фэн Юй Хэн покачала головой: «Я знаю, что это один из способов, которым его величество защищает тебя, но я также знаю, что ты этого не хочешь».

«Мне не нужна такая защита». Сюань Тянь Мин смотрел на нее: «Если бы этот мир можно было бы так легко захватить, защитив его таким образом, то это было бы неинтересно».

Она посмотрела на него с улыбкой на лице, когда ее взгляд приземлился на этот фиолетовый цветок лотоса. Она вспомнила ту ночь, когда они впервые встретились в горах Северо-Запада. Этот лотос был очарователен. В мгновение ока он захватил ее сердце.

Наконец они вышли из дворца. Кареты каждой семьи долго ждали снаружи. Небо стало темным, и воздух стал холоднее. Водители кареты все протирали руки и ходили по кругу. Они все надеялись, что их молодые мисс и мадам выйдут немного раньше.

Но никто не ожидал, что Фэн Юй Хэн действительно вернется с людьми семьи Фэн. Таким образом, все еще был только один экипаж. С тремя молодыми мисс внутри свободного места почти не осталось. Если больше людей залезет, карета будет переполнена.

Фэн Фен Дай немного размышляла, а потом взяла на себя инициативу, чтобы сказать Фэн Юй Хэн: «Вторая сестра, ты можешь сидеть в карете. Фен Дай сядет с водителем кареты».

Теперь, когда это была холодная и суровая зима, если бы молодая мисс, как Фен Дай, сидела снаружи на протяжении всей поездки в поместье Фэн, даже если она не замерзнет до смерти, она потеряет слой кожи. Как могла Фэн Юй Хэн согласиться на это.

«Большое спасибо за такое предложение четвертой сестры, но воздух очень холодный. Если ты будешь сидеть снаружи, как сестра может быть спокойной. Дворец уже подготовил для меня карету. Я возьму Сян Ронг с собой, так что ваша карета станет немного более просторной». После того, как она закончила говорить, она даже не взглянула на Фен Дай и Чэнь Юй, а затем позвала Сян Ронг в другом направлении.

Сян Ронг радовалась в своем сердце, но была немного обеспокоена: «Старшая сестра и четвертая сестра не будут сердиться, верно?»

Она рассмеялась: «Как они не могут сердиться».

«Тогда давай ...» Сян Ронг хотела сказать, тогда давайте объясним это им, но после дальнейших размышлений почувствовала, что что-то не так. Положение в семье было другим. Ее вторая сестра была дочерью первой жены. Наложница мать Яо стала главной женой. Почему она должна заботиться о том, как чувствовала себя Фэн Чэнь Юй? Маленькая девочка тщательно подумала об этом, а затем счастливо улыбнулась: «Сян Ронг сделает то же, что говорит вторая сестра».

«Это правильное решение». Фэн Юй Хэн ущипнула щеки Сян Ронг, а затем указала на переднюю карету: «Это она».

Сян Ронг широко раскрыла глаза от удивления. Она увидела, что карета была сделана с использованием красного и желтого дерева. Она не могла вспомнить название дерева, но, как бы она ни смотрела на нее, она выглядела намного лучше, чем бывшая карета Фэн Чэнь Юй. Не упоминая деревянные резные фигурки на верхней части кареты, которые были сделаны с использованием дорогого материала, и занавески из дымчатой шелковой марли.

«Карета выполнена из желтого розового дерева. Скульптуры сверху сделаны из самого дорогого вида агара». Фэн Юй Хэн объяснила Сян Ронг: «Смоляная шелковая марля - это то, что ты узнаешь. Садись в карету. В карете еще одна приятная вещь».

Двое подошли к карете, дворцовый слуга поставил стул. Фэн Юй Хэн забралась в карету первая, затем протянула руку, чтобы помочь Сян Ронг. Сян Ронг подняла занавес и вошла в экипаж. Она сразу увидела невероятно большую ночную люминесцентную жемчужину на потолке и хрустальный стол с набором хрустальных чашек. Она сразу же была ошеломлена.

Долгое время девочка не могла сказать ни слова. Стоя, ошеломленная, она даже не знала, когда Фэн Юй Хэн успела налить себе чашку чая и начала пить.

«Сядь, скоро появится водитель». Она заговорила, чтобы напомнить ей. Только тогда Сян Ронг пришла в себя.

Как только она села, водитель привел карету в движение. Две лошади быстро потянули карету вперед.

«Лошади были обучены девятым принцем на северо-западе. В тот день, когда я вернулась в столицу, он также вернулся в суд. Он вернул немного, но я не думала, что сегодня воспользуюсь этим».

Сян Ронг подняла чашку чая и вдруг наполнила рот чаем. Затем она тщательно распробовала его. Казалось, не было слишком большой разницы во вкусе. Но это был ее первый раз, когда она пила чай из чашки из хрусталя. Она немного нервничала, беспокоясь, что она может поскользнуться и сломать чашку.

Фэн Юй Хэн наблюдала за этой девушкой и посчитала это забавным, начав дразнить ее: «В будущем, если ты найдешь идеального мужа, количество приятных вещей определенно не будет меньше, чем у меня».

«Вторая сестра знает, как дразнить Сян Ронг». Лицо девочки покраснело, когда она отвернулась, не желая смотреть на нее.

Фэн Юй Хэн, однако, моргнула и спросила: «Я не знаю, какую одежду я просила, чтобы седьмой брат отправил тебе, но получила ли ты ее?»

«О!» Сян Ронг была ошеломлена: «Одежда действительно была отправлена второй сестрой?»

Фэн Юй Хэн улыбнулась: «Это твое выражение, это радость или разочарование?»

Лицо Сян Ронг снова покраснело от ее слов. Покрывая рот, она не знала, как она должна реагировать.

Фэн Юй Хэн не слишком беспокоила ее и сказала: «Именно я сказала седьмому брату, подготовить комплект зимней одежды для тебя, чтобы войти во дворец, но это была только просьба. Все от ткани до внешнего вида было принято седьмым братом. Таким образом, правильно говоря, я только упомянула, что хочу дать тебе комплект одежды. Человек, который действительно подарил ее, был седьмым братом».

Маленькие щеки Сян Ронг были настолько красными, что, казалось, что они кровоточат. Она быстро подняла руки, чтобы прикрыть их. С застенчивым лицом она больше не хотела говорить.

Фэн Юй Хэн только осторожно рассмеялась, но ничего не сказала. В этом мире было много трудностей в отношениях, она не собиралась никому помогать, но она все же надеялась, что люди, о которых она заботится, будут иметь хорошее будущее.

Люди усдаьбы Фэн наконец вернулись. Карета Фэн Цзинь Юаня ехала немного быстрее и вернулась первой. По возвращении, он рассказывал людям в поместье о событиях банкета. Когда сестры вышли из своих экипажей, они увидели, что все в семье Фэн стояли во дворе помимо матриарха, которая все еще находилась в постели.

Фэн Цзинь Юань стоял рядом с Яо Ши. Ши, Хан Ши, а также Цзинь Чжэнь стояли позади них. Добавив всех слуг и личную слугу матриарха, бабушку Чжао, он чувствовал себя очень живым.

Однако на лице Яо Ши не было следа счастья. Она просто стояла с невыразительным лицом. Хотя она была полна энергии, она была лишена каких-либо человеческих эмоций.

Дыхание Хан Ши было не очень стабильным. Было ясно, что она уже разозлилась. Кроме того, она надеялась, что Фэн Чэнь Юй разорила всех, так что у Фен Дай может быть хорошее будущее в семье Фэн, но прежде чем эта мечта могла стать явью, Фэн Цзинь Юань фактически сказал ей, что Император вернул Яо Ши на должность главной жены. Это разрушило все ее надежды.

В отличие от Хан Ши, у Ан Ши и Цзинь Чжэнь были счастливые взгляды на их лицах. Увидев, как Фэн Юй Хэн и Сян Ронг вошли в первую очередь, они почувствовали, что их сердца ослабли.

Когда Цзинь Чжэнь увидела Фэн Юй Хэн, она чуть не заплакала. Она пережила дни, защищаясь от Фэн Чэнь Юй, которая ежедневно вызывала у нее проблемы. Ночью за ночь она не могла спать. Те неприятные дни, наконец, подошли к концу!

Фэн Юй Хэн подняла голову и огляделась. В конце концов, ее взгляд приземлился на Яо Ши.

Взгляды матери и дочери встретились, и в глазах Яо Ши появились слезы. Фэн Юй Хэн быстро сделала пару шагов вперед и опустилась на колени перед Яо Ши, громко говоря: «А-Хэнг приветствует ... мать!»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 180**

Глава 180 – Оглашая императорский указ

Будучи названной матерью, Яо Ши почувствовала нарастание скорби и печали за те годы, которые она страдала.

Яо Ши прикрыла рот, но все еще не могла сдержать звуки всхлипывания. Ван Чуан и Хуан Цюань стояли рядом с ней, когда они смотрели на Фэн Юй Хэн со слезами на глазах. Они произносят: «Спасибо». Спасибо, вторая юная мисс, за то, что вы просили о нашем прощении и пощадили нашу жизнь.

Сян Ронг быстро пошла вперед и опустилась на колени рядом с Фэн Юй Хэн. Поклонившись Яо Ши, она сказала: «Сян Ронг приветствует мать».

Яо Ши уже не могла терпеть и начала плакать.

Некоторое время люди в поместье Фэн вздыхали от волнения. Даже Фэн Цзинь Юань вспоминал время, когда семья Яо процветала. Насколько хорошо показала себя Яо Ши в управлении поместьем Фэн.

Увидев, как все всхлипывают, Фен Дай моргнула и тут же отреагировала. Она собиралась скопировать Сян Ронг и поклониться; однако она услышала, как Фэн Чэнь Юй сказала: «Как только ты примешь ее мать, не будет никаких шансов для тебя и твоей матери».

С этими словами Фен Дай остановилась на месте.

Фэн Цзинь Юань немного обрадовался. Эта вторая дочь его не принесла этого кота домой. Это более или менее позволило бы ему быть менее напуганным. Он лично видел, как кошка откусывает палец молодой мисс семьи Бу. Нахождение такого рода существ в доме всегда держало людей в беспокойстве. Наблюдая за тем, как все рыдают какое-то время, он не мог не почувствовать скуку. Он решил, что может разбить эту несчастливую атмосферу: «Первоначально это было хорошо. В чем смысл такого плача? День уже поздний, нужно отдыхать!»

Фэн Юй Хэн, однако, не согласилась: «А-Хэнг только вернулась в поместье. Естественно, я должна поздороваться с бабушкой».

Когда бабушка Чжао, которая стояла в толпе, услышала это, ее более ранние рыдания стали громче «Вторая молодая мисс! Старшая мадам действительно скучала по тебе! Пойдите к старшей мадам. Она проводит свои дни, настаивая на том, что вторая молодая мисс не умерла вообще. Ее глаза почти ослепли от плача».

Эти слова были немного преувеличением, но это было правдой. Матриарх действительно провела свои дни в печали над смертью Фэн Юй Хэн. Она тоже была раздосадована, потому что не могла встать с постели. Чем больше она думала об этом, тем более злой она становилась. Ее десны опухли, и ее горло не давало ей говорить. Теперь она могла только смотреть вверх и фыркать.

Когда она услышала известие о том, что Фэн Юй Хэн не умерла и вместо этого вошла во дворец, даже получив титул принцессы графства, матриарх в восторге даже хотела подняться с кровати. В конце концов, однако, ее тело не смогло выполнить эту задачу. Она попробовала несколько раз, но не могла двигаться. Она могла только отправить бабушку Чжао на передний двор, чтобы взглянуть.

Фэн Юй Хэн слышала, как Бан Цзоу упоминал об этом раньше, и знала, что матриарх действительно волновалась о ней. Хотя это не заставило ее чувствовать себя тронутой, это было лучше, чем вернуться в усадьбу, где никто не заботился о ней.

«Пойдемте!» Фэн Юй Хэн позвала Яо Ши и направилась в сторону дворца Шу Я. «Это также даст мне возможность взглянуть на травму спины бабушки. Я, не находясь в поместье, действительно заставила бабушку страдать от некоторых серьезных обид».

Остальные не пошли за ней и остались во дворе. Только Фэн Юй Хэн, Яо Ши и бабушка Чжао ушли с Хуан Цюань и Ван Чуан. Фэн Цзинь Юань наблюдал за маленькой фигурой спереди и внезапно почувствовал странное чувство в сердце.

Шпилька в виде феникса, лук, титул принцессы графства, вотчина ... Среди его дочерей, у кого на самом деле был аспект феникса?

Группа Фэн Юй Хэн прибыла во внутренний двор Шу Я, и служанка сразу же встретила их в панике. Увидев, что Фэн Юй Хэн действительно вернулась, она тут же улыбнулась: «Этот слуга кланяется второй молодой мисс!» Слуга знала, как иметь дело с людьми. Увидев Фэн Юй Хэн, она не произносила много слов, прежде чем три раза поклонилась. Только тогда она сказала: «Старшая мадам действительно не надеялась ни на что, но вторая молодая мисс вернулась!»

Бабушка Чжао вытерла еще несколько слез и услышала, как Фэн Юй Хэн спросила слугу: «Как бабушка?»

Слуга повела их внутрь, отвечая: «Вначале она плакала. Узнав, что вторая молодая мисс все еще жива, она с тревогой хотела встать с постели. Двое других слуг удерживают ее».

Фэн Юй Хэн не задавала никаких дополнительных вопросов и не увеличивала свой темп. Всего несколькими шагами она вошла в комнату и услышала крик: «Найди носилки! Быстро найдите носилки! Моя внучка вернулась, так как я могу лежать здесь. Я должна пойти к воротам, чтобы поприветствовать ее! Моя бедная внучка! Моя бедная А-Хэнг!»

«Бабушка!» В ее сердце поднялось тепло. Забегая вперед, две девочки-слуги со стороны матриарха быстро уступили: «А-Хэнг вернулась».

Она протянула руку и взяла руку матриарха, почувствовав настоящую привязанность.

Матриарх была ошеломлена, а затем широко раскрыла глаза. Долгое время она не издавала ни звука. Бабушка Чжао немного волновалась и подталкивала ее, тихо говоря: «Старшая мадам, вторая молодая мисс вернулась».

«Моя А-Хэнг!» Внезапно матриарх громко начала плакать. Добавив свой хриплый голос, ее крики были довольно душераздирающими.

Яо Ши не могла справиться с таким и вытирала слезы. В то же время она жаловалась на холодную и бесчувственную усадьбу Фэн. «А-Хэнг». Она говорила, вытирая слезы: «У твоей бабушки действительно много трудностей. Даже эта травма спины была результатом того, что она хотела выразить свой гнев за тебя, ударив Хан Ши. В результате она потянула спину».

Фэн Юй Хэн слышала о том, что случилось в тот день, и кивнула: «Бабушка, ты не должна волноваться. А-Хэнг может справиться с этим. А-Хэнг вернулась и определенно не допустит, чтобы бабушка терпела такие трудности».

Бабушка и внучка беседовали некоторое время, и настроение матриарха окончательно стабилизировалось. Еще раз взглянув на Яо Ши, она внезапно вспомнила новости, которые она слышала раньше, и быстро спросила: «Император действительно постановил вернуть вас на должность в качестве главной жены?»

Яо Ши кивнула, не показывая счастья на ее лице. Для нее эта новость не вызывала радости. У нее больше не осталось следов чувств к Фэн Цзинь Юаню. В качестве наложницы ей пришлось бы думать о том, как сохранить свою жизнь. Но в качестве главной жены ей не пришлось бы думать о будущем своих детей, поэтому нужно было прикусить язык и принять это.

Матриарх могла видеть, что Яо Ши была недовольна, но не знал, как она должна ее успокоить. Вместо этого она тяжело вздохнула и сказала: «Подумай больше о детях. Сын и дочь первой жены определенно звучат лучше, чем сын и дочь наложницы».

Яо Ши кивнула: «Невестка понимает». То, как она называла себя, тоже изменилось. Только тогда матриарх улыбнулась про себя.

К сожалению, эта улыбка длилась недолго, и она услышала, как Фэн Юй Хэн сказала бабушке Чжао: «Отправиться ли бабушка обратно на передний двор, чтобы позвать отца и всех остальных в поместье во внутренний двор Шу Я. Просто скажите, что у А-Хэнг все еще есть императорский указ, который еще не был прочитан».

«Есть еще императорский указ?» Все были ошеломлены, и матриарх быстро спросила ее: «Какой указ остается? Он хороший или плохой?»

Фэн Юй Хэн слабо улыбнулась, но не сказала.

У бабушки Чжао не было другого выбора, и она могла делать только то, что было приказано, быстро уходя.

Яо Ши также бросила любопытный взгляд на нее и увидела, что Фэн Юй Хэн успокаивала ее.

Три мастера в комнате больше не говорили. Матриарх лежала в постели, ее глаза вращались дико. В ее сердце она не догадывалась о содержании имперского декрета Фэн Юй Хэн. Поскольку Яо Ши стала главной женой, и она сама стала принцессой графства, что еще может случиться с семьей Фэн?

Независимо от того, как долго размышляла матриарх, она не могла понять; однако, поскольку все в поместье были вызваны, это определенно было связано с семьей Фэн. В ее сердце появилось слабое беспокойство. Когда Фэн Юй Хэн вернулась, она была счастлива, но она также боялась, что эта вторая внучка принесет плохие новости семье Фэн. В нынешней ситуации семья Фэн по-настоящему не могла справиться с тем, что с ней связано!

Вскоре после этого все в поместье последовали за Фэн Цзинь Юанем и быстро вошли во внутренний двор Шу Я. Выражение лица Фэн Цзинь Юаня было мрачным, и взгляд на его лице был чрезвычайно угнетающим. Сян Ронг была вызвана к нему, когда он шел и тихо спрашивал: «Отец еще раз спрашивает. Неужели вы не знаете, о чем императорский указ в руке второй сестры?»

Сян Ронг чуть не плакала. Весь путь, Фэн Цзинь Юань спрашивал ее, но она действительно ничего не слышала об императорском указе!

Только увидев, что он не может получить ответы, Фэн Цзинь Юань покачал головой и вздохнул. Сделав большой шаг, он вошел в комнату матриарха. Люди, стоявшие за ним, быстро следовали, когда Ан Ши успокаивала Сян Ронг: «Все в порядке. Твой отец просто спрашивает. Он тебя не обвинит».

Сян Ронг кивнула. Независимо от того, винил ли он ее, она на самом деле не возражала. Она знала, насколько холоден этот отец, поэтому у нее не было никаких реальных надежд на то, что будет показана какая-нибудь отцовская любовь.

Наконец, все вошли в комнату. Матриарх повернулась, чтобы взглянуть на Фэн Цзинь Юаня и специально указала на Фэн Юй Хэн, чтобы он хорошо посмотрел, действительно ли это его дочь. Ей особенно хотелось разобраться в долге, заявив, что ее вторая внучка умерла. Но императорский указ Фэн Юй Хэн ощущался как большой валун, лежащий на груди. Ей почти казалось, что она не может дышать.

«Ты сказала, что есть еще императорский указ?» Фэн Цзинь Юань даже не назвал ей и прямо бросился к главной теме.

Фэн Юй Хэн улыбнулась и встала. Не отвечая, она ответила вопросом: «Отец, теперь, когда моя мать вернулась на должность первой жены, вы счастливы или несчастны?»

Фэн Цзинь Юань не думал, что она задаст такой вопрос, поэтому он был слегка удивлен. После этого он сказал: «Естественно, отец счастлив». Этот ответ был наполовину правдоподобным и наполовину фальшивым. С точки зрения его чувств, Яо Ши не имела места в его сердце. Тем не менее, с точки зрения общей ситуации семьи Фэн и учитывая, как Император уже начал хорошо обращаться с семьей Яо, повторное назначение Яо Ши в качестве главной жены было выгодно для семьи Фэн. Таким образом, он добавил: «У вашей матери было большое количество трудностей в жизни. Отец обязательно компенсирует это».

Брови Яо Ши напрягались все сильнее, она бессознательно отступила на полшага позади Фэн Юй Хэн. Отстраняя взгляд, она даже не хотела смотреть на него.

Фэн Юй Хэн твердо держалась за Яо Ши, а также спросила ее: «Не учитывая меня и Цзы Руи, А-Хэнг только спросит тебя, ты хочешь быть главной женой семьи Фэн и его официальной женой?»

Яо Ши покачала головой: «Я не хочу».

Фэн Цзинь Юань чувствовал себя крайне расстроенным и яростно кричал: «Если вы этого не хотите, тогда вы не знаете, что для вас полезно!»

Только тогда Яо Ши посмотрела на него с сердитым выражением: «Когда моя семья Яо страдала, вы бросили нас троих, мать и детей, вглубь гор. Теперь, когда моя семья Яо начала возвращаться, вы знаете, как показать добрую волю. Фэн Цзинь Юань, какой ты человек?»

С этими словами она произнесла мысли всех наложниц, в том числе Хан Ши.

Это были люди, которые много лет жили с Фэн Цзинь Юанем. Поведение Фэн Цзинь Юаня было тем, что они все видели сами. То, что сказала Яо Ши, было правдой. Этот человек определенно не рискнул бы для женщины, даже если бы она была его официальной женой.

Столкнувшись с вопросом Яо Ши, Фэн Цзинь Юань не знал, как ему следует реагировать. В то время все было решено им. Теперь, когда они начали требовать платы своих долгов, он действительно потерял дар речи.

Но он был недоволен тем, что Яо Ши не потеряла дар речи, поэтому он сказал: «Возвращение на должность главной жены было намерением Императора. Если у вас есть какие-то возражения, иди прямо к Императору!»

«Нет необходимости», - заговорила Фэн Юй Хэн, и на ее лице появилась слабая улыбка. «Эта графская принцесса уже вернулась домой. Естественно, мне нужно защитить свою мать; кроме того, Император уже выразил свою волю». Когда она заговорила, она протянула руку в рукав и вытащила имперский указ. «Имперский указ доставлен. Премьер-министр Фэн Цзинь Юань и все присутствующие в усадьбе услышьте его!»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 181**

Глава 181 – Право взаимного развода

Фэн Цзинь Юань не смел быть пренебрежительным. Подняв халат, он опустился на колени на земле: «Официальный чиновник Фэн Цзинь Юань получил императорский указ!»

Женщины позади него также опустились на колени. Яо Ши тоже обернулась и опустилась на колени перед ней. У всех оставалось ощущение беспокойства, поскольку все они пытались угадать содержание этого имперского указа.

Но на самом деле содержание императорского указа было очень простым. Всего несколько слов, порядок поместья Фэн был еще раз потрясен: «Дочь семьи Яо, Яо Цянь Роу, мы даем вам право на взаимный развод с Фэн Цзинь Юанем».

Фэн Цзинь Юань был озадачен этим и вдруг поднял голову, спеша спросить: «Что ты сказала?»

Яо Ши тоже была очень шокирована. Чуть раньше она думала о том, как ей следует общаться с Фэн Цзинь Юанем, поскольку она снова стала главной женой. Она также задавалась вопросом, что она будет делать, если он хочет остаться на ночь в павильоне Тонг Шэн и сможет ли она выгнать его. Но в мгновение ока Фэн Юй Хэн объявила о таком великом праве для нее.

«Отец обознался». Фэн Юй Хэн повернула императорский указ и позволила Фэн Цзинь Юаню увидеть: «Это был отец Император, который сказал это, и это не намерение А-Хэнг».

«Это ...» Фэн Цзинь Юань никогда не думал, что такой капризный Император действительно передаст такой имперский указ! Предоставление женщине права на взаимный развод с мужем, это было то, чего никогда не было в истории, не говоря уже о Да Шун!

Фэн Цзинь Юань молчал.

Люди семьи Фэн тоже потеряли дар речи.

Матриарх лежала в постели, широко раскрыв рот, но она не могла издавать ни звука. Пока эта вторая дочь не вернулась, она каждый день думала о ней. Однако, вернувшись, она принесла ряд неожиданных сюрпризов в семью Фэн. Поскольку право взаимного развода находиться в руках женщины, насколько велика была унизительность для мужчины?

Конечно, когда некоторые люди были счастливы, были другие, которые бы волновались, поэтому, когда некоторые люди были обеспокоены, другие были бы счастливы. Например, Чэнь Юй и Фен Дай вместе с Хан Ши были очень счастливы, услышав этот имперский указ. Хан Ши рассмеялась еще больше над Фэн Юй Хэн, поскольку она чувствовала, что она разрушила себя своими собственными умственными способностями. На самом деле получить такой имперский указ для своей матери, она действительно не знала, помогала ли она Яо Ши или копала ей яму.

Однако она не знала, что положение главной жены семьи Фэн совершенно бесполезно в глазах Яо Ши и Фэн Юй Хэн. Фэн Юй Хэн определенно не позволила бы Яо Ши находиться под гнетом этой усадьбы Фэн. Моя жизнь принадлежит мне, а не небесам. Если даже небеса не имеют права говорить, то почему же усадьба Фэн может?

«Мать». Фэн Юй Хэн посмотрела на Яо Ши: «Позаботьтесь об императорском указе. В будущем, если ...»

«Нет необходимости продолжать!» Яо Ши протянула руку и приняла императорский указ. Не дожидаясь, когда Фэн Юй Хэн закончит говорить, она приняла решение: «На сегодняшний день я буду разводиться с Фэн Цзинь Юанем! Я пройду этот развод в качестве главной жены. Мои дети по-прежнему будут сыном семьи Фэн и дочерью первой жены. Конечно, если у премьер-министра Фэн есть другие договоренности, я ничего не скажу. Я верю, что моим детям не придется полагаться на славу семьи Фэн, чтобы выжить. Одному из них был лично присвоен титул принцессы графства и дарована земля, а другой был личным учеником императорского учителя. Есть ли какой-то страх, что у них не будет хорошего будущего!»

Яо Ши знала об угрозах и перечисляла благородное положение каждого из ее детей. Фэн Цзинь Юань, подумайте об этом сами. Вы осмеливаетесь принять меры против таких детей?

Фэн Цзинь Юань был так разъярен, что его чуть не вырвало! Он понимал в глубине души, что даже если Яо Ши разведется с ним, эта пара детей определенно осталась бы сыном семьи Фэн и дочерью первой жены. В этой жизни, если Император ничего не сказал, он не посмел бы предпринять какие-либо действия против братьев и сестер.

«Цянь Роу!» Матриарх громко крикнула ей: «Ты должна думать осторожно!»

Даже Ан Ши немного волновалась и потянула Яо Ши за руку: «Старшая сестра, ты, наконец, избавилась от всех неприятностей. Зачем переживать всё это?»

Однако Сян Ронг слегка покачала головой и потянулась к Ан Ши, тихо сказав: «Мать не права».

Ан Ши не поняла и отругала Сян Ронг: «Как такой маленький ребенок может что-то понимать?» Затем она посоветовала Яо Ши: «Вы уже много лет терпели лишения. Теперь, когда позиция главной жены вернулась в руки старшей сестры, почему вы хотите уступить?»

Яо Ши слегка улыбнулась и встала. Обратившись к каждому в семье Фэн, она подняла имперский указ в своих руках и громко сказала: «Я, дочь Яо Сянь, Яо Цянь Роу, объявляю о своем разводе с Фэн Цзинь Юанем. С этого дня брак между мужчиной и женщиной больше не имеет значения!»

С имперским декретом, даже если бы Фэн Цзинь Юань был против, что он мог сказать? Он мог только свирепо взглянуть на Яо Ши и сказать сквозь зубы: «Я только надеюсь, что вы не пожалеете!»

«Я определенно не пожалею об этом».

С этими словами она разорвала все отношения с Фэн Цзинь Юанем.

Фэн Юй Хэн с улыбкой посмотрела на Яо Ши и сразу же изменила то, как она говорила: «Дорогая мама, с сегодняшнего дня, А-Хэнг и Цзы Руи защитят тебя».

Сян Ронг тоже встала и подошла к Яо Ши, а затем поклонилась: «Тетя Яо, поздравляю».

«Вы позор!» С поздравлениями Сян Ронг Фэн Цзинь Юань был взбешен. Принцесса графства не была тем, кого он мог ударить, но он мог ударить эту дочь. Таким образом, он встал и поднял руку, чтобы нанести удар по Сян Ронг.

«Отец». Прежде чем он смог атаковать, Фэн Юй Хэн заговорила: «Было бы лучше, если бы вы не оскорбили всех своих дочерей сразу. Прежде чем ударить ее, подумайте о том, что осталось».

Рука Фэн Цзинь Юаня была остановлена. То, что сказала Фэн Юй Хэн, было верно. Если он ударит Сян Ронг, он потеряет любовь другой дочери. Эта третья дочь уже была тем, кто ладил с Фэн Юй Хэн. Если бы он принял меры сейчас, она могла бы стать еще холоднее. Из оставшихся двух Чэнь Юй уже была частично потерянным человеком, а Фен Дай не была тем, кого можно было представить.

Его сердце дрожало от удушающего чувства. Рука, которую он поднял, была опущена. Глядя на Сян Ронг, затем глядя на Яо Ши, он, наконец, обратил свой взгляд на лицо Фэн Юй Хэн.

Фэн Цзинь Юань начал испытывать сожаление. Он сожалел об изгнании Яо Ши из поместья. Он сожалел о том, что отправил мать и детей в горы Северо-Запада. Но кто знал, что отношение яростного Императора к семье Яо так улучшится? Кто бы знал, что Фэн Юй Хэн будет иметь такие яркие перспективы, как сегодня? Кроме того, кто мог знать, что загадочный и капризный девятый принц будет так озабочен его второй дочерью?

Фэн Цзинь Юань почувствовал бесконечное количество отчаяния. Глядя на Фэн Юй Хэн, он глупо спросил: «Если бы отец не отправил вас на северо-запад, разве был бы такой результат сегодня?»

Фэн Юй Хэн внезапно показала блестящую улыбку. Как будто она была фениксом, просто перерожденным от пламени с ослепительными крыльями, она сказала Фэн Цзинь Юаню правду: «Если бы не три года в горах на северо-западе, меня сегодня не было бы. Отец, твоя дочь уже не такая, как раньше».

Фэн Цзинь Юань покинул двор Шу Я при поддержке Чэнь Юй, хотя Чэнь Юй неоднократно говорила ему: «Отец, не унывай. Независимо от того, Чэнь Юй всегда будет стоять на стороне отца. Чэнь Юй не оставит отца».

Но как ему могла помочь Чэнь Юй?

Болезнь третьей принцессы была излечена, а нефритовая шахта принца больше не была его. У армии, которую он поднимал снаружи, не хватало запасов, и его семья Фэн больше не поддерживала семью Чэнь. Они еще не начали сотрудничать, но как это закончится? Он тщательно выбрал третьего принца, но он не думал, что у него будет такой результат.

«Отец». Оба пошли впереди, и Чэнь Юй наклонилась к Фэн Цзинь Юаню. Опустив голос, она сказала: «Прямо перед отъездом из округа Фэн Тонг, третий дядя пришел посмотреть Чэнь Юй. Он дал мне несколько банкнот. Если отец должен их использовать, вы должны сказать Чэнь Юй».

Он был поражен и подсознательно спросил: «Сколько там?»

«Один миллион таэлей».

«Так много?» Фэн Цзинь Юань был немного удивлен: «Разве семья Чэнь не продала свой бизнес в столице, как они получили так много денег?» Он не пошел дальше, но стал это обдумывать. Чтобы дать такую большую сумму Чэнь Юй, казалось, что богатство семьи Чэнь все еще было довольно существенным.

«Они закрыли свой бизнес в столице, но они все еще ведут дела из провинции». Чэнь Юй сопровождала Фэн Цзинь Юаня до входа в Сосновый двор, но не входила: «Чэнь Юй не знает, что можно сделать, чтобы помочь отцу, и я действительно чувствую себя в недоумении. Надеюсь, отец будет заботиться о своем теле. Когда отец встретится с неприятностями, вы должны рассказать об этом Чэнь Юй». Она произнесла эти слова, затем повернулась и ушла.

Фэн Цзинь Юань наблюдал за фигурой Чэнь Юй и вспоминал об усилиях, которые он вложил в воспитание этой дочери. Ненависть, которую он испытывал к Фэн Цзы Хао, даже не могла быть решена, если он откопал его труп и еще больше изуродовал его. Если бы у него не было такого никчемного сына, его Чэнь Юй все еще была бы дочерью первой жены. Фэн Юй Хэн также не имела бы шанса стать принцессой графства, поэтому у Яо Ши было бы меньше шансов развестись с ним. Семья Фэн была бы такой же, как и раньше.

Все эти вещи были спровоцированы Фэн Цзы Хао!

Правильно! Он все еще должен был урегулировать свои долги с Фэн Цзы Хао. Хотя он уже был мертв, его воспитывала Чэнь Ши. Он мог беспокоить семью Чэнь, чтобы решить эту задолженность.

Семья Чэнь могла дать миллион для своей племянницы, поэтому он определенно мог получить еще больше денег из этой семьи.

К сожалению, хотя он и думал, что это верное решение, в это самое время в павильоне Тонг Шэн Фэн Юй Хэн отдавала приказы Ван Чуан и Хуан Цюань, чтобы позаботиться о чем-то очень близком Фэн Цзинь Юаню. «Выясните, чем занимается семья Чэнь вокруг Да Шун. Я действительно не знаю, изменились ли их дела в последнее время, учитывая, что у них было время, чтобы заблокировать меня от входа в графство Фэн Тонг. Для кого-то, кто носит такие недовольства, как я могла забыть об этом?»

Хуан Цюань и Ван Чуан были решительно настроены, особенно Хуан Цюань, который сразу же сказала: «Мы сожжем их, как мы их найдем».

Фэн Юй Хэн обратила внимание: «Все ли из дворца Юй создают пожары?»

Ван Чуан ответила: «Его Высочество однажды сказал, что огонь был самым удобным способом».

Она быстро покачала головой: «Это нехорошо. Сжигание дворца прекрасно, но магазин абсолютно нельзя сжечь. Просто исследуйте пока. После того, как вы закончите расследование, передайте находки Цин Юй. Попросите ее подумать о том, как превратить деньги семьи Чэнь в наши деньги».

Хуан Цюань и Ван Чуан чувствовали, что эта идея отличная. Хихикнув, они ушли, чтобы начать.

Яо Ши все время сидела рядом с Фэн Юй Хэно. Слушая, как они говорят, она чувствовала, что это было свежо и пугающе, что заставило ее немного нервничать.

Увидев, как обе девочки уходят, она быстро спросила: «Будет ли все в порядке? Все в семье Чэнь хорошо разбираются в бизнесе. Они управляли этими предприятиями более десяти лет. Как их можно легко уничтожить?»

Фэн Юй Хэн улыбнулась и сказала ей: «Мама, не волнуйся. Люди семьи Чэнь действительно искусны, но с нашей Цин Юй не так легко справиться. Кроме того, разве у нас нет Ван Чуан и Хуан Цюань. Они провели столько лет во дворце, так что не использовать некоторые трюки - это просто преступление».

Увидев, что она говорила с уверенностью, Яо Ши больше не возражала, только говоря: «Мать верит, что независимо от того, что ты делаешь, тебе это удастся». Сказав это, она вздохнула и подняла глаза, чтобы посмотреть на павильон Тонг Шэн. Она сказала: «С этого момента я больше не буду снова туда переезжать. Я прожила в этой усадьбе почти 20 лет, и я, наконец, свободна от нее».

Фэн Юй Хэн встала и подошла к Яо Ши. Держа руку Яо Ши, она сказала: «Во время банкета император сказал, что этот павильон Тонг Шэн станет усадьбой уезда, и главные ворота будут открыты. В будущем мать сможет войти и выйти, когда захочет. Тебе больше никогда не придется беспокоиться о мыслях семьи Фэн. Тетя Лан по-настоящему скучает по тебе. Когда у тебя будет время, просто отправляйся навестить ее». Увидев, что у Яо Ши все еще было усталое выражение, она подумала немного и добавила: «Действия Императора в последнее время, похоже, указывают на то, что дед и семья матери возвращаются в столицу. Мама, ты больше не сможешь полагаться на семью Фэн, как в прошлом. Независимо от того, сможет ли семья Яо устоять после возвращения в столицу, будет зависеть от твоей работы. Поэтому ты должна стать более энергичной. Даже если это не для тебя, ты должна приложить некоторые соображения для семьи Яо и для Цзы Руи и меня. Мы должны бороться, чтобы обеспечить себе хорошее будущее».

Ее слова повлияли на Яо Ши, было трудно описать чувства, появившиеся из ниоткуда. Казалось, что будущее, о котором рассказала ее дочь, было ярким. Ей казалось, что она возродилась, как Фэн Юй Хэн после возвращения в столицу.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 182**

Глава 182 – Кто затронул моего Мань Тоу?1

Через два дня павильон Тонг Шэн был переименован в «Главное управление округа Цзи Ан», и его главные ворота были открыты. Маленькие ворота, соединенные с поместьем Фэн, были еще больше уменьшены Фэн Юй Хэн.

Несмотря на все усилия Фэн Цзинь Юаня, направленные на подавление распространения новостей, не прошло и трех дней, пока его развод с Яо Ши стал известен во всей столице. Рассказчики в чайных домах просто опускали имя и рассказали о его поместье Фэн. Даже нищие на обочине дороги могли бы сказать несколько слов о разводе.

Другая история, которая распространялась вместе с рассказом о разводе премьер-министра, - исчезновение Бу Конга.

«Видимо, лорд Бу Бай Ци отправился на восток в поисках Бу Конга, но семья Бу получила сообщение, в котором говорилось, что его все еще не нашли». Ван Чуан расчесывала волосы Фэн Юй Хэн, рассказывая ей о событиях, о которых она услышала за последние пару дней.

Фэн Юй Хэн не поняла: «Почему лорд Бу отправился на поиски на Востоке?»

Ван Чуан сказала: «Потому что Бу Конг является генералом войск на восточной границе. Если бы он ушел, ему следовало бы отправиться на восток».

Фэн Юй Хэн так не думала: «Прежде всего, ему нужно понять, почему он должен был уйти. Ему также необходимо выяснить, где его видели в последний раз».

Это было то, что Ван Чуан знала очень хорошо: «В последний раз его видели, когда он возвращался из округа Фэн Тонг. Он выстрелил во все экипажи семьи Фэн и спорил с премьер-министром Фэн. Затем он взял кусочек белой ткани и сказал, что провожает молодую мисс».

Фэн Юй Хэн беспомощно сказала: «Ну, это так. Поскольку есть такая причина, он определенно не мог пойти в военный лагерь на Востоке. Бу Конг не глуп. Ты и я понимаем, что семья Фэн использует статус чиновников в качестве защиты. Если Бу Конг хочет иметь дело с семьей Фэн, совершенно не нужно приводить армию с восточной границы. Но если мы так думаем, это не значит, что все так думают. Если кто-то свяжет идеи вместе, это действительно будет смертельной катастрофой для семьи Бу».

«Молодая мисс хочет сказать, что Бу Конг все еще находится в округе Фэн Тонг?»

«Он должен был идти в этом направлении, но не для того, чтобы найти меня». Она поиграла с ее серьгами, а затем начала размышлять о действиях Бу Конга.

Ван Чуан больше ничего не спрашивала, вместо этого она думала про себя. Через некоторое время она выпустила звук «О!», А затем заговорила: «Может быть, у него есть другая цель? Поиск молодой мисс - это просто способ отвлечь внимание?»

Фэн Юй Хэн кивнула: «Должно быть так. Но этого не узнать так просто. Основываясь на том, что ты рассказала, его желание искать меня должно быть реальным, но в то же время у него должно быть что-то еще более важное. И этот вопрос, очень вероятно, не должен быть известен другим».

«Тогда это желание лорда Бу искать его на Востоке, просто способ отвлечения внимания других». Ван Чуан позаботилась о нескольких последних выпавших волосах, а затем похлопала ее по плечу: «Я закончила с твоими волосами. Молодая мисс, посмотри, довольна ли ты».

Фэн Юй Хэн никогда не заботилась слишком много о своей прическе. Как она однажды сказала, лучше всего просто связать волосы сзади; Тем не менее, Ван Чуан продолжала причесывать ей волосы каждый день. Она даже довольно часто меняла ее внешний вид, что придавало Фэн Юй Хэн хорошее настроение.

«Семья Бу всегда считала себя умнее и считала всех остальных глупыми». Она жестом указала Ван Чуан и продолжала говорить о Бу Конге: «Хотя такая уловка может обмануть большинство людей, для умных старых лисиц, нет никакого смысла. Надеюсь, что помимо нас, Император и Сюань Тянь Мин тоже догадались, но они просто хотят дать Бу Конгу еще немного времени, чтобы увидеть, какова его истинная цель».

Пока они разговаривали, вошла Цин Шуан. Этот слуга приехал в павильон Тонг Шэн, прежде чем отправился в графство Фэн Тонг. Она все время была здесь под управлением Фэн Юй Хэн. Она очень хорошо поработала над уборкой двора.

«Молодая мисс, есть несколько поздравительных подарков, которые были привезены. Список подарков уже записан. Пожалуйста, посмотрите». Цин Шуан передала список Фэн Юй Хэн, затем сделала несколько шагов и почтительно встала в сторону.

С тех пор, как павильон Тонг Шэн стал уездным центром и открыл свои ворота, бесконечный поток людей приходил к ней и поздравлял. В первый день почти весь императорский дворец поздравил ее. Бесконечное количество приятных вещей прибыло от представителей Императора и Императрицы, императорской наложницы Юй и различных имперских наложниц. Большинство подарков были предметы мебели. Были также ткани и одежда. На второй день были представители принцев, лордов, имперских дочерей и других важных фигур. И снова все было в порядке. На третий день чиновники и женщины их усадьбы пришли выразить свою добрую волю. Хотя вещи, которые они отправляли, не считались ценными, они все еще были хорошими вещами. Теперь, когда наступил четвертый день, люди, пришедшие посылать подарки, были из семей чиновников четвертого ранга и ниже. Качество подарков также снизилось, в конце концов, они были ограничены их рангами. Они действительно не могли дать никаких великих даров.

В предыдущие три дня Фэн Юй Хэн лично получала подарки, из-за которых она была чрезвычайно истощена. Сегодня Цин Шуан приняла решение и не вызвала ее. Вместо этого она сделала список подарков и передала их. Люди, пришедшие посылать подарки, также знали, что их ранги были низкими, поэтому они не были достойны личной встречи с графской принцессой. Возможность подарить подарок уже была достаточно редкой. Они даже наградили Цин Шуан большим количеством приятных вещей.

Фэн Юй Хэн быстро оглядела список и почувствовала, что проблем не было, поэтому она вернула его Цин Шуан. Затем она сказала ей: «Начиная с сегодняшнего дня, возьмите часть подарков, чтобы наградить слуг этой усадьбы. Что касается того, кому что будет присуждено, основывайте это на возрасте и предпочтениях. Или пусть они выбирают сами. Просто все записывайте. Когда Цин Юй вернется, сообщите ей».

Цин Шуан быстро поблагодарила ее за изящество, а затем покачала головой и сказала: «Молодая мисс, нет необходимости брать подарки. Сегодня этот слуга получил много замечательных вещей. Все, что делали мадам и молодая мисс, было великим. Этот слуга не смеет наслаждаться ими в одиночку и собирался упомянуть об этом, чтобы молодая мисс помогла слуге разделить их между нашими слугами».

Фэн Юй Хэн была очень довольна пониманием Цин Шуан, но она не могла принять эти вещи. Это было частью правил хозяина.

«Поскольку они были подарены тебе, позаботься о них. Не нужно беспокоиться о том, что у вас слишком много приятных вещей. В любом случае, наступит день, когда вам придется выходить замуж. Просто относитесь к этому как к сохранению приданого для себя. Предметы, которые будут передарены, будут взяты из подарков, которые были отправлены. У вас также будет часть».

Цин Шуан почувствовала волну эмоций. Фэн Юй Хэн была великодушной и доброй. Она считала это невозможным до тех пор, пока ее не выбрала Цин Юй в качестве ее слуги.

Она сразу же опустилась на колени и поклонилась Фэн Юй Хэн: «Этот слуга благодарит юную мисс за великую милость».

«Ты можешь встать. Здесь не так много правил. Вы были выбраны Цин Юй, поэтому я вам доверяю». С этими словами она не только покорила сердце Цин Шуан, но и отдавала Цин Юй достаточное количество уважения. Эти слуги, в конце концов, будут под руководством Цин Юй. Она знала, что ей нужно повысить престиж Цин Юй. Только так она могла успокоиться.

После того, как Цин Шуан поблагодарила ее, она ушла, чтобы разделить награду. Только Фэн Юй Хэн и Ван Чуан остались в комнате. Внезапно открытая дверь захлопнулась сама. Фэн Юй Хэн была потрясена, но сразу поняла, что произошло. Беспомощная, она сказала: «Бан Цзоу! В следующий раз, когда вы появляетесь, вы можете быть немного более креативным?»

Ван Чуан тоже потеряла дар речи. Он играл призрака в середине дня.

На их глазах Бан Цзоу появился из неоткуда.

«Зимой уже достаточно холодно, чтобы оставлять дверь открытой. Разве не хорошо, что я помог вам закрыть дверь?» Этот парень закатил глаза с невыразительным лицом. Затем он очень быстро помрачнел и сказал Фэн Юй Хэн: «Кот умер».

«Что?» Фэн Юй Хэн немедленно поднялась, услышав это: «Мань Тоу?». В тот день, после банкета, Император настоял на том, чтобы забрать кота, заявив, что он хотел бы поиграть с ним в течение нескольких дней. В то время она считала, что император определенно хотел использовать этого кота для улучшения отношений с императорской наложницей Юй, поэтому она согласилась. Кто мог предвидеть, что всего через несколько дней кот фактически умрет?

«Мастер, пожалуйста, сдержите свое горе». Бан Цзоу увидел выражение лица Фэн Юй Хэн и действительно не знал, что он должен сказать. Долго молча, это были слова, которые он придумал.

Ван Чуан сердито топнула: «Стой, какое горе. Быстро скажите нам, как он умер?»

«Видимо, после банкета он внезапно сошел с ума. Мало того, что он бегал повсюду, он даже бросился на землю и столкнулся с колоннами. Вначале Император считал, что он не привык к тому, чтобы быть с ним, поэтому он попросил наложниц поиграть с ним; однако, этот кот кусал всех людей, когда он их видел. Слуги дворца не посмели позволить Императору приблизиться, но они также не посмели ударить кота. Они могли только найти ему клетку. Император не позволил нам рассказать вам или имперской наложнице Юй, так как он боялся, что вы заберете кота. Кто знал, что через несколько дней он действительно умрет».

Фэн Юй Хэн почувствовала грусть в своем сердце. Этот кот был очень симпатичным, и он очень хорошо понимал ее эмоции. Когда она держала этого кота, она не хотела отпускать его. Она изначально думала, что Император будет играть с ним в течение десяти дней, прежде чем вернуть его ей. Она даже позволила Цин Лин и некоторым другим слугам сделать небольшую одежду. Они даже сделали три кошачьих туалета. Кто бы мог подумать, что они действительно услышат такие плохие новости.

«Мань Тоу не мог сойти с ума без причины. Я определенно не верю!» Фэн Юй Хэн почувствовала, как волна гнева вспыхнула в ее сердце. Черт возьми, уже было много людей, нацеленных на нее, теперь они прицелились в ее кота? «Что насчет трупа?» Она спросила Бан Цзоу: «Где труп?»

«Он все еще во дворце, но его Высочество седьмой принц сказал, что если хозяйка хочет, он может отправить его сюда».

«Я хочу! Конечно, я этого хочу!» Глаза Фэн Юй Хэн прищурились: «Я должна спросить у Мань Тоу, кто отравил его».

Бан Цзоу кивнул: «Тогда хозяин, просто ждите в поместье. Не выходите на улицу. Я пойду и верну его». В мгновение ока он исчез.

Ван Чуан помогла Фэн Юй Хэн вернуться на свое место. Огонь продолжал гореть в жаровне, но он не мог принести ни малейшего тепла.

«Молодая мисс считает, что кто-то предпринял какие-то действия?»

Фэн Юй Хэн покачала головой: «В принципе не было возможности». Она быстро вспомнила все, что произошло с того момента, как она получила кота до того, когда она передала его императору. Как правило, не должно было быть ничего, что могло бы произойти после того, как он достиг рук Императора. В конце концов, никто не обладал таким мужеством и такой способностью что-либо делать. Тогда это означало, что это произошло до этого.

Но как бы она ни думала об этом, она не верила, что когда-нибудь Мань Тоу приблизился к другим. Единственной возможностью было, когда он откусил палец Бу Ни Шан. Только в один миг он был не под ее контролем.

«Палец ...» Она подсознательно пробормотала. Казалось, что она что-то поняла. У нее начались какие-то расплывчатые размышления, но ей нужно было сделать еще один шаг для подтверждения.

«Молодая мисс, что ты сказала?» Ван Чуан не понимала, что она сказала.

Фэн Юй Хэн сказала ей: «В ночь банкета, Мань Тоу откусил палец Бу Ни Шан. Если я думаю правильно, то в этом должна быть проблема». Казалось, ей нужно будет провести тесты на Мань Тоу.

Бан Цзоу вернулся после того, как Фэн Юй Хэн закончила обед. Он не появлялся, но его голос был слышен в воздухе: «Его Высочество принес кота». После этого слуга из ворот сообщил: «Его Высочество принц Чун пришел посмотреть на молодую мисс».

«Быстро пригласите его!» Фэн Юй Хэн быстро встала, чтобы лично приветствовать его.

Когда она добралась до двора, она увидела Сюань Тянь Хуа в бледно-голубом халате, когда он протянул деревянную коробку. Она быстро подошла вперед, нахмурив брови и уставившись на коробку.

Затем она услышала, как Сюань Тянь Хуа мягко сказал ей: «Если ты сможешь найти разгадку, возможно, семья Бу скоро будет истреблена».

1: Автор допускает опечатку. Она изменила имя кота с Бао Цзы на Мань Тоу. Разумеется, оба слова означают паровую булочку, но у Бао Цзы есть начинка, в то время как у Мань Тоу нет.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 183**

Глава 183 – Бу Ни Шан, я отомщу тебе!

Сюань Тянь Хуа был приглашен Фэн Юй Хэн во внутренний двор в павильоне Тонг Шэн. Ван Чуан и Хуан Цюань заставили его ждать в зале. Фэн Юй Хэн несла деревянную коробку и бросилась прямо в свою комнату хранения медикаментов.

Занавески хранилища для хранения лекарств всегда были закрыты, потому что она сказала, что медицинские травы необходимо держать подальше от света. Конечно, самая важная причина заключалась в том, чтобы позволить ей войти в свое пространство, когда ей нужно. Люди павильона Тонг Шэн знали это. Как только она вошла в комнату хранения медикаментов, никто не мог нарушить ее покой, если это не было срочно. Так Фэн Юй Хэн могла сохранять тайну своих дел.

В операционной в помещении было множество инструментов для проведения исследования. Много лет она была военным офицером в армии. Она лечила живых и вскрывала мертвых. Хотя она не была судебным врачом, она была осведомлена о способах вскрытия.

Она проводила различные тесты в течение целого часа. Тело было подвергнуто различным современным испытаниям, что в конечном итоге дало заключение Фэн Юй Хэн.

Это был действительно палец, который вызвал проблему!

Ее удивило то, что яд в системе Мань Тоу был тем же, что и у нее.

Она сжала кулак, поскольку догадывалась, кто доставил Фэн Чэнь Юй и Фэн Цзы Хао наркотики. Теперь, когда она узнала об этом. Если это была Бу Ни Шан, это было очень легко понять. У нее были причины и мотивация совершить преступление. Добавив смерть Мань Тоу, Фэн Юй Хэн уже была уверена, что Бу Ни Шан положила препарат под ноготь и вошла во дворец. Если бы не случайность, возможно, она приняла бы меры на банкете.

Она ласкала труп Мань Тоу. Этот маленький парень защитил ее от нападения, но это стоило ему жизни.

Бу Ни Шан, долги крови должны быть погашены кровью. Кто знал, поняла ли она это.

Наконец, оставив комнату хранения лекарств, Сюань Тянь Хуа сидел в зале, пил чай, когда Фэн Юй Хэн вручила ему деревянную коробку и сказала: «Просто похороните его во дворце. Отец-император, безусловно, тоже будет с этим согласен».

Сюань Тянь Хуа кивнул и спросил: «Вы обнаружили причину?»

«Была проблема с пальцем Бу Ни Шан». Она повторила результаты своего обследования Сюань Тянь Хуа.

Сюань Тянь Хуа нахмурился, услышав это: «Если это так, то Бу Ни Шан также участвовала в этом деле в округе Фэн Тонг. Отец-император обязательно расследует смерть этого кота. Но если вы хотите действовать сами, я также могу помочь вам. Но сейчас не лучшее время, чтобы полностью уничтожить семью Бу, поскольку Бу Конг все не перешел к действию». Он начал анализировать ситуацию для Фэн Юй Хэн.

Фэн Юй Хэн поняла это рассуждение. У нее было понимание вопросов Бу Конга, и ей было известно, что император не будет игнорировать эту большую рыбу, чтобы принять меры против семьи Бу. «Мне нужна только Бу Ни Шан». Она приняла решение.

Сюань Тянь Хуа кивнул: «Хорошо, тогда позаботьтесь о себе. Если вам что-нибудь понадобится, приходите, пожалуйста, во дворец Чун». Он больше не оставался. Подняв деревянный ящик, он ушел.

Фэн Юй Хэн последовала за ним и быстро спросила: «Седьмой брат, когда Сюань Тянь Мин сможет вернуться?»

Он перестал идти и повернулся, чтобы сказать: «Трудно сказать».

«О». Она была немного разочарована: «Все в порядке. Седьмой брат, ты можешь вернуться. Будьте осторожны на обратном пути».

Он мягко ответил безразличным взглядом, прежде чем уйти.

Фэн Юй Хэн дернула Ван Чуан: «Я чувствую, что настроение седьмого брата сегодня было не самым хорошим».

Ван Чуан подумала, а потом вдруг воскликнула: «Как я могла забыть об этом?»

«В чем дело?» Она была любопытной.

«День памяти матери Его Высочества седьмого принца зимой. Этот слуга не помнит точного дня, но его Высочество каждую зиму оплакивает свою мать».

«Неудивительно». Она, наконец, поняла, почему Сюань Тянь Хуа, похоже, сегодня очень одинок. Подумав об этом, день памяти должен был быть в последние дни.

В ту ночь Фэн Юй Хэн покинула дом с Бан Цзоу и направилась прямо к усадьбе семьи Бу.

Бан Цзоу все еще ненавидел, что Фэн Юй Хэн не знала цигун. Сопровождение ее означало, что ему нужно было медленно идти с ней рядом. Она явно могла бежать, но она настояла на ходьбе. Это было действительно неудобно. «Мастер, если вы действительно не способны идти быстрее, я могу нести вас».

Фэн Юй Хэн схватила руку Бан Цзоу и сказала ему: «Попробуй».

Бан Цзоу попытался и обнаружил, что это сработало. Его настроение быстро улучшилось.

С помощью цигун их скорость значительно увеличилась. Когда они достигли переулка, ведущего к семье Бу, Бан Цзоу внезапно замедлился.

Фэн Юй Хэн не спросила его, по какой причине. Она знала, что Бан Цзоу не остановится без причины. В это время она также услышала звук какого-то движения.

Двое нашли уголок, чтобы спрятаться, затем посмотрели на улицу, однако они увидели, что две девочки поспешно идут в их сторону. Они шли, оглядываясь по сторонам, как будто боялись, что их раскроют.

У Фэн Юй Хэн была большая улыбка на ее лице, потому что она увидела, что эти девочки были Бу Ни Шан и ее служанка.

Она потянула Бан Цзоу: «Эй! Угадайте, куда, по-вашему, Бу Ни Шан уходит из усадьбы посреди ночи?»

Бан Цзоу покачал головой: «Откуда я знаю».

«Я предполагаю, что она встречает своего возлюбленного», - сказала Фэн Юй Хэн, указывая на Бу Ни Шан: «Посмотрите на пуговицы на ее воротнике. Одна находится в неправильном месте. Она явно немного нервничала, когда застегивала ее. Выйдя и сняв с себя одежду посреди ночи, если не встретится с любовником, то что еще это может быть».

Бан Цзоу был беспомощен: «Мастер, можете ли вы перестать говорить все это перед моим лицом».

Фэн Юй Хэн не избегала этих табу и больше не обращала внимания на Бан Цзоу. Она приехала за Бу Ни Шан, и теперь настала пора действовать. Ей удалось отправиться в усадьбу Бу.

Она тут же потянулась к рукаву и вытащила пару транквилизационных дротиков. Стремясь к двум людям в переулке, она позволила им полететь.

Бан Цзоу безучастно смотрел на Фэн Юй Хэн, и как она использовала скрытое оружие. Он не мог не проглотить слюну: «Мастер, если у вас было такое оружие, то зачем нужно было вести меня».

«Если бы я не привела тебя с собой, кто бы их нес?» Фэн Юй Хэн закатила глаза и указала на двух обморочных людей, сказав: «Быстро! Иди прямо сейчас!»

Бан Цзоу ничего не сказал и перешел к Бу Ни Шан. Когда он прошел рядом с ней, он достал небольшой пакет для бумаги. Открыв его, он насыпал белый порошок внутрь в рот Бу Ни Шан.

«Хотя это нельзя сравнить с препаратом, который она использовала, он по-прежнему остается одним из лучших препаратов, используемых в публичных домах столицы. Мастер, не волнуйся. Препарат имеет тот же эффект».

Фэн Юй Хэн кивнула: «Это хорошо. У нее есть шанс ощутить, как это на вкус».

«Что мы будем делать с ней?» Бан Цзоу закончил заполнять Бу Ни Шан наркотиками, а затем посмотрел на слугу: «Убить ее?»

«Не надо!» Губы Фэн Юй Хэн раздвинулись, когда она засмеялась: «Лекарство, применяемое моим скрытым оружием, достаточно сильное, чтобы она спала до рассвета. Через некоторое время мы поместим ее в ворота столицы. Когда она проснется, она сможет напрямую все рассказать».

Бан Цзоу не говорил, так как он прямо положил два тела на спину. Затем он жестом показал своим подбородком Фэн Юй Хэн: «Пойдемте! Сначала мы пойдем к воротам столицы, а потом я отведу вас в хорошее место».

Хорошее место, о котором говорил Бан Цзоу, было на самом деле просто толпой мужчин в пригородах столицы. После того, как Фэн Юй Хэн услышала, как он говорил о ситуации с толпой людей, она чуть не начала хлопать в ладоши.

Бу Ни Шан должна встретить такой конец. Ей действительно хотелось узнать, может ли эта девушка разбить свою голову после пробуждения.

«Мастер, кажется, что она реагирует». Эти двое уже достигли пригородов. Некоторое время спустя они перешли к толпе людей. Бан Цзоу внезапно проявил очень неестественное выражение лица и сказал: «Могу я посадить ее на землю и потащить?»

«Нет!» В глазах Фэн Юй Хэн показалась решительность: «Погубить ее, сделав ее уродливой или грязной, сделает лучший результат недостижимым».

Бан Цзоу советовал ей: «Мастер, вы переусердствуете. Даже если шлюху бросить в это место, нет никакой гарантии, что она останется живой».

«Даже тогда это нехорошо». Фэн Юй Хэн все еще не желала отказываться от своей затеи: «Просто понеси ее еще немного. Разве вы не сказали, что мы были почти на месте».

Бан Цзоу действительно делал все возможное, чтобы терпеть. Препарат вступал в силу, в дополнение к лекарству, которое Фэн Юй Хэн дала ей, чтобы облегчить анестезию. Вскоре она корчилась на спине Бан Цзоу. Время от времени пара ног обвивала его тело. Даже ее рот был непослушен, когда она прислонилась к шее Бан Цзоу. Добавив аморальные звуки, лицо Бан Цзоу стало ярко-красным, а его тело стало жестким.

Фэн Юй Хэн также беспокоилась и не могла не увеличить свой темп. Делая все возможное, чтобы не отставать от скорости Бан Цзоу, они бросились к толпе людей.

Когда они, наконец, прибыли, Бан Цзоу уже не мог выдержать. Используя свой цигун, он бросил Бу Ни Шан в середину.

Бу Ни Шан бросили довольно яростно. С ее падением она подсознательно вскрикнула от боли.

Однако эти крики разбудили мужчин, которые спали. Для этих людей, которые были очень чувствительны к женскому голосу, любое напоминание наполняло их сердца радостью. Один за другим они выбежали без надевания одежды, казалось бы, опасаясь, что кто-то возьмет на себя инициативу, если они придут поздно.

Фэн Юй Хэн привела Бан Цзоу на вершину стены. Они смотрели, как мужчины начали сражаться вначале за Бу Ни Шан. Что касается Бу Ни Шан, когда она услышала голоса мужчин, она начала подниматься на их тела. Затем мужчины отказались от боевых действий, так как они поднялись и начали насиловать ее.

Она потянула рукав Бан Цзоу: «Пошли. Давай вернемся. Здесь больше не на что смотреть».

Бан Цзоу поднял бровь. Не на что смотреть? Шоу только началось.

Он действительно хотел сказать несколько слов, чтобы высмеять Фэн Юй Хэн, но обнаружил, что выражение лица его хозяина не было хорошим. Таким образом, он не сказал ни слова, прежде чем увести ее от стены. Они начали идти назад.

Фэн Юй Хэн спросила Бан Цзоу: «Вы думаете, что я слишком жестока?»

Бан Цзоу был поражен и тут же покачал головой: «Как это можно считать жестоким. Это называется вкушение собственного лекарства».

«Да». Фэн Юй Хэн также подумала: «Я всегда очень четко относилась к любви и ненависти. Тех, кто относятся ко мне хорошо, я защищаю и люблю. Те, кто принимает меры против меня, я не позволю им жить счастливо. Сегодня это была Бу Ни Шан. В будущем, безусловно, будет еще больше людей. Для тех из вас, кто рядом со мной, я надеюсь, что вы меня не испугаетесь. Вы должны понимать, что в этом мире, если вы слабы, тогда вы будете страдать от издевательства и унижения».

Это то, к чему пришла Фэн Юй Хэн после отравления. Имея дело с врагами, она не могла просто перехитрить их. Независимо от того, насколько квалифицирована она со словами, враг не получит никакого реального урона. Иногда возникает необходимость принять меры. Ударяя их и заставляя людей, которые нанесли ей вред, быть неспособными ответить, был лучшим способом защитить себя.

Когда они вернулись в павильон Тонг Шэн, наступил рассвет. Ван Чуан и Хуан Цюань все время ждали во дворе. Увидев их возвращение, они быстро пошли вперед и спросили, как обстоят дела.

Фэн Юй Хэн рассказала Ван Чуан: «Когда солнце встанет, найдите кого-нибудь, чтобы отправить сообщение. Выберите кого-то, кто выглядит незнакомым и скажет, что в толпе людей в пригороде произошел кровавый инцидент. Попросите губернатора столицы расследовать».

«Этот слуга понимает». Ван Чуан кивнула в знак согласия. Затем она позаботилась о том, чтобы помочь Фэн Юй Хэн вернуться в свою комнату.

В тот день в полдень новости столицы просочились в павильон Тонг Шэн. В пригороде столицы была обнаружена старшая молодая мисс семьи Бу, Бу Ни Шан. Она была полностью обнаженной, а нижняя часть ее тела была в ужасном состоянии.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 184**

Глава 184 – Фэн Чэнь Юй, кто давал тебе право говорить мне «нет»?

В начале этого дня губернатор столицы возглавил группу людей и захватил группу подозреваемых для допроса в столице. После допроса первый человек, которого обвиняли в нападении на Бу Ни Шан, фактически провозгласил свою невиновность. Он доказывал, что Бу Ни Шан не была девственницей вообще.

Когда эта новость попала в павильон Тонг Шэн, Фэн Юй Хэн обедала. Она не чувствовала, что для Бу Ни Шан было странно не быть девственницей. Она даже сплетничала с Ван Чуан: «Прошлой ночью мы первоначально собирались схватить ее в поместье Бу, но мы столкнулись с Бу Ни Шан, когда она возвращалась в поместье. Если бы она была девственницей, мне было бы странно».

«Молодая мисс семьи Бу очень смелая». Ван Чуан вздохнула: «По сравнению с ней детей семьи Фэн можно считать послушными».

«Они немного лучше в этом отношении, по крайней мере». Фэн Юй Хэн не могла не попытаться проанализировать, с кем Бу Ни Шан собиралась встретиться, потому что она знала, что девушка не была слишком глупой. Она не собиралась встречаться с кем-то другим, кроме четвертого принца. Но она не знала, захочет ли четвертый принц принять падшую женщину после такого инцидента. Если он все еще хочет ее, ей нужно будет поверить в его любовь. Хотя, как бы она ни выглядела, четвертый принц, похоже, по-настоящему не любил Бу Ни Шан. Она положила свою миску и палочки для еды, затем ополоснула рот. Затем она указала Ван Чуан: «Пойдем со мной в поместье Фэн».

Она вошла в усадьбу Фэн через главные ворота. С тех пор, как павильон Тонг Шэн стал уездным центром и открыл свои главные ворота, Фэн Юй Хэн больше не использовала небольшие ворота во внутренний двор Лю. Ухоженная хозяйка Фэн Хи Чжун была довольно беспомощной. Каждый раз, когда она видела, как Фэн Юй Хэн приходила снаружи, она испытывала желание поклониться и поприветствовать ее. Она также не знала, следует ли назвать ее принцессой графства или второй юной мисс. К счастью, Фэн Юй Хэн не беспокоила ее. Каждый раз она проявляла инициативу, чтобы задать несколько вопросов, а затем быстро войти.

Предыдущие времена она приходила в поместье Фэн, главным образом, чтобы навестить матриарха. Во-первых, она пошла выразить почтение, а, во-вторых, проведать ее.

Сегодня, однако, целью Фэн Юй Хэн был двор Чэнь Юй. С таким оживленным событием, произошедшим в столице, ей пришлось найти кого-то, с кем можно было бы поделиться.

«Юная мисс». Ван Чуан наклонилась к стороне Фэн Юй Хэн и тихо сказала: «Слуга рассказал о случившемся, но я не знаю, направил ли он доклад премьер-министру Фэн или старшей мадам».

Фэн Юй Хэн ухмыльнулась: «Пусть делают, как им заблагорассудится. Я и Чэнь Юй - сестры. Я хочу поговорить с ней. Что насчет этого? Люди семьи Фэн скажут нет?»

Они пообщались по дороге и быстро прибыли во внутренний двор Фэн Чэнь Юй. С унылым видом стоял слуга у входа. Только услышав звук приближающихся шагов, она подняла голову. Увидев, что это была Фэн Юй Хэн, она сначала была шокирована, а затем быстро поклонилась: «Этот слуга выражает почтение второй молодой мисс».

Фэн Юй Хэн кивнула, но не остановилась: «Где твоя молодая мисс?»

Слуга бежала позади них и быстро ответила: «Самая старшая молодая мисс только что вернулась со стороны мастера. Казалось, ее настроение было не очень хорошим».

Фэн Юй Хэн пожала плечами и улыбнулась. Было бы странно, если бы у нее было хорошее настроение. Разница между отношением Фэн Цзинь Юаня к Чэнь Юй была как разница между небом и землей. Фэн Чэнь Юй также должна была продолжать ценить этого отца, но ее сердце должно было быть заполнено жалобами.

«Хочет ли вторая молодая мисс войти?» Слуга увидела, как Фэн Юй Хэн направилась прямо к комнате Чэнь Юй. Затем она задала следующий вопрос: «Не могли бы вы позволить этому слуге сначала предупредить хозяйку, иначе ... иначе эту слугу снова будут бить».

Фэн Юй Хэн остановилась перед дверью в комнату и кивнула: «Иди вперёд. Доложи все, что необходимо».

«Спасибо, вторая молодая мисс!» Слуга вздохнула с облегчением, затем осторожно подошла к двери Фэн Чэнь Юй и осторожно постучала: «Самая старшая молодая мисс, вторая молодая мисс прибыла к вам».

Звук падения чего-то фарфорового исходил изнутри. Казалось, что что-то было прямо брошено в дверь.

Сразу после этого они услышали голос Йи Лин: «Старшая молодая мисс плохо себя чувствует и не хочет видеть посетителей».

Слуга снаружи посмотрела на Фэн Юй Хэн с обеспокоенным выражением лица. Она махнула рукой слуге и сказала: «Вы уже выполнили свои обязанности. Вы можете идти. Мне нужно посмотреть, как смелая дочь наложницы в поместье Фэн может отказаться от встречи со мной».

Она шагнула вперед и решительно оттолкнула дверь.

Неудивительно, что объект летел прямо к ней.

Фэн Юй Хэн даже не двигалась, так как Ван Чуан подняла правую руку и поймала летающий объект. Взглянув на него, это была цветочная ваза.

«Кажется, старшая сестра не слишком довольна мебелью в своей комнате. Я скажу бабушке об этом позже и посмотрю, возьмет ли она немного денег из поместья, чтобы дать старшей сестре новый набор. Она говорила, гуляя сама. Она не обращала внимания на попытки Йи Лин остановить ее. «Старшая сестра, всегда оставаться в своей комнате не годится. Хотя на улице немного холодно, день довольно хороший. Воздух тоже неплох. Почему бы не пройтись?»

Взгляд Фэн Чэнь Юй, который смотрел на Фэн Юй Хэн, был чрезвычайно ненормальным. Оскорбление, которое оно содержало, было почти извращенным и безумным. Ожесточенная недоброжелательность заставила Ван Чуан нахмуриться, увидев его.

Но Фэн Юй Хэн не возражала. Она даже пододвинула к себе кресло и села перед Фэн Чэнь Юй: «Старшая сестра, ты даже не хочешь встретить меня?»

Фэн Чэнь Юй сказала сквозь стиснутые зубы: «Фэн Юй Хэн! На каких основаниях ты можешь входить и выходить в мою комнату, как угодно?»

«На том основании, что я дочь семьи Фэн первой жены!» В настоящее время она очень довольна этим званием «Дочь первой жены, понимает ли старшая сестра, что это значит? Знаешь ли ты, что означает этот статус?» Видя, что Фэн Чэнь Юй молчала, она ухмыльнулась и продолжила: «Как сестры, есть дочери первой жены и дочери наложниц. Я дочь первой жены, поэтому ты, очевидно, дочь наложницы. Какова судьба дочери наложницы? Я скажу вам, когда дочь наложницы выйдет замуж, есть две возможности. Одна из них - стать наложницей для сына первой жены, а вторая - стать официальной женой сына наложницы. Между этими двумя выборами, какой из них делает старшая сестра?»

«Шлюха!» Фэн Чэнь Юй отчаянно сказала: «Не радуйся слишком долго. Отец уже отослал тебя один раз, так что это может произойти и во второй раз. Фэн Юй Хэн, когда наступит этот день, лучше не плакать».

«Ха-ха!» Фэн Юй Хэн почувствовала, что эти слова действительно забавны: «Ты думаешь это возможно? Это было в прошлом. Теперь я лично получила титул принцессы Цзи Ан. Скажи мне, отец осмелится предпринять какие-то действия против меня? Более того ...» - хладнокровно фыркнула она, - «я боюсь, что отец сожалеет о своих действиях в то время!»

Чэнь Юй была взбешена до того, что у нее болела печень; однако она не могла опровергнуть ее. Все, что сказала Фэн Юй Хэн, было правильным. Ее отец в настоящее время сожалеет о своем решении. Раньше в Сосновом дворе, когда он рассердился, он даже сказал, что если он не сделал бы этого в то время, Яо Ши не развелась бы с ним. С этим разводом он потерял всю репутацию.

«Ты пришла, чтобы просто сказать это?» Чэнь Юй посмотрела на Фэн Юй Хэн: «Если так, то просто уходи, когда закончишь говорить».

Фэн Юй Хэн, однако, покачала головой и сказала: «Как я могу найти свободное время, чтобы приехать сюда и пообщаться с тобой. Старшая сестра, в отличие от тебя, у меня нет свободного времени, чтобы сотрудничать с молодой мисс другой семьи и навредить своей младшей сестре. Я очень занята. Я занята своими магазинами, и мне нужно подумать о том, какой участок земли у меня есть в округе Цзи. Если бы не новости в столице, я бы сегодня не пришла сюда».

«Фэн Юй Хэн, не говори глупостей!» Чэнь Юй вдруг встала: «Когда я сотрудничала с молодой мисс другой семьи, чтобы иметь дело с моей младшей сестрой?»

«Ш!» Она подняла указательный палец и поместила его перед ее губами, указывая на то, чтобы она молчала: «Старшая сестра, когда ты лжешь, постарайся не менять голос. Будь осторожна, чтобы бог грома не расколол тебя пополам молнией!»

Фэн Чэнь Юй дрожала от страха от этих слов и подсознательно отступила на полшага, почти споткнувшись.

«Пошли». Фэн Юй Хэн встала: «Одевайся и следуй за мной. О да, не забудь затемнить свое лицо, чтобы императрица не возлагала вину на других в поместье и наказывала их вместе с тобой».

Фэн Чэнь Юй подумала, что она ее не расслышала: «Следовать за тобой? Куда?»

«Такой крупный инцидент произошел в столице, а старшая сестра на самом деле не знает?» Фэн Юй Хэн притворилась удивленной и спросила ее: «Молодая мисс семьи Бу не послала кого-то, чтобы рассказать тебе? Основываясь на вашей дружбе, она должна рассказывать все всякий раз, когда что-либо происходит».

Фэн Чэнь Юй, очевидно, слышала о проблеме Бу Ни Шан, но она не верила, что это имеет к ней какое-то отношение, поэтому она не могла не сказать: «Как это имеет отношение ко мне!»

Фэн Юй Хэн посмотрела на нее с улыбкой: «Помимо сочувствия, я приведу старшую сестру и отправлюсь в усадьбу Бу, чтобы посетить младшую мисс семьи Бу».

«Почему нам нужно пойти к ней?» Фэн Чэнь Юй нахмурилась, покачав головой: «Я не пойду! Если ты хочешь пойти, тогда иди сама». Она не хотела видеть Бу Ни Шан, потому что пакет лекарств, которые ей дала Бу Ни Шан, не привел к тому, что Фэн Юй Хэн был нанесен ущерб. Вместо этого это навредило ей. Когда утром она услышала о Бу Ни Шан, она была совершенно счастлива.

Но Фэн Юй Хэн пришла именно по этому вопросу. Как она могла позволить Чэнь Юй не уходить, потому что она так сказала: «Самая старшая сестра, я дочь семьи Фэн первой жены и лично присвоила императору титул принцессы графства. Что касается решений, которые я принимаю, имеете ли вы право сказать «нет»?»

Чэнь Юй была ошеломлена этими словами.

Правильно, какое право она имела, чтобы сказать «нет»? Было легко обойти дочь семьи Фэн первой жены, ведь это было просто семейное дело; однако титул принцессы графства был слишком велик. Для такой же обычной девушки, как она, какое право у нее было, чтобы противостоять принцессе графства с землей?

Но она действительно не хотела идти!

Она упрямо остановилась и не двигалась.

Тем не менее, Фэн Юй Хэн сказала суровым голосом: «Йи Лин, эта принцесса графства приказывает вам немедленно одеть юную мисс и нанести ей румяна. Это приказ. Если ты не подчинишься, тебя сразу же убьют!»

Йи Лин задрожала и тут же потянула Чэнь Юй во внутреннюю комнату. Вскоре после этого она вытолкнула теперь подготовленную Чэнь Юй.

Фэн Чэнь Юй тяжело вздохнула, но она не могла пойти против Фэн Юй Хэн. Она могла только подавить свой гнев и следовать за ней.

Двое достигли ворот усадьбы. Карета Фэн Юй Хэн ждала снаружи с утра. За великолепной повозкой была небольшая карета, которая была намного более жалкой.

Фэн Юй Хэн подняла руку и указала: «Эта карета - это та, в которой обычно сидят Фен Дай и Сян Ронг. Старшая сестра, вперед».

Фэн Чэнь Юй взглянула на возмутительно роскошный экипаж перед ней, затем посмотрела на маленькую карету, которая заставляла ее лицо становиться еще темнее.

«Быстро иди. Чем дольше ты там стоишь, тем хуже твоя репутация». Фэн Юй Хэн выплюнула эти слова, а затем вошла в свой экипаж. Ван Чуан последовала за ней. Повернувшись, чтобы оглянуться назад, она встретилась с яростным взглядом Чэнь Юй, который был наполнен недобрыми намерениями.

«Молодая мисс». Йи Лин посоветовала Чэнь Юй: «Давайте тоже сядем в карету».

Кулаки Чэнь Юй были так сильно сжаты, что ее суставы побледнели и издали треск. Ощущая полное унижение, она вошла в карету. Водитель экипажа снаружи не дождался, когда они сядут перед тем, как привести карету в движение. Это заставило их споткнуться.

В карете впереди Ван Чуан спокойно сидела с Фэн Юй Хэн и сказала: «Я слышала, как семья Чэнь дала Фэн Чэнь Юй некоторые деньги, и она готовится использовать их, чтобы помочь премьер-министру Фэн».

«Это так?» Фэн Юй Хэн слегка улыбнулась: «Все любят деньги. Я не исключение. Поскольку у нее есть деньги, найдите возможность позже, чтобы она послушно отдала их мне!»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 185**

Глава 185 – Ха, хорошо, что ты счастлив

Дело Бу Ни Шан было чрезвычайно большим ударом для семьи Бу. С самого утра сегодняшнего дня усадьба Бу оставила свои ворота закрытыми и отвернулась от посетителей. Даже молодые мисс, которые обычно дружили с Бу Ни Шан, были остановлены у ворот, когда они пришли навестить ее.

Когда Фэн Юй Хэн прибыла, вход усадьбы Бу был окружен некоторыми девушками, которые не хотели уходить. В настоящее время они обсуждали что-то.

Фэн Чэнь Юй взглянула на ситуацию в усадьбе Бу. Она взяла на себя инициативу, чтобы пройти вперед и заговорить: «Их семья пострадала от такого инцидента, как они могут быть настроены принимать гостей? Не надо их раздражать!»

Фэн Юй Хэн не согласилась с этим: «Как это можно назвать раздражающим? Я привела тебя, не так ли?»

«Какая польза от меня?»

«Ты позволишь нам войти в усадьбу и встретить Бу Ни Шан! Например, забота о выздоровлении и питании. Самая старшая сестра - самый опытный человек. Я принесла уголь в середине зимы!» Она ухмыльнулась, направившись к воротам усадьбы.

Фэн Чэнь Юй почти вырвало в гневе. Она собиралась повернуться и уйти, но ее остановила Ван Чуан: «Старшая молодая мисс Фэн, принцесса графства, позволила тебе уйти?»

Чэнь Юй не могла ничего сделать. Она не могла справиться с Ван Чуан, поэтому она могла только послушно следовать за ним.

Группа людей прибыла ко входу усадьбы и была остановлена людьми из семьи Бу. Слуга сказала с сердитым выражением: «Усадьба Бу сегодня не принимает гостей. Две молодые мисс, пожалуйста, вернитесь!»

Ван Чуан холодно отругала слугу: «Наглые! С подарком графства принцессы Цзи Ан, мы остановимся просто потому, что вы сказали остановиться?»

Слуга была ошеломлена ее криком и не реагировала какое-то время: «Какая графская принцесса Цзи Ан?»

Рядом с ней был более прилежный смотритель, который выпустил звук «о». Затем он внимательно посмотрел на Фэн Юй Хэн, прежде чем спросить: «Это вторая счастливая мисс семьи Фэн? Недавно названная императрица принцесса Цзи Ан?»

Фэн Юй Хэн кивнула: «Действительно, я. Эта принцесса графства услышала, что молодая мисс семьи Бу испытала шок, поэтому я специально пришла посмотреть, как она. Надеюсь, вы сможете сообщить об этом».

Привратник очень быстро побежал в поместье. Спустя некоторое время матриарх семьи Бу появилась при поддержке слуги.

Матриарх семьи Бу все еще помнила беспорядок, устроенный второй молодой мисс семьи Фэн в день похорон Лорда Бу, и почувствовала некоторый страх. С инцидентом, связанным с Бу Ни Шан, сегодня был день, когда вся семья Бу почувствовала, что у них не было никакого лица, чтобы встречать людей. Именно в это время появилась вторая молодая мисс семьи Фэн и даже использовала ее титул принцессы графства Цзи Ан. Она действительно не знала, что происходит, в конце концов.

Когда матриарх семьи Бу прибыла перед Фэн Юй Хэн, она собиралась встать на колени и поприветствовать ее, но была остановлена Фэн Юй Хэн: «Старшая мадам Бу, нет необходимости в этой любезности. Хотя А-Хэнг - графская принцесса, я все еще от молодого поколения и не могу получить вашу любезность».

«Принцесса графства, вы слишком скромны. Могу ли я спросить, почему графская принцесса приехала в гости?» Отношение матриарха семьи Бу не было ни теплым, ни холодным. Она также не приветствовала ее, но и не прогоняла.

Фэн Чэнь Юй почувствовала себя очень смущенной и не могла не опустить голову.

Но Фэн Юй Хэн не возражала, вместо этого она схватила руку Матриарха Бу и очень тепло ответила: «Мы с Юной Мисс знакомы. Поскольку что-то случилось с молодой мисс Бу, я, естественно, должна проведать ее». Она заговорила, заходя во двор. Слуги Бу семьи хотели остановить ее, но они не решались. Если бы они не остановили ее, их хозяева пожаловались бы. Взглянув на матриарха Бу, они обнаружили, что у нее также было беспомощное выражение на ее лице. Однако Фэн Юй Хэн продолжала говорить: «Потерпев такой сильный удар, я не знаю, справится ли с ним молодая мисс Бу. Старшая мадам, не беспокойтесь о губернаторской стороне. Эта принцесса графства лично будет призывать к расследованию. Чем раньше захвачены преступники, тем лучше. Правильно». Она повернула голову и попросила слуг, которые следовали за ней: «Где двор вашей старшей молодой мисс?»

Слуга взглянула на матриархата Бу и увидела, что она кивает. Затем слуга указала в сторону и сказала: «Отвечая графской принцессе, он там».

«Хорошо». Фэн Юй Хэн остановилась и сказала матриарху: «Старейшина, пожалуйста, не беспокойтесь. Моя старшая сестра и я пройдем. У нас есть некоторые конфиденциальные вопросы. Старшая мадам, не волнуйтесь, эта принцесса графства определенно успокоит молодую мисс Бу, чтобы убедиться, что она абсолютно не лишится своей жизни».

Матриарх Бу была настолько взбешена, что почти не могла дышать. Она наблюдала за Фэн Юй Хэн, когда она отпустила руку и повернулась в сторону резиденции Бу Ни Шан. Она не могла не вздохнуть и сказать: «Какой грех был совершен, чтобы на самом деле спровоцировать такого человека?»

Бабушка рядом с ней была разумной и сразу же сказала: «Разве это не молодая мисс нашей семьи, которая сначала начала беспокоить ее?»

Глаза матриарха загорелись, пугая бабушку в тишине. Но матриарх Бу понимала ситуацию. Именно их семья Бу впервые вызвала проблемы. В последний раз, добавив главную имперскую наложницу, ненависть ко второй молодой мисс семьи Фэн принесла плоды. Но они никогда не думали, что вторая молодая мисс семьи Фэн принесет такую обиду. Первоначально они думали, что, как только правда будет известна, все будет кончено. Они никогда не думали, что, когда репутация Бу Ни Шан упадет до такой степени, она все равно захочет прийти и бросить камни в того, кто упал в колодец.

Правильно, матриарх Бу определенно не верила, что Фэн Юй Хэн приехала просто посетить Бу Ни Шан. Особенно, услышав эти слова, она сказала, что у нее остались сомнения. Она боялась, что Фэн Юй Хэн скажет несколько слов в постели Бу Ни Шан и действительно заставит ее внучку убить себя.

Но, думая немного больше, помимо убийства, был ли лучший путь для Бу Ни Шан?

Матриарх Бу закрыла глаза в отчаянии, надеясь, что ее внук Бу Конг быстро вернется. Теперь надежды семьи Бу были направлены только на Бу Конга. Если бы они хотели встать на ноги, им пришлось бы полагаться на Бу Конга.

В это время Фэн Юй Хэн перетащила Фэн Чэнь Юй во внутренний двор Бу Ни Шан. Слуга, который держал охрану снаружи, был явно удивлен, увидев Фэн Юй Хэн. Затем она посмотрела на слугу, ведущую Фэн Юй, и услышала, как она сказала: «Принцесса графства Цзи Ан приехала, чтобы увидеть старшую юную мисс. Старшая мадам уже согласилась».

Она не называла ее второй молодой мисс Фэн, вместо этого она прямо называла ее принцессой графства Цзи Ан. Слуга была очень умна, так как она понимала, что ей разрешила матриарх Бу, потому что она использовала ее статус.

Не было ничего, что она могла бы сделать, кроме послушного приветствия, а затем лично провела Фэн Юй Хэн в комнату Бу Ни Шан.

В это время Бу Ни Шан уже лежала в постели. Она посмотрела на потолок пустым взглядом. Хотя она уже переодела одежду, в которой была прошлой ночью, следы на шее и щеке остались, напоминая тем, кто пришел навестить ее, какую ночью провела Бу Ни Шан.

Фэн Чэнь Юй только взглянула на нее, но почувствовала большой шок. Она вспомнила пугающую ночь в округе Фэн Тонг и вещи, которые Фэн Цзы Хао сделал, чтобы причинить ей боль. Она вспомнила, что она сама сделала под воздействием препарата. С того времени она также испытывала страх и отчаяние.

Бу Ни Шан страдала даже больше, чем она. По крайней мере, единственные люди, которые знали о ее положении, были в семье. По крайней мере, единственным человеком, с которым ей пришлось иметь дело, был Фэн Цзы Хао. Что касается Бу Ни Шан, по-видимому, ее унизили 20 человек, и дело дошло до ушей губернатора столицы. Всего за несколько часов вся столица услышала об этом.

Достигнув такого результата, как должна была вести себя незамужняя девушка?

Услышав, что кто-то вошел в ее комнату, Бу Ни Шан показала некоторые признаки реакции. С удивлением повернувшись, она почувствовала волну замешательства, увидев Фэн Юй Хэн.

«Почему ты пришла?» Что касается того, что произошло прошлой ночью, она не могла понять, почему ее бросили в толпу людей. Естественно, она не могла себе представить, что это была Фэн Юй Хэн; однако она чувствовала, что Фэн Юй Хэн определенно не должна появляться у ее постели. «Разве усадьба не закрывала ворота для посетителей? Как вы вошли?»

Фэн Юй Хэн шагнула с улыбкой. Она говорила во время ходьбы: «Не заставляй себя говорить. Твой голос охрип. Это от крика прошлой ночью, верно?»

Как только эти слова были произнесены, им удалось ударить по самому чувствительному нерву Бу Ни Шан, что заставило ее тяжело дышать в гневе в постели.

«Быстро наполните маленькую чашку водой». Фэн Юй Хэн сказала слуге на ее стороне: «Смочите ее горло и подавите ее кашель. Разве вы не видели, что ваша молодая мисс все еще хочет что-то сказать!»

У слуги семьи Бу не было другого выбора. Она могла только стиснуть зубы и налить чашку воды для Бу Ни Шан. Так же, как она принесла воду в ее сторону, она была отругана Бу Ни Шан «Я хочу, чтобы вы все ушли!»

Но кроме слуги, кто еще ее будет слушать?

Фэн Юй Хэн не только не подпрыгнула, она подошла еще ближе. Только когда она подошла к кровати, она остановилась и посмотрела на нее сверху. Затем она беспомощно покачала головой и сказала: «Укус на шее пройдет очень хорошо, но на вашем лице есть несколько глубоких царапин, которые могут оставить шрам».

Как могла Бу Ни Шан заботиться о таких вещах. Ей хотелось встать и побить Фэн Юй Хэн, но в тот момент, когда она двигалась, она почувствовала боль в нижней части живота. Боль заставила ее покрыться холодным потом, она могла только лечь.

Фэн Юй Хэн спросила ее: «Хочешь чего-нибудь? Если вы хотите что-то, просто скажите это. У вас нет слуги? Стоит ли ее позвать?» Она заговорила, махая Чэнь Юй,«Старшая сестра, подойти».

Чэнь Юй почувствовала себя деревянной марионеткой у Фэн Юй Хэн. У нее не было никаких прав. Когда она махнула рукой, ей пришлось послушно подойти.

«Ни Шан, я привела старшую сестру. Это все ради вас». Фэн Юй Хэн сказала искренне: «Из людей, которые испытали такую вещь в вашем возрасте, кроме тех, что были в публичных домах, возможно, их не так много во всем Да Шун. Поэтому я специально привела свою старшую сестру. У вас двоих произошла подобная ситуация, поэтому у вас должно быть, о чем пообщаться. Некоторый опыт потребует, чтобы старшая сестра напомнила вам, что есть много вещей, которые вы не понимаете».

Бу Ни Шан была ошеломлена тем, что она сказала. Вздрогнув, она увидела раздраженное выражение на лице Чэнь Юй, когда она посмотрела на Фэн Юй Хэн. Она подсознательно спросила: «Ты тоже ...»

«Нет» Фэн Чэнь Юй бросилась сказать: «Не слушай ее вздор!»

Фэн Юй Хэн не возражала, только напомнила Бу Ни Шан: «Все, что я сказала вам, было дружеским советом. То, что вы испытали, не то, с чем сталкивалась любая опытная бабушка. Как они могли понять, как позаботиться о вас. Но моя старшая сестра испытала это. Для девушки, которая еще не замужем, количество вещей, о которых нужно позаботиться, много. Я верю, что моя сестра и молодая мисс Бу, безусловно, смогут пообщаться».

«Фэн Юй Хэн, ты злобно клевещешь на людей!» Ярость Чэнь Юй вырвалась: «Когда меня унижали десятки мужчин? Чтобы все прояснить, был только один! Я ... » Как только она произнесла, она тут же закрыла рот. Она отдалилась. Она действительно была запутана ее гневом к Фэн Юй Хэн.

Бу Ни Шан была очень шокирована. Она поняла позицию Чэнь Юй в семье Фэн. Она давно слышала, что семья Фэн придавала большое значение этой дочери. Для такой благородной дочери, которая имела такой опыт, она хотела узнать, кто именно был этим человеком, который изнасиловал ее?

Бу Ни Шан долго размышляла, но не могла догадаться. В конце концов, она могла только сдаться. Но было что-то, что дало ей внезапное осознание. Казалось, она что-то поняла: «Фэн Юй Хэн, может быть, это была ты прошлой ночью?»

Фэн Юй Хэн притворилась, что ничего не знает: «Что случилось вчера со мной?»

«Не притворяйся!» Бе Ни Шан рассердилась: «Должно быть, ты сбила меня с ног и бросила в пригород! Фэн Юй Хэн, какое у тебя сердце? Я скажу тебе! Я пошлю официальную жалобу на вас императору!»

«Если это вас радует, тогда все в порядке». Фэн Юй Хэн сказала с презрением: «Вы говорите, что это я, но где доказательства? Я слышала, что молодая мисс Бу была похищена за пределами ее усадебных ворот. Что ты могла делать снаружи посреди ночи?»

Не дожидаясь ответа Бу Ни Шан, слуга ворвалась в комнату и громко воскликнула: «Нехорошо!»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 186**

Глава 186 – Излечимо, но я не буду это лечить

Со словами «Нехорошо» Бу Ни Шан сердито ударила по кровати. Повернув голову, чтобы взглянуть на слугу, она яростно сказала: «О чем ты болтаешь? Что может быть хуже?»

Слуга очень обиделась, но она не могла этого сказать. Она могла только сжала зубы и сказала: «Четвертый княжеский дворец прислал обручальное письмо молодой мисс ... чтобы разорвать помолвку!»

«Что?» Неожиданно села Бу Ни Шан, что заставило ее почувствовать большую боль по всему телу: «Что ты сказала?»

Слуга опустилась на колени и воскликнула: «Молодая мисс, четвертый принц вернул вам обручальное письмо!»

Только тогда Бу Ни Шан поняла серьезность вопроса: «Где он? Пришел ли четвертый принц?»

«Нет, он только послал слугу из своего дворца. После того, как усадьба получила обручальное письмо, этот слуга ушел».

«Зачем получать обручальное письмо?» Бу Ни Шан разозлилась: «Кто его получил?»

Слуга сказал: «Это была старшая мадам!»

Неожиданно подавленное настроение Бу Ни Шан внезапно успокоилось. Казалось, что она полностью замерла, так как она поддерживала свое полусогнутое положение, не двигаясь.

Фэн Чэнь Юй посмотрела на человека перед собой и вдруг вспомнила. Хотя у нее не было помолвки, семья Фэн выбрала для нее третьего принца. Ее судьба будет связана с Сюань Тянь Е. Хотя слова Фэн Юй Хэна были уродливыми, каждое слово было правдой. У нее и Бу Ни Шан действительно были подобные переживания. Казалось, что это невозможно для третьего принца, но ей все равно придется выйти за кого-то. Теперь, когда у Бу Ни Шан была отменена помолвка с четвертым принцем, такой конец когда-нибудь постигнет и ее.

Фэн Чэнь Юй становилась все более подавленной. Она начала сожалеть об объединении с Бу Ни Шан, чтобы прицелиться в Фэн Юй Хэн. Ей следовало бы знать намного раньше, что с этим человеком нельзя справиться. Ее тщательная подготовка была не чем иным, как ямой, которую она вырыла для себя. Сначала она прыгнула, и Бу Ни Шан вскочила за ней.

Она повернулась к Фэн Юй Хэн, казалось, будто она смотрела пьесу. Она знала, что встреча Бу Ни Шан, скорее всего, будет иметь к ней какое-то отношение. Включая ее собственную встречу в округе Фэн Тонг, возможно, она тоже была настроена против нее.

Фэн Чэнь Юй почувствовала, как ее сердце начинает быстро биться. Она не знала, как она совершила ошибку в то время, поскольку она твердо верила, что она действительно может справиться с этой второй сестрой. Теперь было уже поздно сожалеть об этом. Было слишком поздно сожалеть об этом!

«Молодая мисс». Слуга семьи Бу увидела, что Бу Ни Шан долгое время не двигалась и была немного обеспокоена. Она крикнула, но другая сторона все еще не ответила.

Фэн Юй Хэн посоветовала слуге: «Пусть молодое поколение вашей семьи спокойно отдохнет какое-то время. В конце концов, отмена помолвки - это поистине позорное дело для девушки; кроме того, вчерашняя ситуация вашей семьи прошлой ночью была ... »

«Зи Лиан!» Столкнувшись с насмешками Фэн Юй Хэн, Бу Ни Шан не собиралась противостоять ей. Вместо этого она поддерживала шокированное лицо и продолжала призывать своего слугу: «Зи Лиан, быстро подойти и взгляни. Что со мной случилось?»

Слуга по имени Зи Лиан поспешно поднялась, чтобы взглянуть. На первый взгляд она выглядела прекрасно, но слуга испуганно вскрикнула.

Фэн Юй Хэн также опустила взгляд, чтобы посмотреть и увидела, что на кровати Бу Ни Шан показалось большое пятно крови. Она просачивалась сквозь простыни и была невероятно красной.

«Это ...» Фэн Чэнь Юй подсознательно открыла рот, но только сказала одно слово, прежде чем использовать руку, чтобы прикрыть рот. Ее лицо побледнело, когда все ее тело начало дрожать.

Йи Лин увидела, что с ней что-то не в порядке, и тихо спросила: «Молодая мисс, что случилось?»

На стороне, Бу Ни Шан кричала от шока, а слуга по имени Зи Лиан громко передала приказ: «Позовите врача! Немедленно позовите врача!»

Фэн Чэнь Юй почувствовала, как что-то сломалось внутри ее сердца. Событие Бу Ни Шан, похоже, напомнило ей что-то. Это все, что она забыла все это время.

«Молодая мисс Бу, как у вас мог быть выкидыш? Эта графская принцесса слишком молода и не имеет много медицинских способностей. Молодой мисс Бу, не пугай меня». Фэн Юй Хэн, естественно, могла понять, что это за кровавое изображение. Она также знала, что эта молодая мисс Бу определенно начала сношения с четвертым принцем намного раньше. Если она забеременела раньше, тогда было бы странно, если бы у нее не было выкидыша после встречи прошлой ночью.

«Что ты сказала?» Эти слова заставили Бу Ни Шан стать еще более нервной: «Это невозможно. Я, я этого не делала, я ... Зи Лиан!» Она схватила служанку рядом с ней: «Иди, позови четвертого принца! Быстро идите к четвертому принцу в поместье Бу!»

Зи Лиан неловко сказала: «Молодая мисс, помолвка между вами и четвертым принцем уже расторгнута!»

«Но мой ребенок ...» Она вдруг перестала говорить, когда на ее лице появилась дымка. «Это верно. Он не придет».

Она откинулась на спинку кровати и больше не говорила. Два слуги стали называть ее имя неоднократно в страхе, но у них не было даже самого скудного ответа от Бу Ни Шан.

Слуга по имени Зи Лиан вдруг вспомнила что-то и быстро обернулась. Она опустилась на колени перед ногами Фэн Юй Хэн: «Принцесса графства, этот слуга просит вас спасти молодую мисс нашей семьи!»

Фэн Юй Хэн отошла на полшага и сказала: «Семья Бу уже обратилась к врачу. Я всего лишь гость. Почему я должна лечить болезнь юной мисс?»

«Но молодая мисс скоро умрет!»

«Это один из вопросов усадьбы Бу». Лицо Фэн Юй Хэн оставалось холодным. Резкий взгляд ускользнул от ее глаз, словно это были ножи, которые режут лицо слуги. «Когда небеса создают катастрофу, ее можно избежать. Когда вы создаете свою собственную катастрофу, справляйтесь с ней самостоятельно».

Зи Лиан внезапно вспомнила тот день, когда семья Фэн пришла на похороны лорда Бу, прежде чем отправилась делать подношения. Бу Ни Шан передала ей пакет с белой бумагой и тихонько передала ее старшей молодой мисс семьи Фэн. Может быть ...

Она с удивлением посмотрела на Фэн Чэнь Юй, но она увидела, что в лице Фэн Чэнь Юй появилось недовольство. Взгляд в ее глазах был так же плох, когда она посмотрела на Бу Ни Шан.

Слуга вдруг что-то поняла. Она больше не просила Фэн Юй Хэн, потому что чувствовала, что то, что она сказала, было верно. Когда небеса вызвали бедствие, его можно было избежать. Когда вы создаете свои собственные бедствия, справляйтесь с ними сами.

Доктор прибыл очень быстро, поскольку группа из трех человек поспешила в комнату Бу Ни Шан.

В это время Фэн Юй Хэн привела Чэнь Юй, чтобы выпить чай. Так же, они держали свои чашки чая, наблюдая, как три доктора суетились вокруг кровати Бу Ни Шан. По-видимому, когда матриарх Бу получила обручальное письмо, которое было возвращено четвертым принцем, она упала в обморок от гнева. Мать Бу Ни Шан всегда легко пугалась и боялась заниматься делами. Всякий раз, когда возникла ситуация, она была первой, кто отступал, поэтому она не могла беспокоиться о своих детях. Бу Бай Ци все еще искал Бу Конга. В настоящее время у Бу Ни Шан только слуги были рядом с ней, чтобы позаботиться о ней. Размышляя об этом, это было довольно грустно.

Фэн Юй Хэн почесала свой подбородок, а затем сказала Фэн Чэнь Юй: «Люди часто говорят, что нужно не иметь сердце, чтобы навредить другим, но всегда есть люди, у которых есть такое сердце. Старшая сестра, посмотри. Возмездие пришло так быстро».

Фэн Чэнь Юй задрожала от этих слов, что заставило ее выплеснуть чай себе на руки.

«Старшая сестра, что случилось?» Она с лукавой улыбкой спросила Чэнь Юй: «Я говорила о молодой мисс семьи Бу. Чего вы боитесь?»

Фэн Чэнь Юй не знала, что она должна сказать. У нее оставалось ощущение, что Фэн Юй Хэн, похоже, все знает; однако, поскольку она не выходила и не говорила это, она не хотела признавать это сама. Более того, она уже понесла свое наказание.

Через час чай перед Фэн Юй Хэн уже был налит снова. Слуга семьи особенно злилась, когда она смотрела на то, как она пила чай, но она ничего не могла сделать. С титулом принцессы графства, кто осмелился бы прогнать ее?

Наконец, три доктора прекратили свою работу. Они вытерли пот, но кровь не перестала течь из Бу Ни Шан. Ее лицо стало очень бледно-белым, и она дрожала без остановок.

Слуги пошли вперед и спросили врачей: «Почему вы не лечите ее? Молодая мисс все еще истекает кровью!»

Один из них покачал головой и сказал: «Мы уже сделали все возможное. У молодой мисс Бу был очень сильное кровотечение. Простите нас за наше отсутствие медицинского мастерства. Мы действительно бессильны».

«Тогда что нам делать?» Зи Лиан обезумила: «Какой врач может ее вылечить? Должны ли мы пригласить лучшего врача?»

Другой сказал: «Лучший врач, естественно, во дворце. Семья Бу была благородной, поэтому было бы лучше быстро войти во дворец, чтобы пригласить имперского врача. Если вы будете медлить, боюсь, будет слишком поздно».

Зи Лиан кивнула: «Я пойду поговорить со старшей мадам». Повернувшись, она выбежала.

Три доктора беспомощно вышли из комнаты вместе, оставив только несколько слуг у ее постели.

Фэн Юй Хэн встала и сделала несколько шагов вперед. Только когда она подошла к стороне Бу Ни Шан, она остановилась. Затем она наклонилась и мягко сказала ей в ухо: «Очень сильное кровотечение? По правде говоря, я могу это вылечить. Ты забыла, я лучший врач».

Когда-то отчаянное лицо Бу Ни Шан внезапно восстановило цвет. Глядя на Фэн Юй Хэн, она услышала, как она сказала: «Но я не могу вылечить тебя. Бу Ни Шан, слушай внимательно. Ты хотела навредить мне, это результат». После того, как она закончила говорить, она повернулась и ушла.

Фэн Чэнь Юй взглянула на человека на кровати, который был еще более потерянный, чем она. В этом взгляде виднелось недовольство, когда она последовала за Фэн Юй Хэн из комнаты.

Они вышли из поместья Бу, один впереди и один сзади. Так же, как Фэн Чэнь Юй собиралась идти к маленькой карете сзади, ее руку внезапно кто-то схватил. Она повернула голову, чтобы посмотреть и обнаружила, что это Фэн Юй Хэн.

«Старшая сестра, как человек, вы должны выучить свой урок. Сегодня я привела тебя в семью Бу, чтобы ты могла лично взглянуть. Вы должны понимать, что есть некоторые вещи, которые, по вашему мнению, могут быть неизвестны всем; однако человек, против которого вы что-то замышляете, полностью осознает все». Она подняла платье и вошла в экипаж. Великолепный экипаж затем оставил Фэн Чэнь Юй без следа эмоций, в результате чего Чэнь Юй осталась одна, чувствуя себя невероятно шокированной.

Вернувшись в поместье Фэн, Фэн Юй Хэн отправилась прямо во внутренний двор Шу Я.

Матриарх только что пообедала. Сегодня она смогла сесть в постели и поесть самостоятельно.

Видя, как Фэн Юй Хэн прибыла, матриарх так сильно улыбнулась, что ее глаза стали выглядеть, как щели, так как она неоднократно махала ей рукой: «Хорошая внучка, подойди. Я не видела тебя целый день. Куда ты ушла?»

Она говорила правдиво: «Я позвала старшую сестру побродить вокруг семьи Бу».

Матриарх была ошеломлена, а затем сразу вспомнила, что сказала бабушка Чжао о вопросе Бу Ни Шан. Она не могла не хладнокровно фырнуть: «Я уже видела девушку семьи Бу. С первого взгляда я увидела, что она не добродетельный ребенок. Это должно быть то, что она искала. Кто велел ей бегать на улицах посреди ночи». Матриарх полностью стояла на стороне Фэн Юй Хэн: «Приглашение твоей старшей сестры было правильным решением. Пусть она выучить свой урок. Дети, рожденные от Чэнь Ши, действительно бесполезны!»

Фэн Юй Хэн улыбнулась, но ничего не сказала. Она только помогла матриарху лечь в постели, а затем лично сделала ей массаж.

Матриарх наслаждалась массажем Фэн Юй Хэн. Хотя она чувствовала, что это было немного болезненно вначале, ее спина почувствовала себя значительно лучше после этого. Фэн Юй Хэн вернулась только несколько дней назад, но она уже могла сидеть в постели.

«Твоя мать хорошо себя чувствует, правда?» Матриарх взяла на себя инициативу, чтобы спросить о Яо Ши. Хотя она больше не была женой семьи Фэн, она продолжала говорить, что Яо Ши была матерью Фэн Юй Хэн. «Даже если она покинет семью Фэн, она не должна быть слишком отчуждена. Я очень скучаю по ней».

Фэн Юй Хэн улыбнулась и сказала: «В любом случае, людям нужно будет закрыть рот, и отцу все равно придется жениться. Семья Фэн не может продолжать оставаться без главной жены. Мы должны оставить отцу какое-то лицо».

Она упомянула имя Фэн Цзинь Юаня, поэтому матриарх не могла опровергнуть. Она могла только кивнуть и сказать: «В конце концов, твоя мать тщательно все обдумала».

Когда они разговаривали, вошла служанка с чаем. Передавая чай другому слуге внутри, она подошла к матриарху и поклонилась, сказав: «Снаружи пришло известие, что Император понизил наложницу Бу. Она уже была отправлена в свой прежний дворец и переехала жить на Север».

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 187**

Глава 187 – Зимняя катастрофа

Север?

Фэн Юй Хэн рассмеялась: «Разве это не просто холодный дворец. Это самое холодное и самое заброшенное место в северной части дворца. Дело состоит в том, что возлюбленная наложница, которая была избита до смерти девятым принцем, была вынесена из дворца через северные ворота и помещена в могилу без надгробия. Она даже не вошла в императорский мавзолей».

Матриарх дрожала. Она стала старше и не любила слышать о мертвых людях. Но этот вопрос с участием главной имперской наложницы Бу напомнил ей: казалось, что семья Бу собиралась встретиться с подобной катастрофой.

На самом деле семья Бу уже встретила катастрофу. Начиная с того момента, когда лорд Бу был раздавлен до смерти императорской наложницей Бу, император больше не испытывал сочувствия к этой семье. Но по-прежнему оставалась позиция главной императорской наложницы, и позиция Бу Конга как генерала все еще присутствовала.

Однако теперь главная имперская наложница утратила силу. Позиция семьи Бу в обществе была все ниже и ниже.

«Вы говорите ...» Матриарх нерешительно сказала: «Неужели Император пройдется по чиновникам? Что-нибудь случится с твоим отцом?»

Фэн Юй Хэн ответила вопросом на вопрос: «У отца есть что-то, что может вызвать проблемы?»

Матриарх была слегка поражена. Осторожно размышляя над вопросом Фэн Юй Хэн, она очень быстро поняла, что вопрос, который она задала, заключалась в том, сделал ли Фэн Цзинь Юань что-нибудь, что могло бы оскорбить Императора.

Но как она должна реагировать на это?

«То, как ведет себя твой отец, и то, что он делает, ты видишь ежедневно. О некоторых вещах следует говорить только в усадьбе. А-Хэнг, наша семья Фэн не должна идти по тому же пути, что и семья Бу!»

Фэн Юй Хэн закончила свой массаж и сказала: «Будем ли мы идти по тому же пути, что и семья Бу, внучка не знает. Все будет зависеть от планов отца. В конце концов, он является лидером семьи. Никто из нас ничего не стоит».

Матриарх также знала, что Фэн Цзинь Юань не был тем, кто слушал советы. Хотя были времена, когда он слушал ее, независимо от того, прислушается ли он или нет, это другое дело. В конце концов, они были просто женщинами. Рост и падение семьи никогда не зависели от женщин.

Матриарх вздохнула, а затем при помощи Фэн Юй Хэн откинулась на подушки позади нее. Затем она протянула руку и вытащила что-то из-под подушки.

«Это для тебя». Матриарх вручила Фэн Юй Хэн листок бумаги: «Твой двор стал уездным центром, и я слышала, что многие поздравили тебя. Это небольшой подарок от бабушки».

Фэн Юй Хэн была немного удивлена, а затем открыла лист бумаги. Это был магазин в столице.

«Это один из моих личных магазинов. На самом деле есть еще несколько. Их всех держат для того, когда вы выйдете замуж и будут использоваться в качестве приданого».

Слова матририха были весьма искренними, что заставило Фэн Юй Хэн почувствовать тепло в сердце. Затем она положила листок в свой рукав: «Бабушка, этот магазин находится недалеко от зала Ста трав. Позже я подумаю, для чего его следует использовать. Когда придет время, и он заработает деньги, будет ли бабушка счастлива получать половину денег?»

Глаза матриарха засветились, услышав это: «Половина денег?» Затем она отреагировала и напомнила, что она не может просить эти деньги и помахала рукой: «Нет, нет, он был подарен тебе, так что это твое. Другие принесли так много хороших подарков твоей усадьбе. Как твоя бабушка, как я не могу выразить себя вообще?»

Фэн Юй Хэн погладила руку матриарха: «Бабушка дала А-Хэнг личный магазин. Как А-Хэнг не может оставить бабушке деньги. A-Хэнг получила привязанность бабушки, и я надеюсь, что бабушка сможет принять любовь А-Хэнг».

Чем больше слышала матриарх, тем больше она чувствовала, что эта внучка была великолепна. Она не могла не похвалить ее: «В конце концов, благодаря острым и ярким глазам Императора, эта дочь была назначена дочерью первой жены семьи Фэн. А-Хэнг имеет благородный характер и знает, как показать благочестие старшему поколению. Только такое поведение достойно для хорошей дочери семьи Фэн».

Они посмотрели друг на друга и улыбнулись. На первый взгляд мир был приятным для глаз. Однако матриарх думала, что она определенно не может оскорбить эту вторую внучку. Независимо от того, процветала ли семья Фэн или встретила несчастье, это зависело от того, о чем она думала. Что касается Фэн Юй Хэн, то она в настоящее время думает о бесчисленных временах, когда матриарх брала деньги у Чэнь Ши и Фэн Чэнь Юй, но она все еще была первой, кто потерял самообладание. Она была первой, кто прогнал их, услышав, как Даосист Зи Ян сказал, что она звезда катастрофы.

К сожалению, она вернулась, но настоящая Фэн Юй Хэн уже умерла в горах на северо-западе. Она пообещала девушке, что она определенно отомстит.

На следующий день около полудня, Фэн Юй Хэн проснулась немного позже. Когда Ван Чуан вошла, она была в новой зимней одежде. Она выглядела еще толще, чем предыдущая.

Фэн Юй Хэн поднялась и пошла, чтобы потрогать ее одежду, беспомощно говоря: «Она такая толстая. Ношение ее будет очень громоздким».

Ван Чуан улыбнулась и сказала: «Нет ничего, что можно было бы сделать по этому поводу. На улице идет снег, и очень холодно».

«Снег?» Фэн Юй Хэн была ошеломлена, и тут же почувствовала себя немного приятно удивленной: «Хорошо, что снег. Холодный снег скроет микробы, поэтому число больных будет ниже».

Ван Чуан не была так оптимистична, заботясь об одевании Фэн Юй Хэн, и говорила: «Но есть некоторые бедные люди, которые будут страдать больше зимой».

Она остановилась, надевая одежду, и внезапно вспомнила о зимней катастрофе, о которой упоминал последний раз Сюань Тянь Мин. Она стала немного беспокоиться, когда надела внешнюю одежду и подошла к двери.

Ван Чуан беспокоилась, что она простудится, поэтому она быстро пошла за ней и надела на нее плащ.

Открыв дверь, в воздухе вились большие снежинки. Проснулся холодный ветер, заставив ее кашлять.

«Молодая мисс, быстро возвращайся внутрь!» Ван Чуан отдернула ее за спину: «В настоящее время идет довольно много снега. Ты только что встала, так что было бы лучше, если бы ты не выходила на улицу».

Фэн Юй Хэн не спорила с ней. Сняв плащ, она пошла вымыться. Она решила позавтракать в своей комнате. Так же, как она закончила есть, Цин Лин побежала со стороны Яо Ши. С головой, покрытой снегом, она сказала: «Мадам пригласила молодую мисс. Мать наложницы Ан и молодая мисс Сян Ронг прибыли».

Фэн Юй Хэн кивнула и призвала Ван Чуан приготовить бутылку с горячей водой. Только после этого она последовала за Цин Лин к маленькому двору Яо Ши.

Казалось, что снегопад становится все тяжелее. Когда она шла, ей было трудно увидеть путь. Если она не была знакома с павильоном Тонг Шэн, она боялась, что не решится идти вперед.

Яо Ши стояла у двери комнаты, чтобы поприветствовать Фэн Юй Хэн. Увидев их, она быстро подняла зонтик и отправилась на прием. Но в такой буре, зонтик был совершенно бесполезен, так как ветер ломал его.

Фэн Юй Хэн потянула Яо Ши и быстро вошла в комнату. К счастью, когда павильон Тонг Шэн стал главным центром графства, число слуг было увеличено еще. Когда они вошли, некоторые слуги немедленно пошли и сняли свои плащи и протянули им теплый чай.

Ан Ши также пошла вперед, чтобы получить их и винила себя: «Если бы я знала раньше, что снег будет так сильно падать, я бы сегодня не пришла и заставила вас тоже пострадать. Что произойдет, если вы заболеете».

Фэн Юй Хэн отхлебнула чай, так как ее тело восстановило тепло. Она быстро заставила всех сесть, а потом сказала: «Наложница-мать Ан, что ты говоришь. Вы и Сян Ронг - это то, что делает меня очень счастливой. В любом случае, мне нужно будет прийти сюда, чтобы увидеть мою мать».

Яо Ши встала и принесла кучу одежды Фэн Юй Хэн, сказав: «Посмотри. Все они сделаны вручную наложницей-матерью Ан для Цзи Руи. Всего три комплекта. Она много дней создавала ее».

Фэн Юй Хэн с радостью приняла одежду и просмотрела ее. Все они были зимней одеждой. Там был выложенный пиджак, внешняя одежда и плащ. Ткань была хорошей, и стиль был уникальным. Мастерство тоже было очень хорошим. Она не могла не похвалить: «У наложницы-мамы хорошие руки!»

Ан Ши улыбнулась и сказала: «Это единственное, что я могу. Каждый день я вижу, как люди приходят и уходят из главного уездного центра, чтобы передать подарки. Я очень беспокоилась, не зная, что отправить, чтобы поздравить молодую мисс с этим счастливым событием. Вам не хватает денег, и вам не хватает предметов. Я долго думала об этом, прежде чем вспомнить, что второй молодой мастер один в Сяо Чжоу. Как насчет того, чтобы сделать ему одежду. Это всего лишь часть нашей привязанности, и я надеюсь, что вторая молодая мисс и старшая сестра Яо одобрят подарок».

Яо Ши быстро сказала: «Такая хорошая одежда, как она может мне не понравиться. Она намного лучше, чем одежда, которую я отправила Цзы Руи».

Фэн Юй Хэн также была очень довольна этим поздравительным подарком: «Мать наложница Ан - лучшая». Глядя на Сян Ронг, она сказала: «В последние несколько дней вы не бегали. Некоторое время я тоже ленилась. Начнем завтра».

Сян Ронг была очень довольна и неоднократно кивала: «Хорошо. Мы побежим, когда вторая сестра скажет, что мы должны бегать».

Затем они продолжили общаться. Ан Ши попыталась выйти несколько раз, но снег снаружи не только не становился меньше, но, казалось, он пошел еще сильнее. В конце концов, как будто кто-то скинул ведро снега с небес. Это было очень страшно.

Сян Ронг немного испугалась, когда она спросила Ан Ши: «Если это будет продолжаться, мы сможем вернуться?»

Фэн Юй Хэн быстро утешила ее: «Если ты не сможешь вернуться, просто оставайся здесь. Разве не для этого созданы две комнаты в моей усадьбе?»

Хуан Цюань толкнула окно и выбросила что-то наружу. Затем она обернулась и сказала им: «Прямо сейчас уровень снега дошел уже до бедра. Забудьте о походе, есть шанс, что дверь даже не откроется».

Услышав это, Фэн Юй Хэн и Ван Чуан быстро подошли к двери, чтобы посмотреть. Они несколько раз пытались открыть дверь, но им удалось только приоткрыть ее. В тот момент, когда они толкнули ее, снег начал падать в комнату через трещину.

Двое быстро закрыли дверь, и Ван Чуан беспомощно сказала Сян Ронг: «Третья молодая мисс, похоже, тебе действительно нужно остаться здесь».

По правде говоря, это не имело значения для Ан Ши и Сян Ронг. Так или иначе, они оставили людей во дворе, и они сообщили им, что собираются в павильон Тонг Шэн. Если бы люди из семьи Фэн спросили, они могли бы ответить. Более того, они не смогли покинуть комнату. Могут ли люди семьи Фэн? Возможно, Фэн Цзинь Юань застрял во дворце, потому что он отправился в суд рано утром.

Что касается истинной причины, по которой Ан Ши была обеспокоена, была катастрофой, которая сопровождала снег.

«В предыдущие годы в столице никогда не было снега», - сказала Ан Ши, возвращаясь на свое место. Получив от слуги бутылку с горячей водой, она передала ее Сян Ронг и продолжила: «Я слышала, что только северные районы Да Шун были покрыты таким снегом. Каждый год пять или шесть провинций на Севере страдают от зимней катастрофы. В худшем случае почти десять земель пострадают от катастрофы. Те, кто пострадали от катастрофы, направятся на Юг. По пути будут те, кто умрут от холода или от голода. Число людей, которое действительно может выжить, действительно очень мало».

Яо Ши продолжала: «Правильно. Мой отец однажды побывал на Севере. Он даже открыл клинику на этом пути. Поскольку рабочей силы не хватало, люди, которые могли быть спасены, были в меньшинстве. Большинство умерло от холода в очереди. Но это было в северных провинциях. Когда кто-нибудь слышал о том, что в столице был такой сильный снегопад?»

Услышав разговор между ними, Фэн Юй Хэн нахмурилась и спросила: «Мать и наложница-мать, говорят, что этот снег выпадал прежде на Севере?»

«Правильно». Они кивнули в унисон.

У Фэн Юй Хэн внезапно появилось плохое предчувствие. Может ли быть, что зимняя катастрофа в этом году достигнет столицы? Но если даже столица будет поражена катастрофой, то что насчет других мест? Неужели их ситуации не будет еще хуже?

Она уже не могла сидеть неподвижно, когда она подошла к окну. Отодвинув его, она взглянула, затем повернулась и сказала всем: «Мама, помогите устроить комнату для наложницы Мать Ан и Сян Ронг, чтобы отдохнуть. Мне нужно пойти в комнату хранения лекарств, чтобы посмотреть. По крайней мере, наш павильон Тонг Шэн должен сделать некоторые приготовления с точки зрения медицины».

Яо Ши кивнула: «Не волнуйся. Иди вперед. Наложница-мать Ан и Сян Ронг останутся в моем дворе сегодня. Что касается тебя, будь осторожна на обратном пути».

Ван Чуан ответила: «Мадам, вам не о чем беспокоиться. Бан Цзоу рядом. Он может нести юную мисс».

Яо Ши знала, что у Фэн Юй Хэн, естественно, был способ вернуться, поэтому она кивнула и больше ничего не сказала.

Она увидела, как Фэн Юй Хэн открыла окно и ловко поднялась. Как только она вылезла через окно, тень поймала ее, а затем полетела с помощью цигуна.

Однако они не знали, что помещение для хранения лекарств было просто прикрытием. Ее настоящая цель - покинуть усадьбу.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 188**

Глава 188 – Все верно, я вымогаю у тебя деньги

Вернувшись в свой внутренний двор, Фэн Юй Хэн изначально хотела обсудить с Бан Цзоу, сможет ли она пойти в военные казармы Сюань Тянь Мина; однако, прежде чем она могла что либо сказать, Бан Цзоу взял на себя инициативу, чтобы положить конец этому ходу мысли: «В такую погоду даже кареты не могут двигаться. Мастер, даже если вы прибудете в казарму, охранники не смогут увидеть, кто вы в такой снег. Если вы попытаетесь пробиться, вы, в конце концов, умрете от выпущенной стрелы».

Только тогда она осознала трудности ее просьбы. Недовольная этим, она все еще спрашивала: «Неужели это невозможно? Что, если сначала прокрасться и разыскать Сюань Тянь Мина?»

Бан Цзоу снова покачал головой: «Я не могу благополучно доставить вас в военные казармы»

Фэн Юй Хэн могла только сдаться.

В тяжелом снегу, который был похож на катастрофу, она не могла запретить Бан Цзоу рисковать из-за ее беспокойства. В худшем случае она будет ждать еще один день. Даже если на следующий день снег не прекратиться, он не должен быть таким сильным.

Несколько человек сидели в комнате. Хуан Цюань была той, кто любил передвигаться. Посидев какое-то время, она больше не могла сидеть на месте: «Вместо того чтобы сидеть в комнате, было бы лучше взглянуть на то, что делают другие люди в поместье Фэн». Она встала и подошла к окну. Оглядываясь назад, она сказала Фэн Юй Хэн: «Молодая мисс, этот слуга выйдет и посмотрит». После этого она не дождалась ответа Фэн Юй Хэн и убежала через окно.

Ван Чуан была беспомощна: «Хуан Цюань действительно не может оставаться неподвижной!»

Фэн Юй Хэн была немного более равнодушной: «Это только снег. Вы все знаете ци гонг, поэтому мне не нужно оставаться запертой в комнате. Давать ей возможность осмотреться - это хорошо».

Ван Чуан ничего не сказала. Она продолжала класть древесный уголь в печь, но комната оставалась достаточно холодной, чтобы заставить их дрожать.

Затем она обсудила с Фэн Юй Хэн: «Кажется, что обед не будет доставлен. Через некоторое время, когда Хуан Цюань вернется, этот слуга поедет с ней на кухню. Когда еда будет готова, Хуан Цюань принесет еду молодым мисс, и этот слуга отправит ее на сторону мадам».

Фэн Юй Хэн кивнула: «Хорошо, я побеспокою вас тогда».

«Молодая мисс, что ты говоришь».

Фэн Юй Хэн была не очень энергичной. Скучая, она начала бить угли в печи. Она спросила Ван Чуан: «Скажи мне, если здесь идет такой снег, будет ли проблема в военных казармах?»

Ван Чуан покачала головой: «Этот слуга не знает. Столица никогда не видела так много снега, но не должно быть слишком много проблем. Это будет не что иное, как некоторые неприятности в приготовлении пищи и еде, но его высочество определенно не будет голодать».

Фэн Юй Хэн выпустила небольшой вздох: «Я беспокоюсь о его ногах».

Услышав упоминание о ногах Сюань Тянь Мина, Ван Чуан тоже начала беспокоиться. Они сидели молча. Ничего не говоря, даже Бан Цзоу, который спрятался у стены, чувствовал себя угнетенным тишиной.

К счастью, Хуан Цюань вернулась через короткий промежуток времени с новостями для Фэн Юй Хэн: «Фэн Чэнь Юй сходит с ума в своей комнате. По-видимому, она отправила кого-то пригласить врача утром, но доктор не мог прийти, а слуга, который был послан, еще не вернулся».

Ван Чуан усмехнулась: «В такой большой снежной буре, было бы странно, если бы она могла вернуться».

Однако Фэн Юй Хэн спросила: «Почему она снова вызвала врача?»

Хуан Цюань также было любопытно: «Она была как маньяк в ее громких криках, поэтому я не могла понять, что она на самом деле говорила. Казалось, она сказала что-то о том, что что-то не пришло, и как предыдущий врач был мошенником».

Фэн Юй Хэн долго размышляла и поняла. Ее раннее удрученное настроение немного улучшилось, поскольку она сказала Ван Чуан: «С таким сильным снегопадом в столице не будет недостатка в местах, которые потребуют помощи, будь то в рабочей силе или материалах. Император должен также беспокоиться об этом. Когда снег прекратится, давайте сделаем полезную работу во имя Дворца Юй и зала Ста трав. Что касается денег на эту работу, Фэн Чэнь Юй уже подготовила их для нас».

Ван Чуан и Хуан Цюань смутились. Фэн Чэнь Юй подготовила их? Что это значит?

Бан Цзоу спрыгнул с балок и наклонился к Фэн Юй Хэн: «Неужели вы хотите получить миллион таэлей, которые она получила от семьи Чэнь? Фуфуфу, Фэн Цзинь Юань был на шаг быстрее в том, что он хотел получить миллион таэлей».

Фэн Юй Хэн подняла бровь: «Он все еще не получил деньги, верно? Пока деньги все еще находятся в руках Фэн Чэнь Юй, у нее не будет выбора. Просто подожди и увидишь. Как только снег остановится, Фэн Чэнь Юй придет сюда по собственному желанию».

Что касается того, придет ли Фэн Чэнь Юй, Ван Чуан, Хуан Цюань и Бан Цзоу были настроены скептически. С одной стороны, им было любопытно, почему их молодая мисс была настолько уверена, а с другой - они действительно надеялись, что смогут получить миллион таэлей. Это была большая сумма денег. Было бы бесполезно не хотеть этого!

Мастер и слуги провели оставшееся время, думая о том, как получить миллион таэлей. Рано на следующий день, наконец, закончился снег.

Ван Чуан утром открыла дверь, в результате чего снег снаружи упал прямо ей на голову. К счастью, день уже прояснился, поэтому снег не должен был пойти вновь. Это позволило каждому вздохнуть с облегчением.

«Если бы снег продолжался, я боюсь, что не нужно было бы ехать на Север. Столица превратилась бы в зону бедствия», - пробормотала Ван Чуан, ища метлу, чтобы очистить площадь перед дверью. К счастью, ей удалось все убрать. Хуан Цюань просто стояла на столе во дворе и начала направлять слуг.

Она закрыла дверь и вернулась, чтобы рассказать Фэн Юй Хэн: «Можно покинуть усадьбу, но если молодая мисс хочет отправиться в военные казармы, это, вероятно, не будет возможным. Неизвестно, могут ли дороги в столице использоваться, а тем более за пределами столицы. Чтобы добраться до военного лагеря, вам нужно пройти через гору. Хотя эта гора не очень высокая, в нынешнюю погоду переход через нее будет слишком сложным».

Фэн Юй Хэн вздохнула. Она знала, что если этот снег не растает, было бы действительно трудно, если бы она хотела посетить военные казармы.

«Забудьте это. Пойдемте в зал Ста трав!» Она приняла решение и начала одевать свою одежду, говоря: «Давайте поедим сначала. Нет спешки. Я полагаю, что люди в конце усадьбы Фэн также сметают снег. Когда они откроют путь, я считаю, что Фэн Чэнь Юй должна начать двигаться».

Конечно же, до того, как она успела закончить свои размышления, Цин Шуан пришла с сообщением: «Старшая молодая мисс семьи Фэн пришла из двора Лю. В настоящее время ее останавливает слуга у ворот. Молодая мисс, пожалуйста, сообщите нам, мы должны впустить ее?»

Цин Шуан всегда считала себя слугой павильона Тонг Шэн, что также означало, что она была слугой главного городского центра. Всякий раз, когда она говорила о людях из семьи Фэн, в ее речи было очень четкое различие. Когда она говорила о Фэн Чэнь Юй, не было никаких добрых чувств.

Фэн Юй Хэн ухмыльнулась и почувствовала, что она пришла очень быстро. Затем она кивнула: «Тогда впусти ее».

Только тогда Цин Шуан подчинилась и ушла.

Подождав немного меньше часа, Фэн Чэнь Юй, наконец, пробралась к ним. Туфли и носки были мокрыми, а плащ был покрыт снегом. У нее не было времени беспокоиться о ее внешности, поскольку она сразу же сказала, увидев Фэн Юй Хэн: «У меня есть кое-что, я нуждаюсь в вашей помощи. Можем ли мы поговорить одни?»

Вопреки ее беспокойству, Фэн Юй Хэн оставалась спокойной и медленно указала на нее: «Старшей сестре нужно дождаться, когда я закончу есть. Вчера снег был слишком сильным, поэтому на кухне не было еды. В настоящее время я очень голодна».

Ван Чуан ухмыльнулась. Конечно, она была голодна. Ее молодая мисс уже выпила три чаши бульона.

Нос Фэн Чэнь Юй стал кривым от гнева. Она была в отчаянном положении и сразу же обратилась к ней с просьбой, но Фэн Юй Хэн действительно не замечала этого?

Но она ничего не могла сделать. Независимо от того, что было сказано, она должна была это сделать.

Таким образом, она приподнялась и села. Взглянув на Фэн Юй Хэн, она терпеливо ждала, когда она закончит есть, один укус за раз.

Фэн Юй Хэн закончила есть через час. К тому времени, как она положила свои палочки для еды и чашу, Чэнь Юй достигла предела своего терпения.

Фэн Юй Хэн больше не причиняла ей никаких проблем и помахала ей рукой, отправляя Ван Чуан и других. Фэн Чэнь Юй также выгнала Йи Линь. Только когда они остались в комнате, она, наконец, сказала: «Сегодня я пришла попросить тебя о помощи. Фэн Юй Хэн, как часть соглашения, я дам тебе десять тысяч таэлей в подарок. Как насчет этого?»

Фэн Юй Хэн уставилась на нее широко раскрытыми глазами и притворилась удивленной, сказав: «Что это может быть, если старшая сестра готова потратить столько денег?»

Чэнь Юй глубоко вздохнула и стиснула зубы. С большой решимостью она обнаружила вопрос, который почти заставлял ее сходить с ума. «Кажется, я ... беременна».

Пфт!

Фэн Юй Хэн просто сделала глоток чая, а затем сразу выплюнула его в преувеличенной манере. Этот глоток чая просто попал на лицо Фэн Чэнь Юй. Она смотрела, как лицо Фэн Чэнь Юй горело от гнева. Что касается ее самой, она так глубоко смеялась внутри, что была на грани страдания от внутренних травм.

«Старшая сестра, это правда или ложь? Вы не шутите со мной, не так ли? Ах! Тогда этот ребенок назвал бы меня тетушкой?»

Фэн Чэнь Юй вдруг встала и пошла к двери. Она чувствовала, что приход сюда был большой ошибкой. Неважно, кого она попросила о помощи, как она могла просить Фэн Юй Хэн? Разве это не было издевательством?

Увидев, что она собирается уйти, Фэн Юй Хэн не остановила ее, а сказала: «Цена несправедлива. Давайте обсудим это немного больше».

Фэн Чэнь Юй перестала идти, и на ее лице появилась радость.

Деньги не были проблемой. Пока Фэн Юй Хэн была готова помочь, это было бы лучше всего.

Теперь, когда столица пострадала от катастрофического снегопада, приглашенный врач не мог дойти. К счастью, Йи Лин напомнила ей рано утром, что она не может вызвать врача снаружи. Если вопрос станет известен внешнему миру, возможно, что она будет иметь тот же конечный результат, что и Бу Ни Шан! Если бы это время наступило, и все в столице знали, как она могла бы жить?

Долго думая, был только один выбор, который она могла бы сделать. Это должна быть Фэн Юй Хэн. Так или иначе, у нее больше не осталось достойной репутации. Она не прочь пойти еще раз. Пока она избавилась от бедствия, которое было очень вероятно в ее животе, у нее была бы возможность вернуться. Когда наступит день ее возвращения, Фэн Юй Хэн станет первым человеком, от которого она избавится.

У Фэн Чэнь Юй были такие мысли, когда она пошла в павильон Тонг Шэн. Теперь, когда она услышала, что Фэн Юй Хэн просто хотела обсудить цену, это означало, что она уже согласилась. Фэн Чэнь Юй почувствовала, что вес с груди был, наконец, снят.

Таким образом, она обернулась и несколько с нетерпением сказала: «Вторая сестра, назови мне цену!»

Фэн Юй Хэн посмотрела на нее и улыбнулась: «Старшая сестра, за десять тысяч таэлей, я помогу узнать, беременна ли ты».

«Определить, беременна ли я?» Фэн Чэнь Юй была ошеломлена: «Что ты имеешь в виду?»

«Разве ты не уверена сейчас, беременна ты или нет? У меня есть метод тестирования, чтобы убедиться в этом. Но цена этого теста составляет десять тысяч таэлей. Ты хочешь провести его?»

Фэн Чэнь Юй нахмурилась. Десять тысяч таэлей, чтобы определить, была ли она беременна, было немного дорого. Ее месячные не наступили, и она недавно чувствовала тошноту и усталость. На самом деле она была очень уверена, что это так, но без врача она не осмелилась быть уверенной.

«Разве это не слишком дорого?» Она смотрела на Фэн Юй Хэн: «Ты явно вымогаешь мои деньги под ложными предлогами. Ты просто хочешь десять тысяч таэлей?»

Фэн Юй Хэн кивнула: «То, что ты сказала, верно. Я вымогаю твои деньги. Она протянула руку: «Если старшая сестра считает, что это слишком дорого, то иди, найди кого-нибудь еще! Более того, определение того, забеременел ли человек, не так просто, как обычная проверка пульса. Если будет поставлен ошибочный диагноз, над твоим телом будут издеваться впустую. Если ты больше не сможешь родить детей, это будет большой проблемой».

Фэн Чэнь Юй замолчала. Найди кого-нибудь другого. Если бы она могла найти кого-то другого, она скорее бы умерла, чем посетила павильон Тонг Шэн. Слова Фэн Юй Хэн также преследовали ее. Если бы она искалечила свое тело, то, как женщина, какая бы у нее была цель?

«Забудь это. Десять тысяч - десять тысяч». В отчаянии она откинулась назад и спросила: «Тогда сколько стоит избавиться от ребенка?»

Фэн Юй Хэн показала странную улыбку: «Не так много. Всего один миллион».

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 189**

Глава 189 – Происшествие в пригороде

Как только были произнесены слова «миллион таэлей», Фэн Чэнь Юй сразу поняла, что с ней играют.

Она впилась взглядом в Фэн Юй Хэн и сказала сквозь стиснутые зубы: «Ты делаешь это специально, верно? Ты знаешь, что у меня есть миллион таэлей банкнот в моем распоряжении, и ты делаешь все возможное, чтобы украсть их у меня! Я права?»

Фэн Юй Хэн кивнула и сказала очень честно: «Правильно. Это совершенно правильно. Но я ничего не делала. Вместо этого ты пришла ко мне».

Фэн Чэнь Юй так сильно сжала зубы от гнева, что они почти разбились! Но что она могла сделать? Она действительно была тем, кто попросил о помощи, и ей абсолютно нужно было попросить Фэн Юй Хэн об этом.

Она стабилизировала свои эмоции, затем спросила: «Разве вообще нет места для переговоров?»

Фэн Юй Хэн ухмыльнулась: «Кто-то смущен. Когда у тебя был наркотик, почему ты не договорилась со мной?» Она оглянулась на Фен Чэнь Юй резким взглядом. «Старшая сестра, финансовые потери могут предотвратить катастрофу. Ты понимаешь это?»

Чэнь Юй все поняла, но она уже обещала этот миллион Фэн Цзинь Юаню. Хотя ее отец не приходил и не попросил ее об этом, она хорошо его знала. Вместо этого он думал о том, как он должен тратить эти деньги.

«Тогда проверь, не беременна ли я прежде». Фэн Чэнь Юй пришла к выводу. Позволь мне узнать, действительно ли я беременна, прежде чем мы сделаем следующий шаг.

«Хорошо». Фэн Юй Хэн протянула руку: «Отдай мне».

«Что?» Чэнь Юй была ошеломлена: «Чего ты хочешь»?

«Банковская записка! Ты можешь заплатить и серебром. Это будет немного хлопотно, но я могу отправить слугу, чтобы вывести его из вашего двора».

«Нет необходимости». Фэн Чэнь Юй сердито закатила глаза: «Позаботьтесь о встрече со мной, и я отправлю кого-нибудь обратно, чтобы принести деньги», - сказала она, идя к двери. Открыв ее, она сказала несколько слов Йи Лин, затем наблюдала, как она изо всех сил пытается пройтись по снегу.

Когда она вернулась, Фэн Юй Хэн держала что-то в своих руках. Чэнь Юй не знала, что это такое, и, естественно, ее не волновало. Она только сказала Фэн Юй Хэн: «Йи Лин уже вернулась, чтобы получить его. Можете ли вы проверить меня сейчас?»

Фэн Юй Хэн передала вещи в ее руках. Был длинный тонкий обнаженный предмет и небольшая прозрачная чашка из какого-то неизвестного материала.

Чэнь Юй держал их в руке и чувствовала себя странно; однако, услышав, как Фэн Юй Хэн рассказала ей, для чего были эти два предмета, ее лицо сразу же стало ярко-красным. «Как ... как я могу это сделать?»

«Почему ты не можешь?» Фэн Юй Хэн стала совершенно недовольна: «Ты никогда не ходила в уборную? Позволь мне сказать, это самый точный способ определить, беременна ли ты или нет. Простая стоимость этих двух вещей, знаешь ли ты, сколько они стоят? Что еще более важно, это то, что нельзя купить, независимо от того, сколько у вас денег! Это редкий предмет от персидского эксцентрика. Не думай, что десять тысяч таэлей, которые являются пустой тратой. Я даже чувствую, что просила слишком мало».

Чэнь Юй снова поняла, что не существует возможности договориться с Фэн Юй Хэн. То, о чем ей трудно было говорить, так небрежно говорилось из ее уст. Казалось, что она ничуть не смутилась. Если бы она продолжала стесняться перед Фэн Юй Хэн, она потеряла бы еще больше лица. Было бы лучше просто прикусить язык и использовать эти вещи. В любом случае, никто не видел ее.

Фэн Чэнь Юй приняла решение и взяла все с собой в уборную. Когда она вернулась, она передала длинный предмет Фэн Юй Хэн.

Были две красные полосы. Фэн Юй Хэн пожала плечами: «Ранняя беременность».

«Что?» Чэнь Юй не поняла.

Она еще раз объяснила: «То есть ты беременна. Это гарантировано».

«Это можно определить так?»

«Возможно». Фэн Юй Хэн кивнула и сказала: «Подними правую руку. Поскольку тебе кажется, что этого недостаточно, я проверю твой пульс».

Чэнь Юй быстро протянула руку и увидела, как Фэн Юй Хэн измерила пульс некоторое время, а затем отпустила ее. Она повторила слова, которые она сказала ранее: «Ранняя беременность».

Чэнь Юй издала вздох, полный отчаяния. Казалось, ей нужно будет решить между ее будущим и ее богатством.

«Подумай об этом». Фэн Юй Хэн встала: «Мне нужно выйти сегодня. Когда твой банковский чек будет готов, отправь его в казну уездного центра. Цин Юй сегодня здесь. Просто передай его ей». Когда она закончила говорить, она открыла дверь и ушла. Ван Чуан поспешно вошла в комнату и подняла плащ для нее, а затем последовала за ней во двор с Хуан Цюань.

Фэн Чэнь Юй осталась одна в комнате. Вещь, которую она только что использовала, все еще была на столе. На ней все еще четко отображались две красные линии. Она не знала, что это было, но Фэн Юй Хэн сказала ей, что две полоски обозначают беременность. Если бы это была только одна полоса, она не была бы беременна. Она доверяла Фэн Юй Хэн, потому что признаки беременности уже стали очевидными.

Сильно подавив тошнотворное чувство, она села. Только когда Йи Лин вернулась через толстый слой снега, она встала. Вместе с Йи Лин она отправилась в сокровищницу павильона Тонг Шэн.

В это время Фэн Юй Хэн уже достигла главной дороги. Снег шел слишком за день до этого, поэтому кареты не могли двигаться по главной дороге. Если люди захотят выйти, им придется пробираться по снегу. Многие люди сметали снег, но все они подметали площадь перед их собственными дверями. После того, как они были охвачены, груды снега были оставлены в стороне. Эти груды снега заставили дороги стать уже.

Губернатор послал людей, чтобы очистить снег, но там просто не хватало рабочей силы. Такую большую территорию столицы было невозможно полностью очистить в одно мгновение. Более того, было много чиновников, которые попытались получить преимущество и предложить некоторые специальные стимулы, поэтому практически все люди, посланные губернатором, будут предлагать свои услуги этим семьям.

Когда они достигли зала Ста трав с большим трудом, они сильно вспотели в этот холодный день. Когда люди в зале Ста трав увидели, что Фэн Юй Хэн прибыла, они быстро пошли, чтобы встретить ее. Они получили плащ и сказали: «Босс, мало кто пришел на экзамен. Но было немало тех, кто упал в обморок от холода снаружи. Владелец магазина Ван взял на себя ответственность и привел их в магазин и сейчас заботится о них».

Фэн Юй Хэн кивнула: «Ты сделал все правильно». Она заговорила во время ходьбы. Пройдя через внешний зал, она подняла занавеску во внутренний зал и увидела, что внутри лежали семь или восемь человек. Ван Линь в настоящее время руководит некоторыми из клерков магазина, раздавая людям медицинские супы. С печью в этой комнате было очень тепло.

Фэн Юй Хэн не сказала слишком много и пошла вперед, чтобы осмотреть больных. Из тех, кто болел, большинство из них были старше, а некоторые были детьми. С первого взгляда можно было увидеть, что они проживали свою повседневную жизнь как нищие. Снегопад позавчера был действительно катастрофическим. У них не было места, где можно было скрыться.

Когда они увидели, что девушка, одетая в очень хорошую одежду, лично их осматривает, все они чувствовали себя немного смущенно, так как она даже хотела выйти и коснуться их грязных запястий.

Ван Линь увидел Фэн Юй Хэн, но увидел, что она ничего не сказала, прежде чем приступить к работе. Таким образом, он был не слишком вежливым и просто объяснял всем: «Это наш босс зала Ста трав. Она также была лично удостоена звания принцессы графства Джи Ан».

Услышав, что он сказал это, все чувствовали себя подавленными этой неожиданной услугой. Это была достойная принцесса графства! Тем не менее она проверяла пульс нищего. Это было то, чего они никогда не могли себе представить даже во сне.

Ван Линь объяснил: «Все, не чувствуйте себя неловко. Наша графская принцесса очень искусна в медицине. Знаменитые медицинские таблетки зала Ста трав лично сделаны принцессой графства».

В то время как Ван Линь объяснял, Фэн Юй Хэн осмотрела каждого из них. После этого она немного успокоилась. Несмотря на то, что у них было много хронических болезней, связанных с их плохим жизненным окружением, все зимние бури принесли только легкого обморожения. Зал Ста трав действовал своевременно, что обеспечило отсутствие серьезных проблем.

Она сообщила всем: «Не нужно беспокоиться. Поскольку вы пришли в зал Ста трав, вы будете обслужены». Затем она посмотрела на клерков, которые держали медицинские супы, и кивнула: «Эти медицинские супы избавят вас от простуды и согреют вас. Он также обладает способностью улучшать иммунную систему вашего организма. Для восстановления потребуется не более одного дня».

Они не понимали, что значит улучшить иммунную систему организма, но они знали, что Фэн Юй Хэн говорит, что это лекарство было очень хорошим. Таким образом, они все бросились пить лекарство.

Женщина около 50-ти лет держала на коленях ребенка. Вытирая слезу, она сказала: «Прошлой ночью снег рухнул в хижину, в которой мы жили. Я думала, что мы не сможем продолжать жить, поэтому я пошла на улицу, чтобы попросить кого-нибудь принять ребенка, чтобы он мог выжить. Но никто не открывал двери. В таком сильном снегу мы больше не могли продолжать идти. Кто-то сказал, что зал Ста трав был впереди, и босс и лавочник был воплощением Бодхисаттвы. Возможно, мы сможем там быть спасены, поэтому мы пошли в сторону зала Ста трав».

Услышав это, другие люди тоже начали говорить. Их рассказы были примерно одинаковыми, и все они чувствовали, что зал Ста трав - это путь к жизни.

Фэн Юй Хэн была очень тронута их словами. Она также похвалила Ван Линь. Она знала, что она не много работала в этом магазине. В основном им управлял Ван Линь. Сегодня престижный травяной зал не мог быть отделен от работы Ван Линь.

Ван Линь был немного смущен, когда получил похвалу. Он быстро договорился, чтобы клерк продолжал добавлять угли в печь, чтобы позволить комнате еще больше прогреться. Он также сказал всем: «На улице уже нет снега. Глядя на погоду, снег больше не должен пойти, поэтому вы можете расслабиться. Хотя наш зал Ста трав не может содержать вас все время, он может по крайней мере помочь всем в эти трудные времена. Мы не допустим, чтобы вы замерзли и умерли от голода на улице».

Все почувствовали еще один всплеск эмоций. Ван Линь извинился, а затем быстро потянул Фэн Юй Хэн в боковой зал.

«Молодая мисс, мы не можем больше продолжать». Пот можно было увидеть на его лбу, хотя было неизвестно, было ли это от беспокойства или от жары. «Мы можем содержать восемь человек, но что, если их число достигнет 80? Этот снегопад покрыл всю столицу. Число людей, пострадавших от стихийного бедствия, не ограничивается только ими. Если они услышат эту новость и придут в зал Ста трав, у нас не будет возможности справиться с этим».

«Все нормально. Не волнуйся». Фэн Юй Хэн указала Ван Чуан и Хуан Цюань, чтобы положить большие бумажные пакеты, которые они держали на стол. «Я принесла чай из поместья. Не нужно кипятить его в воде. Вы можете просто поместить его в горячую воду. Пойдите, подготовьте некоторые горшки с большими отверстиями и кипятите еще немного воды. Затем найдите еще несколько чашек. Мы установим палатку за пределами входа в зал Ста трав. Когда люди приходят и уходят, независимо от того, какой человек приходит, мы дадим им одну чашку бесплатного чая».

«Понял». Ван Линь кивнул: «Таким образом, не будет столько людей, которые упадут в обморок от холода. С горячим чаем, который подается снаружи, не нужно будет втискиваться в зал Ста трав». Он согласился и вытащил несколько сумок для подготовки.

Ван Чуан не была уверена и сказала Хуан Цюань: «Пойди, посмотри. Было бы лучше поговорить с ресторанами поблизости, чтобы посмотреть, сможете ли вы взять еще несколько чашек. Даже заплатить немного денег».

Хуан Цюань кивнула и ушла.

Фэн Юй Хэн, наконец, смогла сесть и перевести дыхание. Она пробиралась сквозь снег, поэтому она действительно устала.

«К счастью, это зимняя катастрофа. Если бы это было летнее наводнение, проблемы были бы намного больше». Она сделала глоток горячего чая, который налила Ван Чуан. Она все еще очень беспокоилась о Сюань Тянь Мине и не могла не спросить: «Как вы думаете, кто-нибудь очистит дороги за пределами столицы? Если бы мы шли пешком в военный лагерь, как долго это понадобилось?»

Ван Чуан беспомощно покачала головой: «Не нужно думать о том, чтобы идти туда. Учитывая сильный снегопад, очень вероятно, что мы не достигнем его, даже если бы мы путешествовали три дня и три ночи. Если ситуация внутри столицы такова, как может быть кто-то, кто подметает снег в пригороде».

Фэн Юй Хэн вздохнула. Она знала, что ничего не может быть сделано. Она могла подождать еще несколько дней, чтобы увидеть, скоро ли растает снег. Ей придется ждать, пока экипажи смогут пользоваться дорогами.

Ван Линь закончил подготовку к раздаче горячего чая, занавес был внезапно поднят, и Хуан Цюань поспешно вернулась. Ее лицо было наполнено беспокойством. Увидев этих двух, она поспешно сказала: «Что-то случилось в пригороде!»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 190**

Глава 190 – Покидая столицу

Услышав упоминание о пригороде, нервы Фэн Юй Хэн тут же стали натянуты, когда она бросилась спрашивать: «Что-то случилось в военном лагере?»

Хуан Цюань снова махнула рукой: «Нет, нет. Молодая мисс, не беспокойтесь. Лавина прошла в противоположном направлении от военного лагеря. Я слышала, что она была очень большой, поскольку половина горы рухнула».

Фэн Юй Хэн не очень знала географию этой эпохи. Она только знала, что это произошло в противоположном направлении от военного лагеря, но это все еще позволяло ей вздохнуть с облегчением. Но как только она успокоилась, слова Ван Чуан заставили ее снова вздрогнуть: «В противоположном направлении? Разве это не на севере? Хуан Цюань, ты все еще не помнишь, в какой день каждый год его Высочество седьмой принц покидает столицу, чтобы делать поклонение своей матери?»

Хуан Цюань задумалась, а затем внезапно сказала: «Это были последние несколько дней?»

Фэн Юй Хэн почувствовала, что ее сердце словно кружилось на американских горках: «Вы хотите сказать, что седьмой брат только что покинул столицу, чтобы сделать подношения? В каком направлении? Север?»

Ван Чуан кивнула, тело матери его Высочества было похоронено на небольшом кладбище в храме к северу от столицы. С тех пор, как его Высочество стало совершеннолетним, он ходил каждый год, чтобы воздать должное. Считая дни, кажется, что это должно быть сейчас.

«Как насчет поездки во дворец Чун». Хуан Цюань не была уверена: «Позвольте мне проверить, там ли его Высочество».

«Идите быстро». Фэн Юй Хэн надавила на нее, так как страх наполнил ее сердце. Она вдруг вспомнила то время, когда она была под наркотиками. Когда она оказалась в ее аптеке, она только вышла, потому что услышала ясный голос Сюань Тянь Хуа. Этот человек поднял ее из руин. Он был подобен божеству, посланному с небес, чтобы спасти ее. В ту ночь он осветил ее ночное небо.

«Ван Чуан». Она тихо сказала: «Если седьмой брат ушел из столицы, я должна пойти за ним».

На этот раз Ван Чуан не отговаривала ее. Хотя они были в округе Фэн Тонг, если бы не седьмой принц, обнаруживший Фэн Юй Хэн, возможно, она, Хуан Цюань и Бан Цзоу, были бы мертвы. Седьмой принц был не только спасителем Фэн Юй Хэн. Он также был их спасителем.

«Эти слуги будут сопровождать молодую мисс, чтобы искать его Высочество». Ван Чуан сделала свое положение ясным, поскольку ее лицо было полно беспокойства, ожидая возвращения Хуан Цюань с новостями.

Они оби действительно надеялись, что Хуан Цюань может вернуться и сказать, что его Высочество седьмой принц был во дворце Чун и никуда не уходил. К несчастью, небеса не были так любезны. Чем больше вы надеялись, тем труднее было добиться успеха.

Хуан Цюань наконец вернулась, но они услышали, как она сказала: «Его Величество вчера утром оставил столицу и еще не вернулся».

Фэн Юй Хэн почувствовала, как ее голова закружилась. Вскоре из глубины души поднялись сотни ужасных мыслей. Она больше не ждала. Схватив плащ, она вышла. И Хуан Цюань, и Ван Чуан быстро последовали за ней. Когда они подошли к входу, Ван Лин поставил палатку и уже был окружен множеством граждан. Услышав, что зал Ста трав раздает бесплатный чай, все пришли за помощью.

Фэн Юй Хэн сказала несколько слов Ван Лину, затем быстро отправилась в путь с двумя слугами.

В то утро площадь перед дверями каждого была очищена от снега, поэтому было быстрее, когда они шли сбоку. Когда они приблизились к воротам города, число жителей снизилось, поэтому дорога стала сложнее. Когда они, наконец, пробрались к воротам города, они обнаружили, что они плотно закрыты. Наблюдатели, следящие за ним, неоднократно пытались их переубедить: «Вернитесь! Быстро возвращайтесь! Дороги за пределами столицы вообще нет. Сегодня оставить столицу - это искать смерти».

Фэн Юй Хэн была решительной: «У меня есть неотложный вопрос и абсолютно необходимо выйти».

«Независимо от срочности дела, вы не можете идти! Разве вы не понимаете, что я сказал? На улице вообще нет дороги». Охранник положил руки ему на бедра и посоветовал ей: «Маленькая девочка, если ты хочешь быть упрямой, возвращайся домой и делай это там. Не вмешивайся сюда. Ты знаешь, какой у тебя рост? Вне города, в лучшем случае, снег достигнет вашей талии. Вы не сможете сделать ни одного шага».

Фэн Юй Хэн нахмурилась. Снег мог дойти до ее талии? Там так много снега?

«Если вы заблокируете ворота, то не побеспокоитесь о людях, которые захотят войти снаружи?» Она спросила охранника: «Если кто-то спешит войти в город, чтобы вернуться домой, но застрял на улице, неужели они замерзнут?»

Охранник махнул рукой: «Не волнуйся. Никого не будет. Никого нет за пределами города. Дорога вообще не может быть использована, и откуда бы вышли люди? Если ты будешь настаивать на том, что там кто-то есть, они должны быть под снегом. Они давно бы были покрыты снегом и замерзли до смерти!»

Его слова коснулись сердца Фэн Юй Хэн. Были покрыты снегом и замерзали до смерти. Если она не пойдет сейчас, что будет с Сюань Тянь Хуа?

«С дороги! Я хочу покинуть город». Она сделала шаг вперед и оттолкнула охранника. Ван Чуан холодно сказала сзади: «Это принцесса графства Цзи Ан, которая была лично назначена Императором. Она хочет покинуть город из-за некоторых важных вопросов».

Услышав, что она была принцессой графства, охранник сразу вспомнил, что слышал о том, что Император присвоил титул дочери премьера. Неужели именно эта девушка?

Он посмотрел немного дольше на Фэн Юй Хэн, затем понял, исходя из того, как она выглядела и как она одевалась, эта маленькая девочка, похоже, не была дочерью из нормальной благородной семьи. Он не мог не начать обдумывать.

Но независимо от того, что было сказано, была ли она графской принцессой или нормальным гражданином, независимо от того, кто это был, дороги не было!

Охранник был немного взволнован. Он прогонял Фэн Юй Хэн и начал вести переговоры с ней: «Принцесса графства, как насчет того, чтобы вы поднялись на стену и посмотрели на улицу. Я не лгу тебе. На улице нет дороги. Даже если ворота будут открыты, невозможно выйти на улицу!»

«Просто откройте ворота!» Фэн Юй Хэн остановилась и серьезно посмотрела на него: «Есть ли дорога снаружи, мне нужно попробовать. Даже если бы сегодня здесь стоял отец Император, я бы сказала то же самое. Я хочу выйти за пределы города».

Услышав, что она упомянула Императора, охранник смутился. К счастью, у него был еще один охранник, который потянул его за рукав и тихо напомнил ему: «Принцесса графства - вторая дочь семьи Фэн. Вторая дочь семьи Фэн - официальная принцесса девятого принца».

Этот охранник снова задрожал и почувствовал, что эта девушка не казалась очень взрослой, но ее титулы были невероятно пугающими.

«Открой ворота». Фэн Юй Хэн не имела никакого намерения говорить дальше: «Если вы и правда чувствуете, что в этом есть необходимость, то просто пройдите с нами. Если действительно невозможно выйти на улицу, мы вернемся назад».

Охранник некоторое время размышлял и, наконец, кивнул. Размахивая рукой, он отдал приказ открыть ворота. Затем он призвал другого охранника прийти и сказал: «Этот скромный лично будет сопровождать принцессу графства. Если действительно невозможно выйти на улицу, принцесса графства, вы абсолютно должны вернуться».

Фэн Юй Хэн кивнула, но ничего не сказала.

Городские ворота были, наконец, открыты. Когда снег закончил падать в город, они пошли вперед еще раз.

Снег был густым, но он не был таким большим, как сказал охранник. Фэн Юй Хэн оценила его, он был на уровне ее колен.

«Я могу пройти через это». Она издала долгий вздох. Раньше она действительно волновалась, что он достигнет ее талии. Если бы это было так, то даже если бы у нее были небесные способности, она была бы бессильна. «Как тебя зовут?» Она вышла из столицы. Она пробиралась сквозь снег, спрашивая охранника.

Врата за ними медленно закрылись. Охранник взял на себя инициативу и пошел впереди. Во время ходьбы он прилагал все усилия, чтобы сбить снег с дороги, чтобы немного облегчить путь для Фэн Юй Хэн.

«Этого скромного человека зовут Ван Чжуо, и он является лидером северных городских ворот», - сказал он глухим голосом. Он тоже был очень высоким. Когда он шел впереди, он выглядел как городская стена.

«Ван Чжуо». Она спросила его: «Вы тоже вчера стояли на страже у ворот?»

Ван Чжуо кивнул: «Правильно. Этот скромный начал наблюдать прошлой ночью и будет продолжать до сегодняшнего вечера, прежде чем кто-то заменит его».

«Тогда вы видели, как его Высочество седьмой принц покинул столицу вчера утром?»

«Я его видел». Ван Чжуо был очень уверен: «Вчера утром снег был не очень сильным. Городские ворота были открыты, как обычно. Его Высочество сопровождал только один слуга, когда он покидал город на лошади».

Сердце Фэн Юй Хэн снова чуть не остановилось. Только один слуга, если что-то действительно произошло, вероятность его спасения была слишком низкой.

Она больше не говорила и увеличивала свой темп. Всего за несколько шагов она обогнала Ван Чжуо. Ван Чжуо был немного обеспокоен и сделал все возможное, чтобы сказать: «Принцесса графства, не идите так быстро. Этот скромный откроет вам путь, так что вы сможете легко пройти».

Фэн Юй Хэн только махнула рукой. Хотя ей было труднее идти, к счастью, ее движения были проворными. В какой-то момент внезапно появился человек в черной одежде и протянул руку, чтобы помочь ей.

Ван Чжуо был солдатом, и он много лет находился в столице. Он, естественно, знал о таких ситуациях. Даже у нормальных многодетных семей были скрытые охранники; более того, она была будущей официальной принцессой девятого принца. Как могло быть возможно, чтобы у нее не было человека, чтобы защитить ее. Ван Чжуо мог сказать, что даже две служанки, следующие за ней, были очень искусны в боевых искусствах. Что касается его самого, у него была только грубая сила. Когда пришло время для правильной борьбы, он был не очень квалифицирован.

«Ван Чжуо, просто следуй за мной. Нет необходимости слишком беспокоиться о своей позиции. Я покинула город, потому что я действительно должна что-то сделать. Когда я доберусь туда, тогда мне действительно понадобится твоя помощь».

Ван Чжуо и другой охранник кивнули в унисон и сказали: «Все будет сделано, как прикажет принцесса графства».

Группа продолжала двигаться к северу, направляясь прямо к горной цепи. Ван Чжуо был немного обеспокоен и не мог не сказать: «Принцесса графства, если мы продолжим движение вперед, мы достигнем подножья горы. Сегодня утром сошла лавина. Половина горы рухнула. Из-за сильного снегопада нельзя было отправить туда, чтобы исследовать местность. Было бы лучше, если бы мы не пошли в этом направлении».

Фэн Юй Хэн не издала ни звука, а Хуан Цюань сказала: «Наша цель состояла в том, чтобы добраться до места этой лавины. Его Величество покинул город, а также пошел в этом направлении».

«Что?» Ван Чжуо был потрясен: «Почему его Высочество пойдет в этом направлении?»

Он, естественно, не знал, что делает Сюань Тянь Хуа. Как тайна дворца могла быть так ясно известна простому стражу ворот. Но Ван Чжуо не был идиотом. Увидев обеспокоенный взгляд группы Фэн Юй Хэн, он сразу же отреагировал: «Может быть, что его высочество ...»

«Это все еще неопределенно». Фэн Юй Хэн сказала: «Давайте быстро туда доберемся. Нам нужно сначала взглянуть, прежде чем думать о чем-нибудь еще».

Все осознали серьезность дела, поэтому они больше не говорили. Они тихо двинулись вперед. В конце концов, Бан Цзоу вел Фэн Юй Хэн, а Ван Чуан и Хуан Цюань помогли двум охранникам с их цигунгом. Таким образом, они достигли места разрушенной горы, когда небо уже было темным.

Фэн Юй Хэн очень беспокоилась и не могла думать о мелочах, поэтому она просто вытащила из своего места фонарь. Всем было интересно, что это было, но Фэн Юй Хэн не говорила, и никто не осмеливался спросить.

Такое положение рухнувшей горы было очень серьезным. Большая часть горы упала, как горная скала. Внизу была сформирована еще одна маленькая гора.

Бан Цзоу нахмурился и оглянулся, подсознательно покачал головой: «Если человек внизу, нет никаких шансов на выживание».

«Не говори глупости». Она впилась взглядом в Бан Цзоу: «Седьмой брат обладает множеством способностей. Как его можно сравнить с нормальным человеком?» Она обернулась и спросила Ван Чуан и Хуан Цюань: «Кладбище, о котором вы говорили, здесь?»

Они кивнули: «Это в этой области. Этот слуга ранее сопровождал его Высочество девятого принца сюда».

Надежда в ее сердце угасла чуть больше. В ее сердце поднялась апатия: «Все разделитесь и обыщите все вокруг». Затем она взяла на себя инициативу и бросилась вперед. Всего за пару шагов она бросилась в груду снега.

Бан Цзоу беспокоился и быстро последовал за ней. Остальные также разделились. Используя все еще прозрачный лунный свет, они приложили все усилия, чтобы искать вокруг.

Фэн Юй Хэн уже устала от ходьбы. Когда она ступала по снегу, ее нога скользнула, и она чуть не упала. Бан Цзоу помогл ей своевременно и сказал: «Будь осторожнее». Она кивнула и продолжила идти вперед.

Но чем больше она продвигалась, тем больше она испугалась, потому что мощный свет от фонарика выявил ладан с кладбища. Она также обнаружила некоторые жертвенники, куда был помещен ладан.

Нервы Фэн Юй Хэн уже были растянуты до максимально возможной степени. Отчаяние начало преследовать ее. Наконец, не в силах контролировать себя, она села в снег и прошептала: «Седьмой брат!»

В это время она вдруг услышала, как голос ответил не так далеко ...

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 191**

Глава 191 – Девочка, девятый принц несчастен

«Седьмой брат!»

«Ваше высочество!»

Фэн Юй Хэн и Бан Цзоу имели острый слух и сразу же направились к источнику звука.

Глубоко в горе они увидели, что человек двигался очень медленно и, казалось бы, с большим трудом.

Фэн Юй Хэн поспешно поднялась и бросилась к человеку.

Она могла понять, что это Сюань Тянь Хуа. Хотя он двигался очень медленно и был немного взъерошен, он по-прежнему был богом, как седьмой принц. Она была слишком знакома с его присутствием. Как и цветок лотоса, независимо от времени и места, оба были узнаваемы с первого взгляда. Даже беспокойство, которое она испытывала, сразу же успокоилось, увидев Сюань Тянь Хуа.

«Не беги и будь осторожна, чтобы не упасть». Сюань Тянь Хуа наблюдал, как маленькая фигура бежит к нему. Бегущая и скользящая, временами казалось, что она упадет. Он увеличил свой темп, чтобы встретиться с ней. Из-за лавины его лодыжка опухла, поэтому ему было не очень удобно двигаться.

«Седьмой брат!» Наконец, стоя перед Сюань Тянь Хуа, она задыхалась. Ее щеки были ярко-красными, как кукла из новогодней картины.

Сюань Тянь Хуа подсознательно протянул руку и подтолкнул волосы к ее лбу. Он действительно хотел ущипнуть ее щеки, но он отдернул руку, которую протянул.

«Я в порядке». Он говорил тихим голосом, который не был ни знаком, ни отдален.

Разговор с этим тоном внезапно заставил Фэн Юй Хэн побеспокоиться. Она схватила Сюань Тянь Хуа за грудь и с тревогой спросила: «Седьмой брат, тебе больно? Где тебе больно?» Она заговорила, проверяя его голову: «Ты все еще помнишь, кто я? Я А-Хэнг! Почему ты так со мной говоришь?»

Сюань Тянь Хуа временно был ошеломлен. Он хотел схватить ее за руку, но Фэн Юй Хэн не была послушной, поскольку она похлопала его по голове и осмотрела его шею. Учитывая ее небольшие размеры, она не могла дотянуться до него, поэтому ей пришлось продолжать прыгать, что было очень забавно видеть.

Но он не мог улыбаться.

В тот день, когда он увековечил память своей покойной матери, лавина похоронила его и его свиту под снегом. Он изо всех сил старался вытащить слугу, но, в конце концов, он не смог вытащить его.

Он долго сидел на снегу, и, когда он пытался двигаться, его нога заболела так сильно, что он не мог двигаться. Во-вторых, он надеялся, что слуга сможет спастись. Он сопровождал его около десяти лет и приходил с ним каждый год сюда; однако, в конце концов, он в конечном итоге похоронен здесь. Как это могло не вызвать у него беспокойства.

Это был первый случай, когда Сюань Тянь Хуа сожалел, что не брал больше людей, выходя на улицу. Он всегда полагался на хорошие способности и стал тщеславным, что привело к потере жизни. С небесной зимней катастрофой он застрял там на два дня и одну ночь. Он был на грани отчаяния, но он услышал, как девушка отчаянно призывает седьмого брата.

Он был похож на божество, но он был не один. Всегда были моменты, когда кто-то или что-то может вызывать эмоции из его сердца. Например, в ту ночь в округе Фэн Тонг, когда эта девушка появилась в обломках. Она была похожа на маленькую кошку, которая вызывала у него чувство жалости в его сердце.

«Седьмой брат в порядке». Его тон, наконец, успокоился, и его лицо вернулось к его обычной теплой улыбке: «Глупая девушка в таком сильном снегу, что ты здесь делаешь?»

«Ищу тебя!» Она говорила правдиво: «Если бы это был только снег, я бы не пришла; однако они сказали, что лавина спустилась к северу от города. Поэтому я не могла продолжать прятаться в городе. Седьмой брат, в то время, вы смогли вытащить меня из обгоревшего щебня. Сегодня я также решила, что вытащу тебя из снежной кучи, даже если мне нужно будет использовать свои две руки».

Фэн Юй Хэн решительно посмотрела на ее лицо, когда ее маленький нос был поднят. Она звучала очень серьезно.

Сюань Тянь Хуа потянул ее за руку. Хотя на ноге была травма, он все еще наклонялся к этой маленькой девочке и медленно шел назад. Во время ходьбы он сказал: «Седьмой брат не умер. Даже если бы я был похоронен в снегу, я мог бы вернуться обратно. Но человек, который пришел со мной, не мог убежать по тому же пути, что и я. Маленькая девочка, седьмой брат, довольно несчастен».

Она не ответила. Слова Сюань Тянь Хуа, о том, что чувствовал себя несчастным, означало, что он действительно чувствовал себя несчастным, но для такого человека было трудно понять, как его успокоить. В его глазах она была маленьким ребенком. Всякий раз, когда ребенок утешал взрослого, это было немного забавно. К счастью, все еще есть возможность сопровождать его. Она могла продолжать спокойно оставаться на его стороне и быть хорошим слушателем. Когда он закончил говорить, она могла смотреть на него с детской улыбкой. Когда она должна слушать, она слушала. Но Сюань Тянь Хуа только сказал эти несколько слов. После этого он больше не говорил. Он только крепко держал ее за руку и долго не отпускал.

Группа продолжала идти назад. Ван Чжуо посмотрел на поврежденную ногу Сюань Тянь Хуа и взял на себя инициативу, чтобы поднять его; однако ему было отказано. Кто-то такой гордый и божественный, как Сюань Тянь Хуа, как они могли позволить себе полагаться на спину другого человека?

Фэн Юй Хэн почувствовала желание использовать свое пространство, чтобы отправить его обратно. Слова дошли до ее рта несколько раз, но она могла только глотать их каждый раз. В конце концов, у нее не хватило смелости раскрыть эту тайну, даже если бы это был Сюань Тянь Хуа.

Таким образом, они продолжили путь, пока черное небо не стало освещаться. Когда они, наконец, увидели северные ворота столицы, Сюань Тянь Хуа уже не мог выдержать. Опираясь на дерево, он скользнул на землю.

Обычно утонченный человек был измотан до такой степени, но он все еще не отпускал руку Фэн Юй Хэн.

Она последовала за ним и опустилась на колени. Она использовала другую руку, чтобы осмотреть его лодыжку, и умоляла: «Просто позвольте мне взглянуть, хорошо?» Видя, что Сюань Тянь Хуа какое-то время не говорил, Фэн Юй Хэн просто дала Ван Чуан приказ: «Вы, ребята, возвращаетесь сначала и пойдите в зал Ста трав. В любом случае, мы почти там. Я буду сопровождать его Высочество до конца пути».

Ван Чуан кивнула и промолчала. Она знала, что Бан Цзоу останется. Городские ворота были прямо перед их глазами, так что ничего не могло случиться. Таким образом, она впервые привела Хуан Цюань, Ван Чжуо в столицу.

Когда они прошли дальше, Фэн Юй Хэн повернула голову и позвала человека в черной одежде за ними и сказала: «Бан Цзоу, ты тоже возвращайся».

«Я не могу этого сделать». Человек шагнул вперед и подошел к двум: «Если ты не вернешься, мне не удастся вернуться в одиночку».

«Седьмой брат здесь. Все будет хорошо.»

«Его Высочество ранено».

«Бан Цзоу!» Фэн Юй Хэн рассердилась, но ее глаза смотрели прямо на поврежденную лодыжку Сюань Тянь Хуа. Спустя долгое время она сказала: «Вернитесь назад. Я умоляю вас».

Сюань Тянь Хуа покачал головой: «Нет необходимости. Иди вперед и посмотри». После разговора он снял ботинок и носок. Отек на его лодыжке сделал это действие очень сложным и управлялся только с использованием большого количества энергии.

Бан Цзоу поднялся на пару шагов и обернулся. Хотя он не ушел, он не смотрел в этом направлении.

С тех пор, как он был молод, он был у Сюань Тянь Мина. Он, естественно, прекрасно понимал этого седьмого принца. У него было очень глубокое понимание его действий. Забудьте о снятии обуви и носков. Седьмой принц даже не снимал свою верхнюю одежду перед посторонними. Каждый раз, когда Сюань Тянь Хуа представал перед другими, у него был изысканный и божественный вид. Он никогда не показывал следов растрепанности. Он никогда не забывал о своих манерах. Даже перед Сюань Тянь Мином и императорской наложницей Юй, это не стало исключением.

Фэн Юй Хэн, желая, чтобы он ушел, не должна была нарушать привычки Сюань Тянь Хуа. Вместо этого защита Фэн Юй Хэн была важнее защиты его собственной жизни. Он уже совершил ошибку однажды в графстве Фэн Тонг, поэтому он не мог позволить себе сделать еще одну.

Фэн Юй Хэн взглянула на Бан Цзоу и больше ничего не сказала. Она только слегка сдвинула свое тело, протиснувшись между Бан Цзоу и Сюань Тянь Хуа.

Сюань Тянь Хуа понимал ее чувства, но он мог только вздохнуть внутренне.

«Нога вывихнута, но кость не сломалась». Фэн Юй Хэн вытащила руку из большой руки Сюань Тянь Хуа и тщательно осмотрела его рану: «Но это не уменьшает вероятность перелома». Она подняла голову, чтобы посмотреть на Сюань Тянь Хуа и сказала: «Я дам тебе лекарство, уменьшающее боль. Потерпи немного дольше и вернись со мной в зал Ста трав. Тогда я осмотрю тебя».

Сюань Тянь Хуа кивнул: «Все будет сделано, как ты говоришь».

Фэн Юй Хэн ничего не сказала. Она прямо дотянулась до ее рукава и достала бутылку спрея-анестезии.

В ее зимней одежде были большие рукава, которые были удобны для скрытия вещей. Сюань Тянь Хуа не чувствовал, что это подозрительно. Он только посмотрел на вещи в руке и спросил: «Это то же самое лекарство, которое использовал Мингер?»

Она распылила его на травму и сказала: «Правильно, Сюань Тянь Мин использовал его. Фей Юй также использовал его».

Сюань Тянь Хуа почувствовал, что область, на которую она распылила лекарство, была очень холодной. Количество боли, которое он испытывал, мгновенно уменьшилось. Через некоторое время боль перешла в онемение. Он совсем не чувствовал боли.

«Это действительно потрясающе». Он вздохнул, глядя на бутылочку. Затем он добавил: «Но без всяких чувств в этой ноге я не могу ходить».

«Ваше Высочество, пожалуйста, позвольте этому слуге нести вас». Бан Цзоу обернулся и посмотрел на Сюань Тянь Хуа. Его глаза были полны умоляющего взгляда: «Уже почти светло. Хозяин искал тебя всю ночь, и она ...»

«Ты можешь меня нести». Сюань Тянь Хуа прервал его и заговорил, из-за чего Фэн Юй Хэн нахмурилась. «Все в порядке». Он похлопал его по плечу: «Быстрое возвращение - самое важное».

«Тогда я помогу тебе надеть твои ботинки». Фэн Юй Хэн опустила голову и тихо взяла обувь и носок Сюань Тянь Хуа, упрямо отказываясь позволить ему забрать их обратно. Она хотела лично надеть их на него. «Позволив мне называть тебя седьмым братом, это означает, что я твоя младшая сестра. Младшая сестра, помогающая старшему брату надеть обувь – это очень естественно. Более того, седьмой брат, ты дважды спас мою жизнь». Была ли он спасена из реки или из обломков сгоревшего дома, человек, который спас ее от подземного мира, был Сюань Тянь Хуа.

Наконец, Бан Цзоу взвалил его на спину, затем высвободил руку и схватил Фэн Юй Хэн. Использовав цигун, он поддержал вес еще двух человек и взлетел в воздух. Хотя его скорость была ниже, чем обычно, она по-прежнему была намного быстрее, чем если бы они шли пешком.

Когда они приблизились к воротам города, Бан Цзоу позволил Сюань Тянь Хуа пойти самостоятельно, просто поддержав его. Вернувшись немного раньше, Ван Чжуо ждал их у ворот. Увидев возвращение, он быстро подбежал и сказал Фэн Юй Хэн: «Обе девочки сказали, что сначала вернутся в зал Ста трав. Этот скромный человек приготовил карету, вы хотите его использовать?»

Фэн Юй Хэн покачала головой и спросила его: «Могут ли теперь кареты идти через город?»

Ван Чжуо задумался, а потом сказал: «Этот скромный приведёт несколько человек, чтобы проложить путь. Это будет немного медленнее, но карету нужно использовать».

«Тогда подготовьте экипаж».

Она вела Сюань Тянь Хуа в сторону, чтобы немного отдохнуть. Через короткий промежуток времени Ван Чжуо привез экипаж. Фэн Юй Хэн и Сюань Тянь Хуа вошли внутрь, и Бан Цзоу лично позаботился о вождении. Затем Ван Чжуо привел группу людей, чтобы расчистить снег.

Когда карета, наконец, остановилась перед залом Ста трав, Фэн Юй Хэн вздохнула с облегчением. Сюань Тянь Хуа тоже вздохнул. Двое одновременно открыли рты, чтобы сказать: «Я вас беспокоил». Затем они замерли, пожали плечами и рассмеялись.

Поскольку Ван Чуан и Хуан Цюань вернулись первыми, они уже заставили Ван Лина подождать у входа в зал. Бан Цзоу увидел, что они прибыли и передал карету Ван Лину, прежде чем исчезнуть. Ван Лин уже привык к этому. Он просто застонал и крепко держал вожжи. Ван Чуан и Хуан Цюань затем помогли Сюань Тянь Хуа вместе с Фэн Юй Хэн. Группа, наконец, вошла в комнату.

Ван Лин подготовил спальню для Сюань Тянь Хуа. Фэн Юй Хэн помогла ему сесть, а затем немедленно прогнала всех. Когда дверь была закрыта, в комнате остались только двое. Только тогда она сказала: «Седьмой брат, я хочу еще раз изучить твою ногу, но это исследование будет немного странным. Сначала я должна все тебе объяснить».

Сюань Тянь Хуа махнул рукой: «Я тебе доверяю».

«Хорошо». Фэн Юй Хэн кивнула, затем повернулась и вышла из комнаты. Когда она вернулась, она принесла оборудование для капельницы.

Сюань Тянь Хуа наблюдал, как она подняла большую бутылочку и вложила в нее трубку. В конце этой трубки была очень тонкая игла, которую она вставила ему в запястье. В одно мгновение его разум потупился, и его сознание потухло.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 192**

Глава 192 – Незваный гость

Фэн Юй Хэн ввела Сюань Тянь Хуа внутривенную инъекцию анестетиков. Затем она привела его прямо в операционную в ее пространстве. Посмотрев на рентгеновский снимок, результаты не выходили за рамки ее ожиданий. Было повреждение мягких тканей и простой перелом.

Некоторое время она колебалась, пытаясь решить, использовать ли гипс или внешнюю прикладную китайскую медицину. В конце концов, она выбрала последнее. Причина в том, что в этой аптеке было очень хорошее лекарство. В своей предыдущей жизни семья Фэн имела порошок для восстановления пороков предков. Он использовал многие виды дорогостоящих китайских лекарств для создания этого порошка. В китайской медицине внешние средства защиты были предназначены для лечения, в то время как проглоченные лекарственные средства были дополнительными. Курс лекарств нужно было принимать в течение трех дней и трех ночей. Обычно после трех-шести дней лечения боль и припухлость от перелома угасают, а кровообращение улучшается. Лечение будет считаться полным после трех-четырех курсов. Она хотела дать это лекарство Сюань Тянь Мину давным-давно, но у нее никогда не было шанса.

Фэн Юй Хэн обернулась и вышла из операционной, чтобы начать поиск в шкафу.

Когда Сюань Тянь Хуа проснулся, Хуан Цюань принесла еду в комнату.

Он в изумлении открыл глаза и почувствовал, что испытал очень долгий сон. В этом сне он был в очень странном месте. Вокруг него были странные украшения, и был очень острый запах, который он не мог описать. Фэн Юй Хэн была на его стороне все время, покачиваясь взад-вперед. Казалось, что она положила что-то на рану. Он не мог ясно видеть, так как его веки стали чувствовать себя тяжело. Затем он снова заснул.

«Который час сейчас?» Он подперся в постели и спросил Хуан Цюань.

Хуан Цюань увидела, что он проснулся и сначала была поражена. Затем она положила еду на стол и с радостью сказала: «Молодая мисс сказала, что ваше высочество проснется в полдень и попросила этого слугу подготовить еду. Она действительно была точной».

Сюань Тянь Хуа был ошеломлен. Был полдень. Это означало, что он спал целое утро.

Затем он поднял одеяло и посмотрел на его ногу. На самом деле она была завернута в белую ткань, слегка пахнущую лекарством. Шок заставил его вспомнить странное место во сне.

Сюань Тянь Хуа покачал головой и только задавался вопросом, какой у него был странный сон. Он действительно не узнал ни одной вещи, которую видел.

«Ваше высочество, пожалуйста, поешьте сначала». Хуан Цюань переместила еду на маленький стол возле кровати и заговорила осторожно.

Сюань Тянь Хуа, однако, не начал есть. Вместо этого он спросил: «Где твоя молодая мисс?»

Хуан Цюань ответила: «Она находится на раздаче горячего чая. С этой зимней катастрофой пострадало большое количество граждан в столице, особенно в северной и южной частях столицы, где дома менее прочны. Некоторые дома даже были сплющены бурей. У многих людей нет места, чтобы пойти, зал Ста трав приютил часть, но объем пространства ограничен. Не все из них могут быть оставаться здесь. Вторая молодая мисс создала навес у входа, где каждый день раздаётся чашка бесплатного чая. Во-первых, чай может разогревать тело, а во-вторых, чай содержит некоторые добавки из лекарственных трав. Они могут более или менее укреплять тело».

Он больше не спрашивал и спокойно начал есть. После того, как он закончил есть, он настоял, чтобы выйти на улицу и взглянуть.

Хуан Цюань ничего не могла сделать. Она подумала немного, но Фэн Юй Хэн не сказала, что он не может встать с кровати. На самом деле она даже оставила трость. Казалось, это разрешение для Сюань Тянь Хуа выйти на прогулку.

Таким образом, она протянула трость и помогла ему встать. Затем она успешно привела его к входу.

В это время Фэн Юй Хэн раздавала чашку за чашкой горячего чая. Руководители зала Ста трав тоже помогали. Один за другим они передавали их гражданам, которые выстроились в очередь. Граждане также были очень застенчивыми, так как они образовывали длинную линию. После того, как они получили свой чай, они отступили в сторону, чтобы выпить его. После того, как они закончили выпивать свою чашку чая, они возвращались к месту сборки снега.

Хуан Цюань сказала Сюань Тянь Хуа: «Сейчас многие люди в столице добровольно подметают улицы. Это, в основном, люди, которые получили помощь от зала Ста трав. Юная мисс сказала, что люди должны не только заботиться о том, чтобы подметать площадь перед их собственными дверями. Столица принадлежит всем, поэтому они не могут полностью полагаться на правительство, чтобы заботиться о вещах. Что касается людей, которые пришли позже, молодая мисс пообещала, что они смогут получить бесплатную помощь в будущем».

Сюань Тянь Хуа ранее знал только, что Фэн Юй Хэн была очень квалифицирована в медицине. После этого он почувствовал, что она странная, и знает, что ей нравится и не нравится. Однако сегодня он обнаружил, что у этой девушки были великие идеи. Хотя ее действия были смелыми, ее планы были детальными. Она всегда находила способ спасти людей от, казалось бы, отчаянной ситуации.

Он наклонился к трости и пошел вперед. Стоя рядом с Фэн Юй Хэн, он взял ковш для горячего чая и помог ей заполнить каждую чашку.

Некоторые из граждан узнали его и стали преклонять колени, чтобы пожелать ему долгую жизнь. Сюань Тянь Хуа, однако, махнул рукой и использовал свой обычный изысканный голос, чтобы сказать: «Сегодня этот принц и принцесса графства Цзи Ан - просто клерки зала Ста трав. Если вы действительно захотите вспомнить эту услугу, помните, что это произошло в зале Ста трав». После того, как он закончил говорить, он продолжал разливать чай.

Граждане встали и были очень тронуты. Они все неоднократно говорили о том, как принц Чун и принцесса графства Цзи Ан жили жизнь Бодхисаттвы. Если бы их не было рядом, кто знает, сколько из них замерзло бы до смерти.

Фэн Юй Хэн горько улыбнулась. Стоя рядом с Сюань Тянь Хуа, она тихо сказала: «По правде говоря, просьбы граждан очень просты. Они только хотят еду, тепло, иметь место для жизни, и все. Но даже если это так, есть люди, которые не могут наслаждаться такими вещами. Седьмой брат, взгляните на них. Некоторые из них больны, некоторые из них носят только один слой одежды, некоторые из них воспитывают детей, а некоторые - дети. Я врач. Я хочу спасти как можно больше людей, но у меня есть только одна пара рук и этот зал Ста трав. Если в будущем столица каждой провинции будет иметь свое производство, как зал Ста трав, разве не все будет лучше?»

Сюань Тянь Хуа кивнул: «Естественно, было бы лучше, но есть только одно такое место, Фэн Юй Хэн». Реальное значение заключалось в том, что в Да было много медицинских магазинов, но ни один босс не хотел использовать свои деньги на таких граждан, как она.

«Тогда что, если все они принадлежали бы мне?» Она начала развивать идею «цепи». «Все боссы будут мной. Все лавочники будут управляться мной. После того, как они пройдут, они будут отправлены на поиски магазинов в разных местах. Все операции будут такими же, как и в столице. Даже интерьеры магазинов будут одинаковы. Седьмой брат, что ты думаешь?»

Это был первый случай, когда Сюань Тянь Хуа услышал об этом методе открытия медицинских магазинов. Услышав что-то новое, он начал внимательно об этом думать. Чем больше он думал об этом, тем больше он чувствовал, что это была очень хорошая идея. Он не мог не повторять похвалы: «Неудивительно, что отец Император присвоил вам титул принцессы графства. Ты приносишь пользу обществу и обеспечиваешь безопасность для людей. В этом мире есть только одна А-Хэнг.

Фэн Юй Хэн была немного застенчива от его похвалы и быстро сменила тему, спросив его о том, что ей всегда было любопытно: «Седьмой брат, ты слышал, жива или мертва ли младшая мисс семьи Бу?» Она вспомнила, что когда она ушла, Бу Ни Шан страдала от обширного кровотечения. В эту эпоху такая тяжелая потеря крови была опасна для жизни.

Сюань Тянь Хуа сказал ей: «Шпионы в семье Бу сообщили, что Бу Ни Шан была спасена императорским доктором. Семья Бу готовилась отправить ее в храм в пригороде столицы, но, учитывая тяжелые снегопады в последние несколько дней, покинуть столицу не удалось. Она все равно должна быть в семье Бу».

Фэн Юй Хэн была немного ошеломлена словами Сюань Тянь Хуа, который так случайно обнаружил существование шпионов в семье Бу. Это было неожиданно и заставило ее вздохнуть. Часто, учитывая появление и отношение Сюань Тянь Хуа, легко было забыть его истинный фон. По правде говоря, он был также принцем. Он был очень похож на Сюань Тянь Мина и Сюань Тянь Е. Даже если он не соревновался за трон, это не значит, что другие не рассматривали бы его как шип на их стороне. Таким образом, он должен был защитить себя. Даже если бы он этого не хотел, он должен был участвовать в каждом соревновании.

Но для такого человека, как он, что-то вроде трона не было чем-то желательным. Вместо этого это было бременем.

«Позавчера был мемориальный день моей матери». Сюань Тянь Хуа поднял тему: «В том году она умерла в такой же снежный день. По-видимому, она была наказана предыдущей императрицей и замерла до смерти». Когда он заговорил, его руки продолжали двигаться. Одна чашка за раз, он наполнял их неуклонно; Тем не менее, Фэн Юй Хэн все еще чувствовала горе, исходящее от его сердца. «В то время я был еще молод. Так молод, что я не могу вспомнить, как она выглядела. Я только слышал, что предыдущая императрица выкинула ее из императорского дворца и оставила ее труп на кладбище небольшого храма. После этого императорская наложница Юй тайно похоронила ее там. Она также отметила место. После того, как я вырос, я ездил один раз в год и приносил еду, которую она, по-видимому, любила в качестве приношения».

Сюань Тянь Хуа отвернулся и посмотрел на Север, когда он говорил.

«К сожалению, больше не будет места для хранения мемориалов». Он отступил от своего взгляда и снова начал раздавать чай.

Фэн Юй Хэн не знала, что она должна сказать. Смерть любимого человека была самым удручающим событием. В год, когда она потеряла мать, была целая неделя, когда она не могла спать. Когда она закрывала глаза, лицо ее мамы появилось перед ней. Она хотела протянуть руку и схватить ее, но ей нечего было хватать.

На самом деле она действительно надеялась, что другая душа займет свое место в этом мире и продолжит жить дальше. К сожалению, она была убита во время взрыва.

На мгновение она была в оцепенении и потеряла хватку чашки чая, которая чуть не упала на землю. К счастью, Сюань Тянь Хуа быстро реагировал и поймал ее, что помешало ей упасть на землю.

«Ты бодрствовала в течение двух дней и одной ночи. Ты должно быть устала. Вернись и отдохни. Я все равно буду здесь».

«Я в порядке». Фэн Юй Хэн покачала головой: «Сон не срочный. Я просто чувствовала, что иногда, если семейные чувства могут оставаться замороженными в самые прекрасные времена, это было бы здорово. Так же, как семья Фэн в настоящее время. Если бы я жила три года назад, если бы я жила только до того, как что-то случилось с семьей Яо, то в моем сердце отец все равно был бы отцом, а бабушка все равно была бы бабушкой. Братья и сестры все равно были бы любящими и близкими. Как это может измениться в зависимости от того, что сейчас происходит сейчас».

Некоторое время она жаловалась, но не говорила. Она только сосредоточилась на раздаче горячего чая гражданам. Количество людей, выстраивающихся в линию, увеличилось все больше и больше, в результате чего Ван Лин бегал туда и обратно. Всегда казалось, что для каждого не хватит.

Губернатор отправил больше людей для участия в уборке снега. Некоторые даже говорили, что видели, как императорские охранники выходят на улицы. Только тогда Фэн Юй Хэн немного расслабилась. Но она все еще беспокоилась о Сюань Тянь Мине. Он тоже был в горах, но она не знала, что было там.

Сюань Тянь Хуа мог видеть ее беспокойство и сказал: «Когда снег снаружи растает еще немного, а дороги будут менее загруженными, я найду кого-нибудь, чтобы отправить тебя».

Она кивнула и больше не говорила.

Но в это время они вдруг услышали, как кто-то крикнул: «Ах! Кто-то там упал в обморок!»

Все смотрели туда, куда указывал этот человек, и, конечно же, они увидели, что там был мужчина, выглядящий как ученый. На его стороне был молодой мальчик, который встал на колени рядом с ним, многократно крича: «Молодой мастер! Молодой мастер, быстро проснись. Мы уже прибыли в столицу!»

«Седьмой брат, останься здесь. Я пойду посмотрю». Фэн Юй Хэн положила чашку чая в руке и быстро бросилась вперед.

Сюань Тянь Хуа отдал приказ Ван Чуан: «Быстро следуйте за своей молодой мисс».

Ван Чуан кивнула и быстро последовала за Фэн Юй Хэн.

Было много граждан, которые пришли, как Фэн Юй Хэн перевернула человека. Только тогда она обнаружила, что лицо этого человека было бледно-белым, и все его тело было холодным. Если бы она не спасла его своевременно, возможно, его жизнь была бы в опасности.

Мальчик тоже дрожал от холода. Обе его руки были красными и опухшими, как редис. В то время он стоял на коленях на земле, многократно повторяя: «Прошу вас спасти нашего молодого мастера. Пока вы можете спасти его, семья Фэн определенно даст вам много наград!»

Фэн Юй Хэн была ошеломлена: «Что ты сказал? Семья Фэн?»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 193**

Глава 193 - Кто из той же семьи, что и ты?

Маленький мальчик решительно кивнул. Опасаясь, что Фэн Юй Хэн не поняла, он объяснил: «Этот премьер-министр лорд Фэн, наш молодой хозяин, является сыном брата лорда Фэн».

Фэн Юй Хэн с любопытством посмотрела на этого молодого мастера, который упал в обморок. Как бы она ни смотрела, она не видела ни малейшего сходства с Фэн Цзинь Юанем. Она проверила воспоминания владельца тела и обнаружила, что у матриарха был только единственный сын Фэн Цзинь Юань. Откуда появился племянник?

В это время некоторые из окружающих граждан начали говорить, издеваясь над мальчиком: «Это действительно случай бушующих вод, наводняющих Храм Драконьего короля. Молодая мисс прямо перед вами - дочь семьи Фэн. Если ваш молодой хозяин действительно является племянником премьер-министра Фэн, тогда они являются родственниками!»

Мальчик был поражен, а затем начал внимательно осматривать Фэн Юй Хэн. Когда он посмотрел, он увидел, что есть небольшое сходство с Фэн Цзинь Юанем, но он никогда не встречал молодых мисс семьи Фэн. Он не знал, какой молодой мисс она была.

Увидев мальчика-пажа в оцепенении, кто-то сказал: «Вы бы не стали мошенником, верно? Вы даже не узнаете дочь семьи Фэн первой жены, но вы все еще смеете говорить, что молодой хозяин вашей семьи является племянником премьер-министра Фэн?»

Услышав, что она была дочерью первой жены, мальчик улыбнулся: «Ты молодая мисс Чэнь Юй? Ты действительно молодая мисс Чэнь Юй?»

Фэн Юй Хэн нахмурилась и посмотрела на него. Она не издавала ни звука, но Ван Чуан сказала: «Какая молодая мисс Чэнь Юй. Это дочь усадьбы Фэн первой жены».

«Дочь Фэн усадьбы первой жене не молодая мисс Чэнь Юй?» Этот мальчик не реагировал долгое время. Вздрогнув, он посмотрел на Фэн Юй Хэн и вдруг вспомнил, что Фэн Чэнь Юй уже исполнилось 14. Прошел год, и она уже должна была достичь брачного возраста; однако девушке перед ним, казалось, не было 15. Он не мог не спросить: «Мы говорим о той же семье Фэн?»

Фэн Юй Хэн кивнула: «Есть только один премьер-министр Фэн. Других нет».

«Но…»

«Нет ничего». Она встала и снова взглянула на молодого человека без сознания. После некоторого наблюдения она увидела, что есть некоторое сходство с Фэн Цзы Хао. «Вы должны быть людьми из семьи Чэнь, верно? Император постановил, что семья Фэн не признает Чэнь Ши в качестве главной жены, поэтому Фэн Чэнь Юй, естественно, не является дочерью первой жены. Приведи этого человека в зал Ста трав. Эта графская принцесса будет лечить его».

Мальчик не совсем понял, что сказала Фэн Юй Хэн. Как получилось, что Чэнь Юй уже не была дочерью первой жены? Была ли позиция дочери первой жены и дочери наложницы чем-то, что можно было легко изменить в столице?

К счастью, он понял, что Фэн Юй Хэн позволила ему привести человека в зал Ста трав. Только тогда он понял, что есть медицинская клиника не слишком далеко. На мгновение он обрадовался и быстро постарался привести своего молодого мастера внутрь.

Зрители поблизости были добрыми и пошли помогать. Очень быстро они привели его внутрь.

Хуан Цюань с раздраженным выражением лица смотрела на молодого человека, когда она пробормотала про себя: «Я действительно не знаю, о чем думает молодая мисс. Для человека семьи Чэнь, просто дайте ему замерзнуть до смерти. Зачем его спасать?»

Ван Чуан горько улыбнулась и покачала головой: «С этим множеством наблюдающих глаз, если он действительно умрет перед входом в зал Ста трав, последние два дня раздачи теплого чая были бы потрачены впустую».

За последние несколько дней было бесчисленное количество замерзших. Даже клерки зала Ста трав узнали, как обращаться с ними. Фэн Юй Хэн увидела, что его лицо стало менее бледным, и больше не обращала на него никакого внимания. Она только посоветовала Хуан Цюань: «Вернитесь в поместье Фэн и сделайте доклад. Не нужно ни о чем беспокоиться». Хуан Цюань согласилась и ушла. Затем Фэн Юй Хэн вернулась к раздаче горячего чая снаружи.

В это время Сюань Тянь Хуа разговаривал с кем-то, кто приехал из дворца Чун. Увидев, что Фэн Юй Хэн вернулась, он сказал: «А-Хэнг, мне нужно пойти во дворец. Отец-император и императорская наложница-мать послали людей, которые меня ищут».

Она кивнула: «Давай. Обратите внимание на свою травму и не ставьте на нее вес. Позже я подготовлю еще какое-нибудь лекарство и попрошу кого-нибудь отправить его седьмому брату».

«Хорошо». Сюань Тянь Хуа больше не ждал. С помощью слуги он сел в экипаж. Прямо перед тем, как он ушел, он сказал: «Известие о том, что зал Ста трав служит гражданам, уже пробилось к отцу-императору. Маленькая девочка, просто жди, чтобы получить награду».

Фэн Юй Хэн не волновала, получит ли она награду. Она только начала беспокоиться все больше и больше о Сюань Тянь Мине. Раньше она всегда хотела пойти и взглянуть, но теперь, когда она подумала об этом, она почувствовала, что ей нужно доверять ему немного больше. Девушка не могла просто приехать в военный лагерь из-за беспокойства только из-за какой-то зимней катастрофы. Если бы это видели его офицеры, кто знает, как бы над ним стали шутить.

Ознакомившись с этим, она больше не заботилась о том, чтобы покинуть город, чтобы посетить военный лагерь. Вместо этого она начала беспокоиться о постоянно растущей очереди рядом с залом Ста трав.

Продолжать подобное было невозможно. Чашка горячего чая не разрешила самую фундаментальную проблему. Чего требовали граждане, было больше товаров после катастрофы. Часть из них также необходима для восстановления их домов, что потребует больших денег.

«Ван Чуан». Она вручила чашку в руке клерку и потащила Ван Чуан в сторону, затем тихо сказала: «Мне нужно, чтобы ты вернулась в поместье и побывала у Фэн Чэнь Юй. Просто скажите, что я хотела, чтобы ты узнала, что она думает по этому поводу. Также скажите ей, что лучше справиться с ее проблемой сейчас, чем потом. Чем позже это будет сделано, тем больше будет опасности».

Ван Чуан кивнула и не спросила, в чем именно дело. Она только посоветовала Фэн Юй Хэн: «Тогда молодая мисс, пожалуйста, позаботьтесь о себе».

«Не волнуйся. Здесь все еще есть Бан Цзоу. В зале Ста трав также много людей. Все будет хорошо. Идите быстро и быстро возвращайтесь».

Ван Чуан увидела, что она спешит и быстро отправилась в усадьбу Фэн. На этот раз клерк выбежал из зала Ста трав и сказал ей: «Босс, этот молодой человек проснулся».

«Я пойду посмотрю». Фэн Юй Хэн последовала за ним в зал. Конечно, молодой человек из семьи Чэнь проснулся, но его лицо побледнело. Сидя на кровати, он неоднократно вздыхал. «Такой большой парень, но он начинает вздыхать сразу после пробуждения. Что это такое?» Она ненавидела такого человека, который на каждом шагу делал беспокойное лицо: «Что хорошего в том, что он сожалеет о состоянии мира? Если у вас есть время для этого, было бы лучше пойти на помощь с раздачей чая». Она говорила, чувствуя пульс человека. Молодой человек был поражен и хотел отдернуть руку, но Фэн Юй Хэн закатила глаза и ругала его: «Зачем ты двигаешься? Вы никогда не видели, как врач проверяет ваш пульс?»

Только тогда этот человек прекратил бороться, глядя на Фэн Юй Хэн, не осмеливаясь даже громко дышать. Его мальчик паж стояла рядом с ним, а также осторожно опустил голову, боясь говорить.

Только когда Фэн Юй Хэн отпустила его руку, мальчик попытался спросить: «Как наш молодой хозяин?»

«У него все в порядке». У нее было холодное выражение: «Иди, заплати сбор за обследование и лекарство, иди к лавочнику, чтобы получить лекарство. Все будет хорошо после того, как вы пойдете домой и будете принимать лекарство в течение нескольких дней».

«Ты хочешь денег?» С недоумением спросил паж: «Разве ты не член семьи Фэн? Почему магазин, открытый семьей Фэн, берет деньги у своих членов семьи? Кроме того…» Он указал на людей за пределами зала Ста трав, и сказал: «Должен сказать, что вы лечили этих людей, но не брали ни одного цента с них, и все равно даете им еду. Почему, когда дело доходит до нас, тебе нужны деньги?»

Фэн Юй Хэн вскрикнула и рассердилась: «Почему я не должна брать ваши деньги? Зал Ста трав - это бизнес. Если никто не будет платить нам, что я должна использовать, чтобы заплатить клеркам?»

«Мы из одной семьи!»

«Кто из той же семьи, что и вы?» Фэн Юй Хэн уже полностью устала от людей семьи Чэнь. Теперь этот мальчик упоминал, что они из одной семьи. Это действительно перешло все границы: «Моя фамилия Фэн. А как насчет вашего молодого мастера?»

«Моего молодого хозяина зовут Чэнь!»

«Какое отношение имеет семья Чэнь ко мне?» Ее лицо постепенно становилось все холоднее и холоднее: «Я уважаемая дочь семьи Фэн первой жены, но вы действительно хотите, чтобы я признала, что я из той же семьи, что и несущественная наложница. Когда у Да Шун было такое правило? Я - достойная принцесса графтва Цзи, но слуга, как вы, хочет, чтобы я признала, что я из того же семейства?»

Чем больше она говорила, тем громче становился ее голос, из-за чего молодой паж дрожал от страха.

Принцесса графства Цзи Ан? Она сказала дочь семьи Фэн первой жены, он мог понять, в конце концов, один из клерков рассказал ему о некоторых недавних событиях в столице. Но он забыл упомянуть, что Фэн Юй Хэн уже получила титул принцессы графства Цзи Ан. Это заставило юного пажа быть в недоумении какое-то время. Он долго размышлял, прежде чем указывать на окружающих людей: «Тогда почему они не могут заплатить?»

Фэн Юй Хэн подняла бровь: «Мне это нравится. Оплата зависит от моего настроения. Когда они пришли, я была в хорошем настроении, но, увидев вас из семьи Чэнь, настроение этой королевской принцессы мгновенно упало».

Мальчик хотел сказать еще, но его остановил молодой человек. Молодой человек, который молчал все время, наконец, заговорил с ним: «Тратить деньги на поиски лечения вполне оправданно. Быстро дайте им деньги за обследование».

Как только молодой мастер сказал, мальчику было трудно продолжать говорить. С лицом, полным неохоты, он извлек деньги. Фэн Юй Хэн посмотрела на молодого человека и спросила: «Вы сын одного из членов семьи Чэнь?» Поскольку они сказали, что он был племянником, он должен быть сыном одного из братьев Чэнь Ши.

Молодой человек хотел встать, чтобы поговорить с ней, но он был действительно слишком слабым. Он пробовал несколько раз, но не мог встать. Беспомощный, он мог только продолжать оставаться сидеть: «Это Чэнь Цин. Я старший внук семьи Чэнь».

«Из семьи старшего сына?» Она быстро вызвала мысленный образ старшего брата Чэнь, но у нее не было большого впечатления о нем.

Чэнь Цин кивнул: «Мой отец действительно старший сын семьи Чэнь, но этот всегда был в школе. Прошло много лет с тех пор, как я последний раз посещал старый дом. На этот раз я приехал в столицу, чтобы сделать особый запрос у дяди».

Фэн Юй Хэн покачала головой и поправила то, как он сослался на него: «Твоя тетя Чэнь Ши - только одна из наложниц моего отца. Вы абсолютно не можете назвать его дядей».

Чэнь Цин был немного удивлен, но не стал спорить. В то время, когда Чэнь Ши стала главной женой, он уже был подростком. Он, естественно, понимал моральные принципы, и он не одобрял действия семьи Фэн. Но, в конце концов, он был просто посторонним. Он не имел права комментировать действия семьи Фэн. Теперь, когда Чэнь Ши была понижена в должности самим Императором, он не испытывал никакой скорби.

«Вы, должно быть, вторая молодая мисс семьи Фэн, не так ли?» Чэнь Цин посмотрел на Фэн Юй Хэн и сказал: «Когда вы были маленькими, мы встречались раньше. Возможно, вы не помните».

Фэн Юй Хэн действительно забыла. Воспоминания владельца тела были рассеяны. Добавляя ко всему тот факт, что даже ее память о внешности членов ее семьи была нечеткой. Сян Ронг следовала за ней с юного возраста, но она вспоминала только темные волосы и круглое лицо.

Видя, что Фэн Юй Хэн, похоже, не хотела говорить, Чэнь Цин также закрыл рот. Только когда мальчик-паж вернулся с кем-то позади него, Чэнь Цин наконец вздохнул с облегчением и позвал человека, который пришел: «Дядя».

Фэн Юй Хэн впилась в него взглядом, и Чэнь Цин тут же задрожал. Только тогда он вспомнил свое предыдущее предупреждение, и он изменил способ, которым говорил «Лорд Фэн».

Основываясь на том, как голос Чэнь Цин изменился, Фэн Цзинь Юань знал, что Фэн Юй Хэн определенно принесла ему неприятности. Он не мог не сказать: «Ваш двоюродный брат Чэнь Цин следил за отцом, учившись читать с отцом, так как он был маленьким в старом доме. После того, как он стал немного старше, он всегда был вне провинции. Говоря о нем, его можно считать учеником отца».

«Тогда он может звать вас сэр или учитель. Оба варианта очень хороши». Она посмотрела на Фэн Цзинь Юаня и искренне сказала: «Кроме того, дочь должна напомнить отцу, если вы хотите, чтобы я признавала кого-то из материнской семьи наложницы в качестве двоюродного брата, то что тогда насчет семьи Яо?»

Лицо Фэн Цзинь Юань стало мрачным, когда он посмотрел на нее. То, что эта дочь говорила, это всегда было ударом по его лицу. Он не мог понять, почему люди дружат с ней. Разве они не боятся быть обиженными?

Но даже если он был недоволен, что он мог сделать? То, что сказала Фэн Юй Хэн, было верно. Единственными родственниками, которые должны быть признаны, были родственники по материнской линии. Чэнь Ши была наложницей, поэтому люди семьи Чэнь действительно не должны считаться родственниками.

«Забудь об этом». Он махнул рукой и сказал Чэнь Цин: «Просто зовите меня учителем».

Чэнь Цин почтительно ответил: «Этот ученик понимает». Мысленно, однако, он начал анализировать недавние действия семьи Фэн. Эта дочь первой жены была слишком порочна, и она также имела титул принцессы графства. Для кого-то слабого, как двоюродный брат Чэнь Юй, не слишком ли она издевается над ним?

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 194**

Глава 194 - Как мои добрые дела связаны с семьей Фэн?

Чэнь Цин любил Чэнь Юй с юного возраста. Он даже умолял отца, чтобы его воспитывали с Чэнь Ши, но он был резко отвергнут Чэнь Ши.

Он всегда был скромным и несколько слабым человеком. Только школьная работа заняла его ум, поэтому он не знал, как он должен соревноваться с человеком, которого он любил. Чэнь Юй отвергла его, и ему было грустно в течение нескольких дней. Затем он снова посвятил себя учебе.

На этот раз он приехал в столицу просто попросить Фэн Цзинь Юаня остаться там, чтобы он мог приготовиться к предстоящему имперскому экзамену весной; однако из-за сильного снегопада он встретил вторую дочь семьи Фэн. Из-за этого он не мог не вспомнить свою двоюродную сестру Чэнь Юй еще раз.

«Спасибо, вторая маленькая мисс, за то, что она спасла мою жизнь». Затем Чэнь Цин отдал честь Фэн Юй Хэн. Независимо от того, что было сказано, она спасла ему жизнь. Он держал эти мысли в своей голове.

Фэн Цзинь Юань также кивнул в знак одобрения Фэн Юй Хэн, но он не говорил о вопросах Чэнь Цин: «Возможность создать стенд, чтобы раздавать горячий чай в столице, действительно очень великодушна. Граждане также будут благодарны семьи Фэн. Это действительно очень хорошо».

Фэн Юй Хэн посмотрела на этого отца и подумала, что никогда не видела такого бесстыдного человека. Она не могла не спросить: «Я делала стенд, чтобы раздавать горячий чай, как это связано с семьей Фэн?»

«Ты дочь семьи Фэн!»

«Но чай был предоставлен залом Ста трав и Южным дворцом. Это не связано с семьей Фэн». Она слабо взглянула на Фэн Цзинь Юаня и сказала ему: «Я приложила свои усилия к раздаче чая. Деньги были предоставлены его Высочеством принцем Юй. Семья Фэн не предоставляла ни цента, ни помощи».

«Ты…»

«Я. Отец, это уже не первый раз, когда ты испытал это». Она не хотела терять слова с бесстыдным человеком. Отойдя, она ушла и сказала: «Молодой мастер семьи Чэнь уже в порядке. Отец, может забрать его. Дочь все еще должна служить гражданам, поэтому я не буду сопровождать вас в вашей болтовне». Когда она закончила говорить, она уже покинула зал Ста трав.

Чэнь Цин чувствовал себя очень смущенным. Он никогда не думал, что вторая молодая мисс семьи Фэн не только не даст ему лица, она даже не даст своему отцу никакого лица. В его глазах Фэн Цзинь Юань всегда был высоко над массами. Каким высокопоставленным должно было стать официальное лицо первого ранга! Как он мог позволить себе быть подавленным таким образом?

«Эта девушка привыкла к дикости с юного возраста. Нет необходимости обращать на нее внимание». К счастью, Фэн Цзинь Юань нашел выход: «Пойдемте. Каюта усадьбы уже ждет снаружи».

Слуга, который приехал из семьи Фэн, взял на себя инициативу пойти и помочь Чэнь Цин. Эта группа людей даже не сказала ни слова Фэн Юй Хэн, прежде чем покинуть зал Ста трав и сесть на карету.

Ван Лин впился взглядом в уходящий экипаж и тихо сказал: «Они действительно семья злодейских волков!»

Фэн Юй Хэн беспомощно пожала плечами и сказала ему: «Вот почему ты должен помнить, зал Ста трав принадлежит главному центру округа. Это не относится к семье Фэн вообще. Если люди из семьи Фэн придут за лекарством, сильно обсчитайте их».

«Босс, не волнуйся. Я все это помню».

В это время Хуан Цюань также выступила: «Мадам очень волнуется. Она не спала всю ночь. Только услышав, что вы вернулись в зал Ста трав, она почувствовала себя спокойно».

Фэн Юй Хэн тихо вздохнула. Вчера она ушла в спешке и не успела поговорить с Яо Ши.

«Босс». Клерк быстро перебежал, его лицо было встревожено: «В нашем магазине больше нет места для приема людей, но ...» Он указал на площадь перед залом Ста трав: «Есть еще большое количество людей, у которых нет дома. Они слышали, что мы принимаем людей, поэтому они все бросились сюда».

«Мы не можем так продолжать». Фэн Юй Хэн некоторое время размышляла, а затем отдала приказ Хуан Цюань: «Пойди с Ван Чуан и посмотри, вернулась ли она». Затем она повернулась к клерку и сказала: «Иди, загляни внутрь. Из людей, которые были взяты, какие из них чуть менее больны, а какие немного моложе, особенно ищите мужчин в расцвете сил. Если они могут выжить на улице, то не держите их здесь. Объясните им, что кровати будут в максимально возможной степени оставлены для престарелых и детей. Кроме того…» Она посмотрела на другие магазины возле зала Ста трав и сказала Ван Лину: «Иди, возьми деньги из сокровищницы и договорись с соседними магазинами. Посмотрите, можем ли мы арендовать место, чтобы дать пострадавшим от катастрофы место для отдыха».

«Понял». Ван Лин кивнул, но спросил: «Тогда как долго мы должны арендовать? Сложенные дома не так легко перестраиваются. Более того, строительные дома стоят денег».

«Не волнуйся об этом». Фэн Юй Хэн скривилась в улыбке, когда она посмотрела на улицу. Выйдя на улицу, Хуан Цюань и Ван Чуан шли вместе со слугой Фэн Чэнь Юй. «Кто-то пришел, чтобы доставить нам деньги».

Она обернулась и вернулась в зал Ста трав. Вскоре после этого Ван Чуан привела Йи Линь во внутренний зал.

Йи Линь с нервным выражением взглянула на Фэн Юй Хэн. Поместив руку в рукав, она вытащила несколько банкнот. «Старшая молодая мисс попросила этого слугу передать их. Старшая молодая мисс тоже хотела, чтобы этот слуга спросил, когда это может начаться?»

Фэн Юй Хэн посмотрела на банкноты. Они стоили двести тысяч каждый, и их было всего пять на общую сумму в один миллион. «Пусть ваша молодая мисс отправится в павильон Тонг Шэн и подождет. Я вернусь сегодня вечером».

«Поняла». Йи Линь поклонилась: «Если у второй молодой мисс нет других инструкций, тогда этот слуга вернется».

«Идем дальше». Фэн Юй Хэн махнула рукой. Увидев, что Йи Линь ушла, она сказала Ван Чуан: «Иди, найди клерка и попроси их выяснить, в каком магазине Цин Юй. Приведи ее в зал Ста трав».

Цин Юй управляла всеми делами Фэн Юй Хэн. С этим сильным снегопадом, кто знал, в каком магазине она будет. Фэн Юй Хэн посмотрела на миллион таэлей в банкнотах в руках, но она не знала, насколько это было бы полезно. Сколько она могла купить, и было бы этого достаточно, чтобы построить дома для тех, кто пострадал от этой катастрофы?

К счастью, менее чем через два часа, Цин Юй утомленно вошла в зал Ста трав. Пройдя через двери, она сказала: «Этот слуга хотел приехать намного раньше, но в Доме сокровищ в настоящее время не хватает людей. Сотрудники магазина либо были вынуждены оставаться дома из-за больного члена семьи, либо даже не могли выбраться из дома из-за снега, поэтому этот слуга должен был следить за всем».

Фэн Юй Хэн долго не видела Цин Юй, и она чувствовала, что эта девушка стала намного выше. Она стала тоньше, а ее цвет лица темнее. Ей было немного жаль ее: «Ты чувствуешь себя слишком уставшей? Тебе нужно немного отдохнуть. Тебе необязательно работать здесь каждый день».

Цин Юй махнула рукой: «Я не устала, не устала. Все, что я делаю - это говорю. Как это может быть утомительно?»

Фэн Юй Хэн улыбнулась и не слишком много болтала с ней. Схватив ее руку, она передала банкноты: «Взгляните на эту сумму денег. Для чего этого достаточно?»

Цин Юй получила банкноты и была шокирована, увидев их: «Один миллион? Молодая мисс, что ты хочешь сделать?»

Фэн Юй Хэн начала перечислять вещи: «Переселение этих жертв стихийных бедствий, раздача некоторых предметов, необходимых для выживания и починка некоторых домов. Этого достаточно?»

Цин Юй кивнула: «Этого достаточно».

«В этой катастрофе есть большое количество людей».

«Этот слуга знает. Даже тогда этого достаточно. Покупка предметов не будет использовать много денег, основные расходы будут направлены на починку домов. Этот слуга не знает, но как молодая мисс собирается сделать это?»

Фэн Юй Хэн сказала ей: «Организуйте группу людей, чтобы взглянуть. Те, которые могут быть исправлены, будут исправлены бесплатно. Те, которые были полностью разрушены, будут восстановлены до исходного состояния. Но после того как строительство будет завершено, им нужно будет перерегистрировать свои дела в правительственном офисе. Все эти дела будут управляться дворцом Юй, но первоначальные жильцы смогут жить там бесплатно всю оставшуюся жизнь».

«Этот слуга понимает, но я немного обеспокоена поиском рабочей силы».

«Все нормально. Я хочу, чтобы Ван Чуан отправилась в Южный дворец и дворец Чун, чтобы позаимствовать людей. Когда придет время, просто иди с ними».

«Поняла». Цин Юй кивнула и начала размышлять, как эти деньги должны быть потрачены.

Фэн Юй Хэн больше не оставалась и посоветовала Ван Чуан посетить два дворца, чтобы найти какую-то помощь. Что касается ее самой, она сопроводила Хуан Цюань и вернулась в павильон Тонг Шэн.

Чэнь Юй беспокоилась. Она уже давно приехала в павильон Тонг Шэн и ждала. Когда Фэн Юй Хэн вошла во двор, она услышала, как Цин Шуан сказала Чэнь Юй: «Поскольку молодая мисс сказала, что вернется вечером, старшая молодая мисс, возможно, вы пришли слишком рано?»

Хотя Йи Лин чувствовала, что слуги павильона Тонг Шэн были немного грубы, она не осмелилась упрекнуть их. Она могла только сказать несколько добрых слов: «Старшая сестра Цин Шуан, мы просто будем ждать во дворе. Мы не причиним вам никаких проблем.

«Погода довольно холодная. Старшая молодая мисс, если вы простудитесь, не обвиняйте других». Цин Шуан вообще не произвела хорошее впечатление на Фэн Чэнь Юй. Она закатила глаза и добавила: «Так как это так, просто подождите здесь». После того, как она это сказала, она обернулась и увидела, что только что вошла Фэн Юй Хэн. Она выпустила непроизвольный звук «О», «Молодая мисс, почему ты вернулся так скоро?»

Фэн Чэнь Юй так рассердилась, что ее нос стал кривым. Неужели этот слуга почувствовала, что Фэн Юй Хэн вернулась слишком рано?

«Как я могу заставить старшую сестру слишком долго ждать», - сказала Фэн Юй Хэн, идя к хранилищу медикаментов: «Подойди сюда. Все остальные, подождите снаружи».

Фэн Чэнь Юй знала, что ее зовут, поэтому она быстро последовала за ней. В то же время она посоветовала Йи Лин: «Следите внимательно. Не позволяйте кому-то еще приблизиться».

Йи Лин кивнула и послушно стояла на страже. Хуан Цюань и Цин Шуан не вошли, поскольку они отправились выполнить свою работу.

Фэн Юй Хэн привела Чэнь Юй в комнату хранения медикаментов, а Чэнь Юй закрыла дверь. Она чувствовала, что в комнате был странный запах, и по какой-то причине она чувствовала, что от нее пахнет. Ей казалось, что все ее тело покрыто льдом.

Фэн Юй Хэн взглянула на нее и почувствовала, что это довольно забавно. У девушки всего 14 лет был такой жестокий план. Жизнь должна идти вперед шаг за шагом. За свои грехи, почему такой маленький ребенок их выплачивает. В мире, с которым она была знакома, 14-летний ребенок был все еще в средней школе.

«Есть два варианта. Вы сами выбираете. Она наклонилась к столу и посмотрела на Чэнь Юй, сказав: «Один - это медикаментозный аборт, где я дам вам лекарство, и вы его примете. Через час вы почувствуете что-то, и вы будете кровоточить из нижней части тела. Количество крови будет больше, чем в течение месячных. Другой метод - ручной аборт. Я обезболю все, а затем буду использовать инструменты, чтобы вытащить зародыша из твоего живота. Какой из них ты выберешь?»

Чэнь Юй никогда не слышала о таких вещах, и она не знала, как выбирать. Она могла только спросить Фэн Юй Хэн: «Какой из них быстрее? Я не узнаю других, верно?»

Фэн Юй Хэн сказала ей: «Скорость обоих примерно одинакова, и тебе нужно будет восстановиться пару дней; однако это не повлияет на твою повседневную жизнь. Тебе просто нужно быть немного осторожнее, и никто не узнает. Но я рекомендую тебе сделать аборт вручную, потому что медикаментозный аборт может быть неполным. Если что-то останется, то придется повторить, что может нанести большой вред организму».

«Тогда я послушаю тебя». У нее не было никаких идей, поэтому она могла оставить все только Фэн Юй Хэн. Но ей было совсем не по себе, поэтому она неоднократно напоминала ей: «Я уже дала тебе миллион таэлей. Вторая сестра, ты должна отработать эти деньги».

«Не волнуйся». Фэн Юй Хэн вытащила иглу, содержащую анестетик, и пронесла ее перед Фэн Чэнь Юй: «Это не стоит миллион, старшая сестра. Я посмею заключить пари, в ближайшие дни сумма денег, которую ты мне отдашь, возрастет».

Фэн Чэнь Юй была поражена. Она не знала, что имела в виду Фэн Юй Хэн, когда она это сказала. Она действительно хотела спросить, почему ей нужно заплатить еще больше денег. Может быть, она будет использовать этот аборт, чтобы вымогать ее?

Но прежде чем она успела спросить, она почувствовала внезапную боль в запястье. Ее сознание сразу же начало мутнеть, когда она заснула.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 195**

Глава 195 - Императорский посланник

С Фэн Чэнь Юй было гораздо меньше забот, чем с Цзинь Чжэнь. В то время, ради общения с Чэнь Ши, Цзинь Чжэнь решила рискнуть и выбрала более опасный вариант. Хотя Фэн Юй Хэн успокоила ее, сказав, что ее тело будет в порядке, она также добавила некоторые вещи в лекарство, чтобы помочь ей выздороветь быстрее.

Тем не менее, Фэн Чэнь Юй хорошо справлялась с новыми технологиями 21 века. После того, как все было завершено, Фэн Юй Хэн даже дала ей гигиеническую салфетку.

Через час Фэн Чэнь Юй постепенно проснулась и почувствовала боль в нижней части живота. Боль ощущалась также, как во время месячных.

Она немного испугалась и спросила Фэн Юй Хэн: «Почему у меня болит живот?»

«При нормальных обстоятельствах он перестанет болеть примерно через час». Она говорила, регулируя скорость инфузионного устройства.

Чэнь Юй обнаружила, что она все еще находится в зале хранения лекарств Фэн Юй Хэн. Ничего не изменилось, но рядом с кроватью была странная бутылка. Бутылка была подсоединена к ее руке с помощью прозрачной трубки. Она немного пошевелилась и обнаружила, что боли все еще есть.

«Не двигайся так сильно». Фэн Юй Хэн напомнила ей: «В твой кровеносный сосуд вставлена игла. Если она выпадет, мне нужно будет вставить его обратно».

Фэн Чэнь Юй не могла побеспокоиться о том, чтобы задать больше вопросов. Говоря со своей второй сестрой, она никогда не выходила на первое место. В любом случае, она обратилась за помощью. Фэн Юй Хэн взяла деньги, чтобы позаботиться о ее катастрофе. Она была очень сонливой, поэтому она могла немного поспать.

Она снова заснула. Фэн Юй Хэн не могла не рассмеяться. Несмотря на то, что это случилось, она все еще могла уснуть. Она действительно была еще молода. Даже если она была зрелой, ей было всего 14 лет.

Она стояла рядом с Чэнь Юй и наблюдала за вливанием. Только после того, как лекарство было полностью израсходовано, и игла вытащена из ее руки, она разбудила ее.

Когда Чэнь Юй снова проснулась, она полностью пришла в себя. Она попыталась немного пошевелиться и обнаружила, что ничего плохого не было помимо небольшого истощения. Боль в нижней части живота также значительно уменьшилась. Она не могла не удивиться.

«Исчез ли ребенок?»

Фэн Юй Хэн кивнула: «Его больше нет».

Чэнь Юй вздохнула с облегчением и почувствовала, что этот кошмар окончательно подошел к концу, так как на ее лице появилось расслабленное выражение.

Фэн Юй Хэн взглянула на нее и больше ничего не сказала. Она встала и достала для нее несколько пакетов медицинских таблеток. Она рассказала, как их принимать и что принять во внимание во время ее периода сразу после аборта. Только тогда она открыла дверь в комнату хранения лекарств и сказала ей: «Старшая сестра, пожалуйста, вернись».

Чэнь Юй кивнула и больше ничего не сказала. Набив пакеты лекарств в рукав, она ушла с поддержкой Йи Лин.

Фэн Юй Хэн, однако, вспоминала процесс операции Чэнь Юй и вдруг что-то вспомнила. Она не могла не наклониться к Хуан Цюань и спросила: «Я помню, как в первый раз, когда я вошла во дворец, дворцовая слуга сказала мне, что его Высочество родила мать седьмого принца от внутреннего кровотечения».

Хуан Цюань кивнула: «Это верно». Затем она не дождалась вопроса, прежде чем продолжить: «Так всегда говорилось, но правда в том, что имперская наложница, Чжао получила титул после смерти. Во время ее трагической смерти у нее не было титула. Она была просто какой-то девочкой, которую Император привез из своей поездки на юг. Предыдущая Императрица считала, что она была бельмом на глазах и замучила ее до того, как его Высочество избавился от нее. После этого Император присвоил ей титул императорской наложницы Чжао. Ради того, чтобы дать лицо императорскому гарему, он дал объяснение внутреннего кровотечения от рождения ребенка».

«Так, так», - пробормотала про себя Фэн Юй Хэн. Она действительно хотела немного расспросить императорскую наложницу Юй, особенно учитывая ее эксцентричный темперамент. Как она в конечном итоге приняла Сюань Тянь Хуа? Но, видя, что Хуан Цюань слегка покачала головой, она знала, что это должно быть что-то чрезвычайно конфиденциальное. Хуан Цюань и Ван Чуан, казалось, не знали об этом. «Забудь об этом». Она махнула рукой: «Сначала отдохни. Прошло два дня и одна ночь без сна, и завтра утром нам нужно будет пойти в зал Ста трав».

В ту ночь Фэн Юй Хэн отдыхала в павильоне Тонг Шэн. Вернувшись в зал Ста трав, Цин Юй уже начала вести людей для Ван Чуан, заимствованных из дворца, в районы бедствия в столице, чтобы исследовать ситуацию. Все это время она получала большую любезность и похвалу.

На следующий день, когда Фэн Юй Хэн прибыла в зал Ста трав с Хуан Цюань, Цин Юй уже подготовила десять повозок. Она собиралась уйти и доставить эти предметы по одному дому за раз. Увидев, что она прибыла, она быстро подошла и представила простой отчет: «Этот слуга приобрел 20 таблеток для каждой семьи, включая одежду, продукты питания и некоторые общие медицинские принадлежности из зала Ста трав. Этот слуга уже призвал рабочих начать ремонт некоторых домов, которые были повреждены. Что касается домов, в которых нельзя жить, уже были сделаны меры по их восстановлению. Вопрос о делах уже был обсужден, и все согласились вернуть дела в Южный дворец, пока они могут продолжать жить там бесплатно».

Фэн Юй Хэн выразила свое большое удовлетворение от способности Цин Юй выполнять планы. Она быстро призвала ее начать раздавать запасы. Что касается зала Ста трав, он продолжит раздавать горячий чай.

После действий Фэн Юй Хэн некоторые из тех, кто получил помощь от зала Ста трав, знали способы вернуть эту доброту. Как только их здоровье поправилось, они сразу же взяли некоторые инструменты и начали заботиться о разгребании снеге.

Много дней спустя, зимняя катастрофа, наконец, подошла к концу. Когда губернатор вошел во дворец, чтобы отчитаться перед Императором, он сильно подчеркнул вклад зала Ста трав и Южного дворца во время этой зимней катастрофы. Он также четко представил количество людей, которые были вылечены залом Ста трав, а также количество домов, которые были установлены и перестроены Дворцом Юй. Он также сообщил о бесплатном горячем чае, распределенном принцессой графства Джи Ан и бесплатными принадлежностями, которые она распространяла среди пострадавших от зимней катастрофы. Об этом сообщали громко и ясно в суде, заставляя чиновников чувствовать себя вдохновленными.

Император кивнул и неоднократно похвалил его. Лорд Пин Нан и премьер-министр Фунг посмотрели друг на друга, и оба пошли вперед. Затем премьер-министр Фунг сказал: «Его Высочество принц Юй и графская принцесса Джи Ан посвятили себя гражданам. Мы, чиновники, очень тронуты. Теперь, когда граждане в столице, пострадавшие от стихийного бедствия, были надлежащим образом урегулированы, граждан за пределами столицы нельзя игнорировать. Этот скромный чиновник хочет пожертвовать 50 тысяч таэлей, чтобы помочь справиться с этой катастрофой за пределами столицы».

Лорд Пин Нан последовал за ним и сказал: «Этот скромный чиновник также хочет пожертвовать 50 тысяч таэлей».

После их руководства другие официальные лица также выразили желание пожертвовать средства. Некоторые хотели пожертвовать 30 тысяч, около 20 тысяч, около пяти тысяч человек, и кто-то даже сказал, что они хотят открыть лагерь за пределами столицы, чтобы распределить оставшийся провиант.

Как премьер-министр, Фэн Цзинь Юань, естественно, не мог жертвовать меньше, чем премьер-министр Фунг, поэтому он быстро сказал: «Этот чиновник также хочет пожертвовать 50 тысяч».

Император был очень доволен такой атмосферой. Чжан Юань принял к сведению, сколько каждый чиновник хотел пожертвовать и с радостью сказал: «Каждый, кто может проявить свою заботу о гражданах, действительно позволяет нам чувствовать себя свободно. Принц Юй и принцесса графства Цзи Ан еще более образцовы. Премьер-министр Фэн, вы действительно родили хорошую дочь!»

Всего лишь несколько слов, Фэн Цзинь Юань чуть не разразился эмоционально. Император, наконец, посчитал добрые дела Фэн Юй Хэн и его. Наконец он вспомнил, что она была его дочерью.

Он быстро пошел вперед и встал на колени. Глубоко опустив голову, он громко сказал: «Возможность разделить тяжесть вашего величества и решить проблемы граждан - это вопрос, который должен решаться всей семьей чиновника».

«Хорошо!» Император решительно кивнул: «Потому что вы настолько обеспокоены моей удачей Да Шун!»

Фэн Цзинь Юань взволнованно решил нанести удар, пока утюг был горячим, и произнес слова, которые он держал в течение долгого времени: «Ваше Величество, поскольку зимняя катастрофа в столице была настолько серьезной, Северная часть страны Да Шун пострадала еще сильнее. Этот чиновник извлек урок из прошлых лет. В этом году этот чиновник уже готовил с торговцами на Севере свои зерна. Этого должно быть достаточно, чтобы поддержать нас во время всей зимней катастрофы».

«Эти слова верны?» Император был по-настоящему счастлив. Каждый год еда была большой проблемой во время зимней катастрофы. Торговцы каждый раз увеличивали цены на свою еду. Даже если бы правительство открыло свои склады зерна, этого было бы недостаточно. Мало того, что цены на продукты питания были высокими, торговцы зерном даже собирали рис, а затем отказывались продавать его. Для тех, кто пострадал от зимней катастрофы, одна группа замерзла до смерти, а другая умерла бы от голода.

«Этот чиновник определенно не говорит пустые слова».

«Хорошо! Хорошо! Хорошо!» Император внезапно встал: «Министр Фэн, если вы действительно сможете решить продовольственную проблему на севере в этом году, мы обязательно предоставим вам награду!»

«Этот скромный чиновник благодарит ваше величество за благодать». Фэн Цзинь Юань еще раз сказал: «Этот чиновник просит лично подняться на север, чтобы спасти жертв этой катастрофы. Ваше величество, пожалуйста, позвольте!»

Император слегка испугался. Фэн Цзинь Юань попросил лично пойти на Север, это ... разве это не безумие?

«Министр Фэн хочет лично пойти на Север?»

«Отвечая вашему Величеству, это так. С тех пор, как наступила зима, этот чиновник был обеспокоен этим вопросом с пищей. На этот раз, если я лично не уйду, я боюсь, что продавцы внесут некоторые изменения в соглашение. Кроме того, если этот чиновник пойдет на этот раз, следующие годы принесут пользу, и больше не будет необходимости беспокоиться о нехватке продовольствия в зимний период».

Император кивнул. Говоря об этом так, он был действительно прав. Однажды решение проблемы будет решаться на протяжении многих лет, так что это было бы вполне достойно.

«Это хорошо». Он согласился с просьбой Фэн Цзинь Юаня: «Мы назначим вас представлять нас на Севере. Вы отправитесь на Север через три дня!»

«Этот чиновник получил приказ».

Это был самый счастливый день для Фэн Цзинь Юаня за последнюю половину года. Он все еще улыбался, даже когда вернулся в поместье. Этот вид заставил слуг догадываться о том, что произошло.

Фэн Цзинь Юань позвал Хи Чжун и отдал приказ: «Идите в комнату учета и подготовьте 50 тысяч таэлей. В ближайшие несколько дней дворец отправит кого-то, кто придет забрать их».

«Поняла». Хи Чжун было все равно, для чего. В любом случае, Фэн Цзинь Юань отдал приказ, чтобы она это сделала.

Фэн Цзинь Юань шел, говоря: «Также позовите старшую молодую мисс в Сосновый двор. Просто скажи, что мне нужно с ней кое-что обсудить».

Хи Чжун снова выразила свое согласие. Увидев, что Фэн Цзинь Юань не имеет больше приказов, он обернулся и ушел.

Вернувшись в Сосновый двор, Фэн Цзинь Юань ждал часы, прежде чем увидел, как Чэнь Юй медленно топает к нему. Ее лицо было немного бледным, но она была немного лучше, чем раньше.

Он посмотрел на Чэнь Юй и подсознательно вспомнил дела из округа Фэн Тонг. Его настроение не могло не упасть. Он хотел отругать ее за то, что она шла так медленно, но он также вспомнил причину, по которой он вызвал ее, поэтому слова, которые он хотел сказать, были проглочены.

Чэнь Юй прибыла перед Фэн Цзинь Юанем и искренне поприветствовала его, послушно сказав: «Чэнь Юй приветствует отца».

Фэн Цзинь Юань кивнул: «Сядь сперва. У отца есть что обсудить».

Чэнь Юй не колебалась и подошла к сиденью, потом села. Затем она посмотрела на Фэн Цзинь Юаня и спросила: «Могу ли я узнать, почему отец искал Чэнь Юй?»

Фэн Цзинь Юань посмотрел на эту дочь и почувствовал, что после этого инцидента Чэнь Юй стала еще красивее. Хотя ее цвет лица был не слишком хорош, у нее теперь была хрупкая красота, которая могла вызвать бесконечную жалость от мужчин.

Он тайно кивнул головой, так как он был очень рад, что позволил ей жить в то время. Ранее на следующий день после утренней судебной сессии третий принц особенно спросил: «Я слышал, что старшая молодая мисс усадьбы заболела. Улучшилось ли ее состояние?» Размышляя об этом, этот третий принц не мог забыть красоту Чэнь Юй. Добавляя к аспекту феникса, ни один человек с великими устремлениями не мог полностью ее игнорировать. Хотя принцесса Сян больше не болела, она все еще была женщиной. Фэн Цзинь Юань понял, что если человек хочет убить одну из своих жен, то это было слишком просто. Он никогда не верил, что принцесса Сян станет помехой Чэнь Юй. До тех пор, пока третий принц поддерживал его, великие дела могут быть выполнены, и Чэнь Юй определенно станет лучшим кандидатом для него.

«Чэнь Юй». Он успокоился и сказал: «Отец будет отправлен на Север в качестве имперского посланника через три дня. Перед этим нужно сначала позаботиться о кое-чем».

Чэнь Юй не понимала: «Могу я узнать, о чем говорит отец? Почему Чэнь Юй была вызвана?»

Фэн Цзинь Юань мысленно закатил глаза и подумал про себя: чему эта дочь научилась от Фэн Юй Хэн? Она прекрасно все понимала, но она притворялась глупой.

Он прочистил горло и сказал: «В прошлый раз ты говорила, что семья Чэнь дала тебе миллион таэлей. Могут ли они быть переданы отцу?»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 196**

Глава 196 – Счастливое воссоединение

Услышав, как Фэн Цзинь Юань упоминает миллион таэлей, Чэнь Юй была парализована на месте.

Это было плохо. Она забыла об этом!

Она была настолько сосредоточена на том, чтобы разобраться с ребенком в ее животе, что она забыла, что пообещала дать Фэн Цзинь Юаню миллион таэлей, чтобы угодить ему. Но какие деньги у нее остались? Деньги были полностью отданы Фэн Юй Хэн.

Видя, что выражение Чэнь Юй было немного неприятным, сердцебиение Фен Цзинь Юаня замедлилось, так как он срочно спросил: «Что случилось?»

Чэнь Юй не смела поднять голову, когда она пристально смотрела на землю и быстро сообразила. Она думала, стоит ли говорить Фэн Цзинь Юаню правду. Если да, то какой результат она вынесла бы для себя?

Но было бы лучше не думать. Теперь, чем больше она думала, тем больше она боялась. Фэн Цзинь Юань уже относился к ней гораздо хуже, чем раньше, и у нее больше не было титула дочери первой жены. Она едва дожила до этого момента. Если бы выяснилось, что она избавилась от ребенка, ее отец полностью отказался бы от нее?

Она знала, что Фэн Цзинь Юань тайно искал лекарство, чтобы восстановить ее невинное тело, но не было никакого движения, несмотря на то, что он долго искал его. Она в конечном итоге станет брошенным ребенком.

Но если бы она этого не сказала, как она могла пройти через это испытание?

Чэнь Юй почувствовала, как у нее болела голова, когда она услышала, как Фэн Цзинь Юань спрашивает: «Раньше ты говорила, что у тебя есть миллион в банкнотах от семьи Чэнь, и если они будут нужны отцу, ты дашь их ему. Чэнь Юй, отцу теперь нужны эти деньги. Они у тебя?»

Чэнь Юй вздохнула и подумала, что она определенно не может говорить ему об этом. Беспомощная, она покачала головой: «Отец, эти деньги ... уже потрачены».

«Что ты сказала?» Фэн Цзинь Юань практически не посмел поверить словам Чэнь Юй. Он мог только подумать, что она обманула его: «Скажи еще раз?»

Чэнь Юй стиснула зубы и повторила: «Эти деньги уже потрачены».

«Чепуха!» Фэн Цзинь Юань рассердился: «Один миллион таелей! Ты думаешь, что это сто таэлей? Могут ли они исчезнуть так легко?»

Чэнь Юй уже придумала оправдание и просто решила возложить вину на семью Чэнь: «У дяди недавно были проблемы с бизнесом. Он взял деньги обратно на время. Дочь не могла ничего сделать». В любом случае, отношения между двумя семьями были очень плохими, поэтому Фэн Цзинь Юань не мог попросить семью Чэнь об этом.

«То, что было отдано, все еще можно вернуть?» Фэн Цзинь Юань тысячу раз проклинал семью Чэнь: «Отец говорил раньше, нет никакой пользы от того, что ты так близка к семье Чэнь. И теперь, когда они действительно сделали такое. Знаешь ли ты, что отец пообещал третьему принцу миллион таэлей сегодня? Третий принц даже проявил заботу о тебе и спросил, как ты себя чувствуешь. Чэнь Юй, отец все делает для тебя!»

То, что третий принц первый спросил о самочувствии Чэнь Юй, заставило ее почувствовать себя немного тронутой. Хотя ее сердце уже принадлежало седьмому принцу, этот человек был не чем иным, как цветком посреди колодца. Она могла видеть его, но она не могла дотянуться до него. Сейчас ее самыми важными вопросами было сотрудничество с Фэн Цзинь Юанем для победы над третьим принцем. Когда они смогут укрепить его доверие, они обеспечат хорошее будущее. В противном случае все остальное было бы напрасно.

«Ты знаешь, насколько серьезна эта ситуация?» Фэн Цзинь Юань почувствовал, что его вены в висках начинают пульсировать. Он проклинал Чэнь Юй, сохраняя настороженность: «Отец уже дал это обещание. Если оно не может быть выполнено, как мы должны обращаться с Его Высочеством третьим принцем? Что бы ты сделала в будущем?»

Чэнь Юй увидела, что Фэн Цзинь Юань разозлился, и быстро встала, чтобы опуститься на колени. Несколько слез начали падать из ее глаз. «Дочь понимает. Отец решился на чувства, дочь увидела и вспомнила. Это не было намерением дочери. Дочь действительно ... была осрамлена другими!» Чем больше она думала о том, что произошло в графстве Фэн Тонг, тем больше она ненавидела всех. Она ненавидела Фэн Цзы Хао, она ненавидела Фэн Юй Хэн, а также ненавидела Бу Ни Шан.

«Что хорошего в том, чтобы говорить это сейчас?» Фэн Цзинь Юань разочарованно посмотрел на эту дочь: «Ты все время смотришь на других, а не на себя. Чэнь Юй, годы, которые семья Фэн посвятила твоему воспитанию, были потрачены впустую!» Он обернулся и больше не смотрел на Фэн Чэнь Юй. Однако в его сердце он начал задаваться вопросом, где он должен взять этот миллион таэлей.

Когда Фэн Чэнь Юй покинула Сосновый двор, все ее тело дрожало. Раньше она видела такое выражение на лице Фэн Цзинь Юань только в округе Фэн Тонг.

Это была прелюдия к тому, что он отказался от нее. Он избил Фэн Цзы Хао до смерти, и наступит день, когда она встретит ту же участь. Пока она не делала никаких взносов в семью Фэн, и пока ее существование повлияло на планы ее отца, она считала, что Фэн Цзинь Юань определенно отбросит эту частично бесполезную шахматную фигуру без каких-либо колебаний.

«Фэн Юй Хэн! Чэнь Юй скрежетала зубами и яростно произнесла это имя: «Ты причинила мне такой вред. Рано или поздно наступит день, когда ты заплатишь мне по счетам. Пока я не умру, не планируй наслаждаться жизнью!»

На ее стороне Йи Лин явно вздрогнула. Крайняя ненависть Чэнь Юй заставила ее почувствовать, что сердце этой старшей молодой мисс уже начало искажаться. В действительности, она действительно хотела напомнить Чэнь Юй, чтобы он не думала о том, чтобы отомстить Фэн Юй Хэн. За последние полгода был один план за другим, но какой из них хоть как-то навредил Фэн Юй Хэн? Мало того, что это не повлияло на цель, один даже отскочил назад и ударил ее по лицу. Совершенно прекрасная девушка была превращена в это. Зачем беспокоиться?

Но она не посмела сказать такие вещи. Она слишком хорошо понимала характер Фэн Чэнь Юй. Если бы она произнесла эти слова, в то время как Чэнь Юй была в ярости, вполне возможно, что ее избили бы до смерти. Она вздохнула и тихо опустила голову.

Они прошли по снегу в свой внутренний двор. Так же, как они собирались добраться до входа, Йи Лин вдруг потянула рукав Чэнь Юй и тихо сказала: «Молодая мисс, это молодой мастер».

Чэнь Юй подняла голову и оглянулась. Разумеется, она увидела, что Чэнь Цин ждет под большим деревом прямо у ее двора. В пурпурно-синем халате, касающемся снега, его ноги непрерывно топтали землю. Он явно ждал некоторое время.

Она была слегка поражена, затем напомнила, что Чэнь Цин в настоящее время живет в семейном доме Фэн. Йи Лин напомнила, что Чэнь Юй только что сказала Фэн Цзинь Юаню, что банковская записка была возвращена семьей Чэнь, поэтому она не могла не беспокоиться: «Мастер не будет спрашивать у молодого мастера о банкнотах, верно?»

Чэнь Юй задумалась, потом покачала головой. «Он не будет. Кузен все время учился в школе. Первоначально он не имел большого контакта с семьей Чэнь. Более того, эти банкноты были предоставлены третьим дядей. Неизвестно, знает ли старший дядя об этом. Он не вызовет никаких проблем». Она заговорила, сделав несколько шагов вперед в сторону Чэнь Цин. «Почему двоюродный брат ждет?» С самого начала она приняла свой прежний красивый вид, который был совершенно ошеломляющим.

У Чэнь Цин всегда было теплое отношение к Чэнь Юй, так как он был молод, особенно из-за нежного способа, которым Чэнь Юй говорила с ним. Это заставило его покраснеть еще сильнее и стать еще более ошеломленным.

Раньше люди семьи Чэнь упоминали идею вступления в брак с Чэнь Ши, и они думали о том, что двоюродные братья объединяются в браке, но это было отвергнуто Чэнь Ши. Об этом знала и Чэнь Юй. Теперь, когда она увидела Чэнь Цин, даже идиот мог видеть, что у него все еще есть чувства к ней, поэтому долгое исчезновение чувства тщеславия в очередной раз пронзило ее сердце.

«Сестра, ты вернулась?» Чэнь Цин приложил все усилия, чтобы успокоиться и поприветствовать Чэнь Юй, «Чэнь Цин поспешно пришел в поместье и даже не сказал поприветствовал сестру. Это действительно было неправильно».

«Кузен, о чем ты говоришь. Быстро, заходи». Чэнь Юй говорила, позволяя Чэнь Цин войти во двор.

Чэнь Цин, однако, сделал пару шагов и махнул рукой, сказав: «Нет, нет, нет, младшая двоюродная сестра, обрати внимание на правила. Как я могу войти так небрежно. Я только пришел, чтобы поприветствовать вас ... прежде чем вернуться».

Лицо Чэнь Юй показало следы печали, она некоторое время смотрела на Чэнь Цин, прежде чем опустить голову. Затем она тихо вздохнула и сказала: «Кузен тоже должен ненавидеть Чэнь Юй, верно? Все в порядке, Чэнь Юй не обвиняет двоюродного брата».

Чэнь Цин был поражен и удивленно спросил: «Младшая сестра, что ты говоришь? Как я могу ненавидеть двоюродную сестру?» Затем он посмотрел на Чэнь Юй и не мог не побеспокоиться: «Младший двоюродный брат, что случилось? Почему твой цвет лица настолько беден? Вы плохо себя чувствуете?»

Чэнь Юй не говорила, вместо этого говорила Йи Лин: «Молодой мастер, ты, может быть, и не знаешь, но наша молодая мисс испытала большие недовольства за последние полгода!»

Услышав эти слова, Чэнь Цин почему-то вспомнил вторую юную мисс семьи Фэн, которая лечила его болезнь. Он подсознательно спросил: «Разве может быть, что вторая молодая мисс семьи Фэн издевалась над младшей двоюродной сестрой?»

Глаза Чэнь Юй загорелись: «Почему кузен так говорит?»

Однако Йи Лин сказала: «Молодой мастер тоже слышал об этом?»

Чэнь Цин нахмурился: «Говоря об этом, все было правдой?»

У Чэнь Юй было много жалоб в ее сердце. Сглаживая ее рот, сразу же вспыхнула пара слез. Она подняла свой носовой платок, чтобы вытереть слезы и тихо всхлипнула. Затем Йи Лин издала длинный вздох и сказала: «С тех пор, как вторая молодая мисс вернулась в поместье, старшая молодая мисс страдает все больше и больше с каждым днем. Мадам и старший молодой мастер скончались один за другим, оставив старшую молодую мисс в одиночестве и беспомощной. Но она все еще не была удовлетворена, так как она даже лишила старшую юную мисс титула дочери первой жены. Молодой мастер, как мадам должна чувствовать себя в мире мертвых!»

Услышав ее упоминание, Чэнь Цин также всхлипнул. Независимо от того, что было сказано, она была его тетей. Он был далеко на учебе, поэтому он даже не смог отправить ее на похороны. Как он мог себя успокоить?

«Младшая двоюродная сестра, не плачь». Чэнь Цин поднялся и хотел поднять руку, чтобы вытереть слезы Чэнь Юй, но он также помнил, что нужно сдерживаться, поэтому остановил поднятую руку.

Тем не менее, Чэнь Юй подняла голову и посмотрела на Чэнь Цин слезливыми глазами. Ее взгляд был наполнен поддержкой.

Йи Лин тактично сделала шаг назад, оставив родственников наедине. В конце концов, Чэнь Цин не выдержал. Подняв одну руку к щеке, он осторожно вытер слезы с лица. Его сердце было похоже на кролика, который быстро прыгал. Он и боялся и был радостен.

«Младшая двоюродная сестра, не волнуйся. Кузен определенно не позволит тебе больше страдать». Он утешал Чэнь Юй, но не знал, что ему нужно сделать, чтобы она больше не страдала. Он не мог понять, как над такой прекрасной девушкой, как Чэнь Юй, могли издеваться другие? Разве такого человека, как она, не следует охранять?

Чэнь Юй услышала слова Чэнь Цин и показала чрезвычайно благодарный вид. Однако она дико смеялась про себя. Она подумала, что Чэнь Цин действительно был книжным червем. Он даже не смотрел на себя. Как это могло быть возможно, чтобы она заинтересовалась бы им? Он был просто другим человеком на ее стороне. В любом случае, это было лучше, чем борьба в одиночку.

Оказалось, что Чэнь Цин действительно был книжным червем. Выйдя из двора Чэнь Юй, он направился прямо к собственному гостевому двору и нырнул прямо в свою кучу книг, чтобы начать учиться. Метод, который он мог придумать, чтобы защитить Чэнь Юй, состоял в том, чтобы окрасить Имперский экзамен в следующую весну яркими красками. Когда придет время, он попросит своего дядю о поддержке, а затем попросит императора одобрить свадьбу между ним и Чэнь Юй. Он хотел вывести ее из семьи Фэн, чтобы они могли счастливо провести свои дни вдали от Фэн Юй Хэн.

В это время Фэн Цзинь Юань находился во внутреннем дворе Шу Я, сидящем рядом с кроватью матриарха. Он рассказал ей о событиях при дворе: «Император назначил меня своим имперским посланником. Через три дня я пойду на север, чтобы начать управление катастрофой».

Матриарх кивнула: «Хорошо, что на тебя может рассчитывать Император, это хорошо. Вы должны работать в полной мере своей силы. Подумайте больше о жертвах катастрофы и полностью посвятите себя выполнению своей работы».

Фэн Цзинь Юань кивнул и сказал: «Сегодня все чиновники обещали пожертвовать средства для борьбы с зимней катастрофой. Сын, генерал Пин Нан и министр Фунг пообещали 50 тысяч таэлей. Мне понадобится помощь матери».

Матриарх не проявила слабости: «Это то, что нужно сделать».

Кто знал, что Фэн Цзинь Юань будет следить и сказать: «Могу ли я узнать, есть ли дополнительные деньги в общих фондах усадьбы? Сыну нужно ... вынуть еще один миллион таэлей».

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 197**

Глава 197 – Нет денег? Тогда займи у кого-нибудь!

«Что?» Матриарх сразу почувствовала, как ее мозг взорвался: «Один миллион таэлей?»

Фэн Цзинь Юань считал, что реакция матриарха была слишком преувеличена, и быстро утешил ее: «Мама не сердись. Вы абсолютно не должны растягивать спину».

«У меня есть А-Хэнг, чтобы позаботиться о моей спине. Тебе не нужно беспокоиться об этом. Скажи, для чего тебе нужен миллион таэлей?»

Фэн Цзинь Юань понимал матриарха и даже знал, как трудно получить от нее деньги. Причина, по которой предыдущие 50 тысяч были легко доступны, заключалась в том, что матриарх, по крайней мере, немного понимала и знала, что важно планировать будущее. Все судебные чиновники пожертвовали деньги, поэтому семья Фэн не могла отстать, учитывая, что он был стандартным должностным лицом первого ранга. Но не была ли разница между 50 тысячами и миллионом слишком большой?

«Мать». Он стиснул зубы и поговорил с матриархом: «Это связано с третьим принцем».

Матриарх Фэн энергично покачала головой: «Так много денег нет. Для чего ты хочешь обокрасть казну усадьбы? Один миллион таэлей есть только у богатых семей, как у семьи Чэнь. Подумай об этом сам, сколько ты зарабатываешь за год? Сколько зарабатывают наши магазины за год? Каковы ежедневные расходы на усадьбу? Как я могу дать миллион?»

«Но дело с третьим принцем - это срочное дело!» Фэн Цзинь Юань не мог не встать на ноги, «Сын уже обещал дать его Высочеству миллион таэлей. Мама, вы также знаете, что зимняя катастрофа в этом году была серьезной. Ведь даже столица так сильно пострадала, кто знает, что произошло снаружи. В то время причина, по которой мы выбрали третьего принца, была не потому, что он был человеком с большими планами. Подготовка, которую он делал снаружи, была тем, что мы признали!»

Матриарх знала, что он говорит о том, что третий принц содержал военных. Не было никакой ошибки, это было одним из активов третьего принца. Это была также самая основная причина, по которой семья Фэн решила сражаться вместе с ним. Но ... «Я слышала, что болезнь официальной принцессы третьего принца была излечена. В сочетании с нынешней ситуацией Чэнь Юй, какая надежда осталась?»

Фэн Цзинь Юань считал, что раз матриарх уже задает такой вопрос, значит, что, скорее всего, этот вопрос обсуждается. Таким образом, он быстро сказал: «Мама, не волнуйся. Сын уже отправил людей, чтобы найти лекарство и справиться с проблемой Чэнь Юй. По-видимому, среди людей ходит слух, что есть лекарство, которое позволит восстановить невинность».

Сердце матриарха слегка колыхнулось, и за этим последовал вопрос: «Неужели это действительно так?»

«На самом деле есть». Фэн Цзинь Юань стиснул зубы и дал обещание: «Семья Фэн воспитывала Чэнь Юй на протяжении многих лет, поэтому мы определенно не допустим, чтобы эти усилия были потрачены впустую».

«Но Чэнь Юй в настоящее время является дочерью наложницы». Матриарх вспомнила важный вопрос. Она не могла не пожаловаться на Яо Ши: «Это тоже Яо Ши, она уже вернула себе должность главной жены, но она все еще хотела развестись. При этом не только вы потеряли лицо, положение Чэнь Юй также неудобно!»

Фэн Цзинь Юань, естественно, понял это. Он также знал, что третий принц не хочет, чтобы дочь наложницы была его официальной принцессой, а тем более наследовала трон. Когда дочь наложницы когда-либо становилась императрицей? Но он не был таким пессимистичным, как матриарх. Когда эта ситуация впервые произошла, он некоторое время был расстроен. Однако в последнее время у него появился новый план.

Он слабо улыбнулся и успокоил матриарха, сказав: «Позиция Чэнь Юй пока неловка. Поскольку сын оставил ее в живых, сын, естественно, планирует больше вокруг нее. Мама, просто расслабься. Пусть сын сначала справится со сбором одного миллиона таэлей, обещанных Его Высочеству третьему принцу. Другие вещи будут решены, когда придет время».

Он чувствовал, что его слова неизбежно приведут к успеху. Матриарх должна доверять его словам и кивнула ему. Она, скорее всего, скажет еще несколько слов, а затем отдаст приказ забрать деньги из казны.

Но кто мог подумать, что матриарх кивнет в удовлетворении и похвале: «Ты человек с большими планами. Я спокойна». Затем она продолжила: «Но у усадьбы действительно нет таких денег».

Фэн Цзинь Юань почти упал. Неужели его слова не подействовали на нее? Все подойдет к концу, потому что она сказала, что денег нет?

Он беспомощно посмотрел на матриарха: «Мама, ты знаешь, как эти слова о том, что у нас нет денег, повлияют на будущее сына?»

Матриарх кивнула: «Я не стала такой уж старой и прекрасно понимаю, что ты имеешь в виду. Но ты также должен знать, что фонды усадьбы ранее управлялись Чэнь Ши. Существовала также ежедневная помощь семьи Чэнь. Теперь, когда этот источник был отрезан, где вы хотите, чтобы я нашла миллион таэлей? Кроме того, когда Чэнь Ши управляла фондами усадьбы, наша усадьба не нуждалась в еде или одежде, но сумма денег, которую можно было увидеть, также была ограничена. Ей нравилось посылать безделушки, чтобы соблазнить людей, и она прислала мне много приятных вещей, но когда она когда-либо дарила деньги?»

Услышав слова матриарха, сердце Фэн Цзинь Юаня охладело. Он не мог не вздохнуть: «Как это решить?»

Матриарх, однако, указала на дорогу: «По правде говоря, это не совсем безнадежно. Вы можете найти кого-то, кто их может одолжить».

«Кто?»

«Подумай. У кого сейчас больше всего денег в усадьбе?»

Сердце Фэн Цзинь Юаня задрожало, затем он сказал: «Мать говорит ... А-Хэнг?»

«Ун». Матриарх посмотрела на него и сказала: «Надо сказать, что если кто-то из семьи Фэн действительно может дать миллион таэлей, это будет только А-Хэнг. Но поскольку ты ее отец, прямо обратиться к ней и просить об этом не представляется возможным. Большая часть денег в ее руках пришла от его Высочества девятого принца. Если ты их попросишь, я боюсь, что в ближайшие дни возникнут проблемы. Но ты можешь занять их. Заключите соглашение, и когда кризис пройдет, вы можете вернуть их. Таким образом, есть возможность для обсуждения».

Фэн Цзинь Юань почувствовал, что его голова раздувается. Он даже не хотел говорить с Фэн Юй Хэн, но ему придется занять деньги у этой девушки? Разве это не обман?

«Нет, не возможно». Он подсознательно покачал головой: «Это нельзя сделать».

Матриарх перестала улыбаться и нетерпеливо посмотрела на него: «С небольшой трудностью ты отступил? У тебя большие амбиции, но ты даже не можешь разрешить ситуацию в усадьбе, так как ты будете обращаться с делами в суде?»

Услышав, что матриарх вопила, Фэн Цзинь Юань очнулся.

Но разве это правильно? Если бы он не мог справиться с делами дома, мог бы он надеяться, что его дочь займет место императрицы и станет ли он невесткой Императора?

«Если вы хотите добиться больших успехов, вам не только нужно быть смелым, вам также нужно знать, когда опустить голову и приклониться». Матриарх говорила с каждым словом, оставляя отпечаток в сердце Фэн Цзинь Юаня.

Он чувствовал, что матриарх стала более проницательной, чем раньше. Она также казалась более дальновидной. Что касается денег, она уже не была такой жадной. Она даже могла дать ему идею в такое время и сказать такие вдохновляющие слова.

Фэн Цзинь Юань был немного тронут. Стоя, он внезапно почувствовал, что заимствование денег у Фэн Юй Хэн больше не является большой проблемой. Матриарх была права. Если он хотел стать человеком, который делал великие дела, он должен был опускать голову и приклоняться.

Он поклонился матриарху: «Мать научила сына незабываемому уроку».

Матриарх кивнула, ее глаза были полны безграничных ожиданий.

Наблюдая, как Фэн Цзинь Юань ушел, бабушка Чжао подошла к матриарху с лекарством, которое лично назначила Фэн Юй Хэн. Четыре маленьких капсулы с рисовым вином и водой, чтобы смыть их, матриарх очень привыкла к этому.

«Немного сложно говорить с мастером о второй молодой мисс». Бабушка Чжао увидела, что матриарх все еще хмурится, поэтому она знала, что матриарх все еще беспокоится.

Матриарх, естественно, это понимала, но она вздохнула и беспомощно сказала: «В противном случае, что еще можно сделать? Поскольку он уже принял решение, наша усадьба теперь привязана к третьему принцу. Когда человек процветает, мы все процветаем. Когда он терпит неудачу, мы все терпим неудачу. Теперь, когда Чэнь Юй уже не такая как раньше, использование ее в качестве козыря - это то, чего я боюсь, что мы не сможем сделать с уверенностью. В конце концов, семья Фэн все еще полагается на Цзинь Юаня. Только если он преуспеет, аспект Феникса Чэнь Юй не будет потрачен впустую. Иначе, что можно сделать, полностью полагаясь на одну девушку?» Матриарх взяла лекарство в руке бабушки Чжао и подумала о Фэн Юй Хэн прежде, чем сказать: «К сожалению, этот даосист Цзы Ян был уверен, что аспект феникса был у Чэнь Юй. Как здорово, если бы это была А-Хэнг».

Бабушка Чжао утешила ее: «Старшая мадам, не волнуйся. Кажется, у мастера уже есть план; иначе он не смог бы защитить старшую молодую мисс».

«Хмф». Услышав упоминание о Чэнь Юй, матриарх стала недовольна: «Если бы не ее аспект феникса, я бы не стала ее обнимать». Однако, подумав немного больше, она начала беспокоиться: «Скажи, если Чэнь Юй действительно добьется больших успехов, она отвернется и будет обижаться на семью Фэн?»

Бабушка Чжао была поражена, услышав это. Она почувствовала, что старшая молодая мисс долгое время не любила семью Фэн, особенно учитывая то, как она иногда смотрит на людей. Это всегда оставляло ее с чувством неудобства. Сравнительно, это была вторая юная мисс, которая была более откровенной. Ей нравилось то, что ей нравилось, и ей не нравилось то, что ей не нравилось. Хотя она была такой же порочной, она была лучше, чем несогласованность старшей молодой мисс.

«У вас тоже есть такая озабоченность, верно?» Матриарх могла сказать, что бабушка Чжао о чем-то рассуждала. Она тихо фыркнула: «В конце концов, мы вырастили феникса или неблагодарного ребенка. Рано или поздно наступит день, когда мы узнаем. Очень печально, что тело девятого принца было изуродовано; в противном случае семья Фэн могла бы положиться на А-Хэнг!»

Фэн Цзинь Юань вышел из дворца Шу Я и направился прямо во внутренний двор Лю. Будучи вдохновленным матриархом, он импульсивно отправился занять деньги у Фэн Юй Хэн сразу, но двор Шу Я был действительно слишком далеко от внутреннего двора Лю. Когда он подошел ко внутреннему двору Лю, порыв утих. Когда волнение ушло, он снова был взволнован.

Заимствование денег у Фэн Юй Хэн определенно приведет к издевательствам, верно? Он думал о том, как достойный стандартный чиновник первого ранга фактически склонился бы к тому, чтобы попросить свою дочь о деньгах! Это было не то же самое, что взять из рук Чэнь Юй. Одно дело брать, а другое заимствовать на время. Возможно, ему даже нужно будет подписать соглашение. Что за репутация у него останется?

Более того, посещение павильона Тонг Шэн означало, что ему нужно будет встретиться с Яо Ши, которая держала имперский указ и громко заявляла о своем намерении развестись с ним. Это не позволило ему поднять голову перед другими должностными лицами суда. Если бы было известно Яо Ши, что он собирался занять деньги у Фэн Юй Хэн, кто знает, как она будет на него смотреть.

Фэн Цзинь Юань перестал идти и посмотрел на частично закрытые лунные ворота перед ним, когда он остановил свой план атаки.

Он все еще пойдет?

Он не пойдет, верно!

Как насчет того, чтобы подумать об этом чуть больше?

Подумав об этом, он решил все раздумать. В любом случае, он сказал третьему принцу, что он отдаст деньги, прежде чем покинуть столицу. У него все еще было три дня. У него было достаточно времени, чтобы все обдумать.

Подтвердив свое решение, Фэн Цзинь Юань повернулся, чтобы вернуться. Только когда он вернулся в Сосновый двор, он почувствовал некоторое сожаление. Он уже добрался до ворот дворца Лю, так почему он не зашел.

Если бы он прошел вперед, возможно, дело уже было бы закончено, верно?

Подумав об этом, его настроение ухудшилось.

Сделав еще несколько кругов вокруг своего кабинета, он вспомнил то, о чем раньше упоминала матриарх. Он тут же остановился и крикнул в воздух: «Скрытая охрана».

Перед ним появилась человеческая фигура.

«Как обстоят дела с вопросом, который мы обсуждали в прошлый раз?»

Скрытый охранник показал печальное лицо и покачал головой, сказав: «Этот слуга некомпетентен. Это лекарство ... трудно найти в этом мире».

Сердце Фэн Цзинь Юань стало напряженным, так как его выражение лица стало уродливым: «Разве вы не сказали, что у публичного дома оно есть?»

«Этот слуга не выполнил свои обязанности». Скрытый охранник больше ничего не объяснил, так как признал свои ошибки.

Сердце Фэн Цзинь Юаня стало холодным. Он знал, что лекарство - не более, чем слух. Было очень сложно такое найти. Было бы вполне нормально, если бы его не нашли. Но, без этого лекарства, как Чэнь Юй справилась бы с этой критической ситуацией? В следующем году она вступит в брачный возраст?

Но он не знал, что в это время Чэнь Юй также беспокоилась об этом. Но она вдруг вспомнила слова Фэн Юй Хэн, сказанные в тот день: Старшая сестра, я заключу с тобой пари, ты дашь мне больше денег в ближайшее время!

Казалось, она что-то поняла и вдруг встала. Она позвала Йи Лин: «Пойдем, мы поедем в павильон Тонг Шэн!»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 198**

Глава 198 – Запах заговора

Фэн Юй Хэн подумала, что Чэнь Юй будет искать ее, но она не думала, что это произойдет так быстро.

Фэн Чэнь Юй не была вежлива, проводив Йи Лин, увидев, как Фэн Юй Хэн проводила Ван Чуан и Хуан Цюань. Затем она сразу же сказала: «У тебя есть такое лекарство, верно?»

Она кивнула: «У меня есть метод, но это не лекарство».

«Мне все равно, какой метод ты используешь. Пока ты можешь это сделать, цена .... может быть обозначена тобой». Фэн Чэнь Юй также ненавидела эту ситуацию. Она была готова согласиться заплатить миллион за аборт, поэтому она не возражала, чтобы заплатить еще больше, чтобы восстановить свое тело до его первоначального состояния. Когда этот вопрос будет решен, ей не нужно будет бояться кого-либо после этого дня. Она снова станет Фэн Чэнь Юй, которой всегда была. Положение дочери семьи Фэн первой жены также вернется к ней.

Она смотрела на Фэн Юй Хэн, подавляя злость в своих глазах.

Фэн Юй Хэн внезапно улыбнулась. Глядя на Чэнь Юй, она покачала головой: «Старшая сестра, твоя судьба в моих руках. Когда ты смотришь на людей, можешь ли ты быть немного более сдержанной? Что, если я рассержусь и откажусь сделать это?»

Только тогда Фэн Чэнь Юй поняла, что она небрежно раскрыла свое настроение Фэн Юй Хэн. Она быстро тзменила свое выражение и сказала: «Что ты говоришь, вторая сестра. Я думала только об этом. В конце концов, это связано со всей этой усадьбой. Меня это беспокоит».

«Независимо от того, связано ли это с поместьем Фэн, это не то, о чем я забочусь. Старшая сестра, мне все равно, сколько денег ты можешь заплатить. Метод, который я буду использовать, определенно не является тем, что можно найти в этом мире. Это не что-то еретическое, как обманывать вашего будущего мужа. Вместо этого он действительно восстановит твое тело до его первоначального состояния».

Она уже говорила очень четко, и Фэн Чэнь Юй не могла не быть тронута, услышав это. Хотя ее отношения с этой второй сестрой уже достигли точки, где они не могли сосуществовать, она должна была признать, что медицинская способность Фэн Юй Хэн действительно была чудесной. Если ее действительно можно вернуть в ее первоначальное состояние, это будет стоить своих денег.

«Вторая сестра, пожалуйста, скажи цену». Она изо всех сил старалась сохранить свое настроение, и ее голос даже звучал дружелюбно: «Сестра просто надеется, что ты не будешь слишком жадной».

Фэн Юй Хэн подняла бровь, не слишком жадной? Как это возможно?

Она посмотрела на Чэнь Юй и показала пять пальцев.

Чэнь Юй моргнула несколько раз: «Пятьсот тысяч?» Она изначально хотела сказать 50 тысяч, но, вспомнив миллион таэлей, она почувствовала, что Фэн Юй Хэн не может назвать такую низкую цену. Таким образом, она перешла от угадывания от 50 тысяч до пятисот тысяч.

Кто знал, что Фэн Юй Хэн покачает головой и еще раз покажет пять пальцев.

Разум Чэнь Юй был наполнен звуками взрывов: «Ты хочешь пять миллионов?»

Только тогда Фэн Юй Хэн удовлетворенно кивнула: «Ты правильно догадалась».

Фэн Юй Хэн, ты сошла с ума? Чэнь Юй сразу встала, ее лицо было полно недоверия, когда она посмотрела на эту вторую сестру: «Ты знаешь, сколько это денег, пять миллионов? Ты знаешь, сколько можно сделать с пятью миллионами? Позволь мне сказать тебе, прямо сейчас, даже если продать всю усадьбу Фэн, возможно, она не будет стоить пяти миллионов. Ты зашла слишком далеко!»

Это было слишком много? Фэн Юй Хэн на самом деле не имела понятия о том, сколько это пять миллионов таэлей. Но когда она подумала об этом, если бы их обменяли на деньги из 21-го века, то это было уже несколько миллионов долларов. Один таэль с этой эпохи стоил гораздо больше одного доллара. Ранее она делала некоторые быстрые вычисления, основываясь на вещах, которые можно было купить с помощью одного таэля, это было примерно 500 долларов. Исходя из этого, пять миллионов были действительно огромным количеством денег.

Видя, как ее выражение изменилось, Чэнь Юй почувствовала, что это должно означать, что есть место для переговоров, поэтому она еще раз спросила: «Вторая сестра, пожалуйста, передумай. Пять миллионов слишком необоснованны. Я действительно не могу найти столько денег».

Кто знал, что Фэн Юй Хэн не снизит стоимость, несмотря на то, что лучше понимает стоимость пяти миллионов таэлей. Вместо этого она стала еще более решительной: «Пять миллионов. Если старшая сестра согласиться, то сначала оплати депозит. После того, как твой следующий цикл менструации будет завершен, я смогу выполнить операцию».

«Нужно ждать так долго?» Внимание Чэнь Юй было немедленно отвлечено: «Разве это не может быть сделано сейчас?»

«Нет». Фэн Юй Хэн покачала головой: «Это действительно невозможно. У тебя был аборт, поэтому твое физическое состояние не позволит этого. Ты не хочешь, чтобы операция была неудачной, не так ли?»

Чэнь Юй не понимала, что такое операция. Она обнаружила, что было много раз, когда ей приходилось гадать, о чем говорила Фэн Юй Хэн. Но она могла, по крайней мере, понять, что означало слово неудача. Она нервно покачала головой: «Нет, это определенно не может быть неудачно».

«Тогда просто послушно заплати депозит и подожди». Она говорила спокойно и с невинной улыбкой. То, как она смотрела на Фэн Чэнь Юй, заставило ее захотеть разорвать ее на части. К сожалению, у нее не было этой способности.

«Сумма действительно не может быть меньше?»

«Ни на копейку». Фэн Юй Хэн была особенно решительной. Фактически, она даже начала рассуждать, как эти деньги должны быть потрачены.

«Тогда сколько стоит депозит». Чэнь Юй не могла отказаться. Хотя она знала, что Фэн Цзинь Юань искал лекарство для нее, после такого долгого времени не было никакого движения. Казалось, что все идет не так хорошо. Также было движение со стороны семьи Чэнь. На основании новостей, которые она получила, ситуация выглядела очень сложной. Этот тип лекарства либо уже исчез, либо никогда не существовал. Это был не более чем слух, распространяющийся из борделя. Однако Фэн Юй Хэн действительно дала ей надежду. Ее будущее полностью зависит от этого.

«Половина». Фэн Юй Хэн немедленно пожалела об этом в тот момент, когда она это сказала. 2,50 миллиона это было не очень хорошо. «Забудь об этом, забудь об этом. Два миллиона! Сначала заплати два миллиона в качестве депозита. Когда ваш следующий цикл менструации будет завершен, заполните оплату, и я смогу выполнить операцию в любое время».

«Хорошо, дай мне два дня ... нет, один. Через один день я, естественно, достану депозит. Надеюсь, вторая сестра сдержит свое слово».

«Не волнуйся. Я беру деньги людей, чтобы справляться со своими кризисами. Старшая сестра, тебе просто нужно подождать».

С таким соглашением между ними, сердце Фэн Чэнь Юй, наконец, расслабилось. Выйдя из павильона Тонг Шэн, она подошла, отдавая приказ Йи Лин: «Вернувшись, немедленно обратитесь к третьему дяде. Попросите его подготовить для меня два миллиона таэлей в банкнотах. Через месяц попросите его отправить еще три миллиона».

Йи Лин была поражена: «Молодая мисс, зачем тебе столько денег?»

«Это не так много». Чэнь Юй изогнула уголки ее губ в коварной улыбке: «Это звучит много, но по сравнению с тем, что я делаю, это действительно того стоит!»

Правильно, она действительно не думала, что это очень много. Пять миллионов смогли вернуть ее невинность. Это было действительно замечательно. Она изначально считала, что ее жизнь кончена; однако она не думала, что Фэн Юй Хэн действительно сможет это решить. Что стоят несколько миллионов сейчас, если она станет Императрицей. Независимо от того, сколько денег было потрачено, она все вернет.

«Просто относись к этому так, будто я одолжила их этой девушке. Деньги, принадлежащие мне, будут принадлежать мне. Рано или поздно наступит день, когда ей нужно будет вернуть их мне. Йи Лин, просто скажите моему третьему дяде, что пять миллионов оплатят мою невинность. Когда дело будет завершено, Чэнь Юй определенно не забудет грандиозную милость дяди, и Чэнь Юй определенно не забудет поддержку, полученную от семьи Чэнь на протяжении многих лет».

Сердце Йи Лин было тронуто, и она тихо спросила: «Ты покупаешь лекарство от второй юной мисс? У нее даже есть такое лекарство?» Подумав еще немного, она добавила: «В прошлый раз, когда я встретилась с третьим мастером, он сказал, что лекарство было чрезвычайно трудно найти. Как могла достать его вторая мисс? Мы абсолютно не должны быть обмануты».

«Мы не будем». Чэнь Юй верила ей в этом вопросе: «Медицинские знания Фэн Юй Хэн - это то, с чем никто не мог сравниться. Помимо обучения, которое она получила от божественного доктора Яо, большинство приятных вещей она получила от персидского эксцентрика. У нее было много вещей, о которых она не знала и не знала, где их найти. Пять миллионов смогут избавить меня от забот. Это действительно того стоит».

Йи Лин больше не задавала никаких вопросов и только кивала, говоря: «Этот слуга запомнил это. Этот слуга немедленно свяжется с третьим мастером».

В тот день и ночь Чэнь Юй была действительно расстроена из-за ожидания. На самом деле она действительно боялась, что семья Чэнь не даст ей пять миллионов таэлей. В конце концов, все, что она могла сделать, это дать семье Чэнь некоторые необоснованные обещания. В конце концов, ее будущее все еще зависело от того, мог ли Фэн Цзинь Юань планировать что-либо для нее. Кроме того, поскольку отношения между семьей Чэнь и семьей Фэн были такими же холодными, если бы ее третий дядя больше не доверял ей, даже если бы она продала все имущество во дворе, она не смогла бы найти пять миллионов таэлей.

В возбужденном состоянии она прибыла на следующую ночь. Наконец, Йи Лин прибыла со скрытым стражником, одетым в черное, и стоял перед ней.

Сердце Чэнь Юй быстро билось, и она не могла сидеть спокойно. Она встала и, посмотрев на лицо охранника, поспешила спросить: «Дядя согласился или нет?»

Человек в черном был скрытым охранником Чэнь Ван Ляна. Это был не первый раз, когда он приходил в поместье Фэн, чтобы передать некоторые новости. Раньше это была Чэнь Ши, и теперь это была Чэнь Юй.

Она увидела, как человек кивнул и вытащил из своей талии какие-то банкноты; однако он не передал их, вместо этого сказал: «Мастер сказал, что надеется, что молодая мисс сможет запомнить свое обещание. Когда ты станешь успешной, не забудьте скрытую поддержку, которую вы получили от семьи Чэнь. И не забывайте, что половина вашей крови исходит от семьи Чэнь».

Чэнь Юй торжественно кивнула, но ее взгляд никогда не оставлял банкноты в его руках. Только когда она получила их от него, она облегченно вздохнула.

«Вернитесь назад и скажите дяде, что независимо от того, как семья Фэн относится ко мне, я всегда буду помнить, что мне нужно будет вернуть все мои долги от людей семьи Фэн! Именно семья Чэнь позволила мне возродиться и дала мне основание для продолжения».

Человек в черном кивнул: «Услышав юную мисс, скажите, что мастер сможет быть в покое. Молодая мисс, позаботьтесь о себе». После разговора он мгновенно исчез.

Чэнь Юй больше не ждала, схватила плащ и помахала Йи Лин: «Мы собираемся в павильон Тонг Шэн».

Когда они прибыли, Фэн Юй Хэн только что пообедала и говорила с Ван Чуан о поездке в Сяо Чжоу. Сначала нужно было передать Цзи Руи одежду. Во-вторых, она хотела видеть, насколько хорошо развивается медицинская подготовка этих девочек.

Ван Чуан слушала и кивнула: «Когда снег в столице более или менее успокоится, этот слуга отправится в Сяо Чжоу. Кроме того, суд назначил премьер-министра Фэн имперским посланником. Через несколько дней он отправится на север, чтобы лично направлять усилия по оказанию помощи. С этой поездкой он вернется до нового года»2.

«Отправится на север?» Фэн Юй Хэн задумалась, а затем спросила Ван Чуан: «Фэн Цзинь Юань добровольно отправится в эту поездку?»

Ван Чуан сказала: «Да. Один из его высокопоставленных людей в суде сообщил, что на самом деле премьер-министр Фэн взял на себя инициативу добровольно отправиться на север. Он даже уговорил Императора».

Фэн Юй Хэн махнула рукой, чтобы Ван Чуан прекратила говорить, увидев, как Хуан Цюань привела Фэн Чэнь Юй и Йи Лин.

Она не знала, почему, но когда она услышала, что Фэн Цзинь Юань вызвался отправиться на север, чтобы справиться с этой катастрофой, она почувствовала, что что-то не так. Ее острый нос поймал запах заговора, но она не могла понять, где проблема ...

1: Половина пяти миллионов - 250 десять тысяч на китайском языке. Кроме того, 250 можно использовать как оскорбление для интеллекта человека.

2: Новый год здесь - Лунный новый год, а не 1 января.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 199**

Глава 199 – Отец, ты ошибся на этот счет

Чэнь Юй отдала два миллиона Фэн Юй Хэн, но не задержалась в павильоне Тонг Шэн. У нее даже не было соглашения с Фэн Юй Хэн. Дело было не в том, что она ей доверяла, а потому, что он услышала, как один из слуг павильона Тонг Шэн докладывает: «Мастер в настоящее время на пути».

Она не знала, почему Фэн Цзинь Юань шел сюда, но Чэнь Юй определенно не хотела, чтобы ее отец знал, что она попросила семью Чэнь о деньгах, чтобы позаботиться о своих проблемах. Фэн Цзинь Юань все еще нуждался в миллионе таэлей. Если бы он узнал об этих деньгах, он обязательно попросил бы об этом немедленно.

«Предоставив второй сестре два миллиона таэлей в качестве депозита, наш вопрос должен быть согласован, правильно?» Чэнь Юй поспешно встала и спросила Фэн Юй Хэн.

«Все согласовано». Фэн Юй Хэн кивнула, затем напомнила ей: «Но если придет время, и ты не заплатишь оставшиеся три миллиона, я не буду лечить тебя, и даже депозит не будет возвращен».

Фэн Чэнь Юй стиснула зубы и только сказала: «Не волнуйся. Я не буду скучать по деньгам». Затем она посмотрела на путь, который она преодолела, чтобы добраться сюда, и беспомощно сказала: «У вас есть другой путь, по которому я могу уйти?»

Фэн Юй Хэн бросила взгляд на Хуан Цюань, и Хуан Цюань сделала пару шагов вперед, чтобы сказать: «Старшая молодая мисс, следуйте за этим слугой. Этот слуга проведет вас через передние ворота».

Вскоре после того, как они ушли, Цин Шуан пришла, чтобы доложить: «Мастер Фэн в настоящее время находится в передней комнате, ожидая вас. Мадам тоже здесь».

Фэн Юй Хэн больше не ждала. Взяв Ван Цюань, она быстро отправилась на передний двор.

Когда они прибыли, Фэн Цзинь Юань сидел на гостевом стуле в передней комнате, держа чашку чая и жалуясь Яо Ши: «Хотя мы уже развелись, к лучшему или худшему, мы были женаты столько лет. Мать тоже больна. Сколько дней прошло с тех пор, как ты отдавала ей дань уважения?»

Яо Ши посмотрела на Фэн Цзинь Юаня и почувствовала, что этот человек был слишком необоснован. Он уже сказал, что они развелись, а кто когда-либо слышал, что люди, которые уже развелись, проводили время вместе без причины? Кто когда-либо слышал о разведенной женщине, которая должна была отдавать дань уважения своей бывшей свекрови?

Видя презрительное выражение Яо Ши, Фэн Цзинь Юань был в ярости: «Что это за отношение?»

Яо Ши, наконец, вышла из себя: «Я просто не хочу тебя видеть. Господин премьер-министр, у нас с вами уже нет никакой связи. Вы пришли сюда сегодня, и я предоставила вам стул, чтобы сидеть и очень любезно предоставила вам чай, чтобы выпить. Если бы вы не пришли к А-Хэнг, вам не разрешили бы войти вообще!»

Раньше Яо Ши никогда бы так не говорила с другими; однако, проводя много времени с Фэн Юй Хэн, она узнала кое-что. Добавив, что Фэн Цзинь Юань становился все больше и больше бесстыднее, когда она вернулась в столицу, Яо Ши почувствовала, что она действительно была ослеплена. Ее отец, старик Яо, всегда был умным, но самая большая ошибка, которую он совершил, заключалась в том, что он выдал свою милую дочь за Фэн Цзинь Юаня!

Слова Яо Ши заставили Фэн Цзинь Юаня почувствовать стыд. Над ним издевалась женщина, но почему он все еще мог сидеть и терпеть?

Размышляя об этом, он внезапно встал и тяжело положил чашку чая. Повернувшись, он направился к выходу.

Яо Ши не остановила его вообще. На самом деле она даже сказала: «Я тебя не увижу».

Легкие Фэн Цзинь Юаня почти взорвались от гнева, который он чувствовал, так как он хотел быстро покинуть павильон Тонг Шэн. Он не мог провести еще секунду на этом проклятом месте.

Но прежде чем он успел пройти через дверь, он увидел, как Фэн Юй Хэн приблизилась со своей служанкой. Теперь, когда этой девушке исполнилось 13 лет, эта дочь стала еще красивее, особенно ее глаза, что показало немного сообразительности, которая заставила людей захотеть взглянуть на нее.

Он внезапно вспомнил причину, по которой он пришел сегодня, так как его ноги внезапно перестали двигаться.

Фэн Юй Хэн, естественно, слышала разговор между ними. Теперь, когда она увидела, что Фэн Цзинь Юань больше не хочет уходить, она не могла не спросить с любопытством: «Отец, ты не хочешь уходить? А-Хэнг нужно поговорить матерью наедине. Отец, позаботься об этом».

Фэн Цзинь Юань был в положении, где он не мог остаться, но он не хотел уходить. Некоторое время он стоял на месте, не зная, что ему делать.

Яо Ши была разумным человеком и, естественно, могла сказать, что у этого человека определенно был вопрос, который нужно обсудить с Фэн Юй Хэн, поэтому она встала и сказала: «Я тоже устала. А-Хэнг, ты позаботишься об этом. Пока он не остается на обед, все в порядке, если он хочет остаться немного дольше. Теперь мама будет отдыхать».

Фэн Юй Хэн улыбнулась. Она действительно хотела похвалить Яо Ши. Она хитро подмигнула Яо Ши и сказала с улыбкой: «Мама, не волнуйся. Мы уже пообедали. На кухне нет даже посуды».

Яо Ши кивнула, а затем ушла со своим слугой, даже не глядя на Фэн Цзинь Юаня.

Только тогда Фэн Юй Хэн шагнула в зал и села на центральное кресло. Затем она пригласила Фэн Цзинь Юаня: «Отец, не стой там. Садись».

Фэн Цзинь Юань крайне не привык к этому методу общения, особенно учитывая, что Фэн Юй Хэн сидела в центральном кресле, а он сидел в стороне. Это заставило его чувствовать себя еще более неудобно.

Но у него не было возможности что-то сказать или изменить. Забудьте о том, что он пришел занять деньги, даже если он не стал брать деньги, она все еще была графской принцессой, и это все еще был главный центр графства. Какое право у него было, чтобы занять центральное место?

Беспомощно вздохнув, он поднял чашку чая и сделал еще один глоток. Что касается слов, которые он собирался сказать, это становилось все труднее и труднее.

Фэн Юй Хэн не знала, почему пришел ее отец-лорд, но, основываясь на его поведении, казалось, что у него есть просьба; иначе у него не было бы такого лица.

Она не спросила. Она только сидела и ждала. Фэн Цзинь Юань закончил пить свой чай и призвал слугу наполнить еще немного. Только после того, как его чашка была наполнена в третий раз, Фэн Цзинь Юань, наконец, сказал: «Отец ... пришел, чтобы занять деньги».

«Что?» Фэн Юй Хэн сразу начала смеяться. Фэн Цзинь Юань пришел занять деньги?

«Что это за реакция?» Фэн Цзинь Юань был немного недоволен. Он опустил свое достоинство, но почему эта дочь его не дала ему никакого лица? «Отец действительно нуждается в деньгах, чтобы потратить и только пришел к вам, потому что другого выбора не было. Если вы не хотите одолжить их, просто скажите это».

Фэн Юй Хэн решительно сдержала свой смех и спросила Фэн Цзинь Юаня: «Отец, сколько ты хочешь одолжить? Для чего вы заимствуете деньги? Как кредитор, я имею право знать, да?»

Кредитор?

Фэн Цзинь Юань действительно хотел исчезнуть с этого места.

Но он уже произнес эти слова, так что у него не было возможности отказаться на полпути. Он посмотрел на Фэн Юй Хэн, затем сказал: «У отца, естественно, есть что-то, на что нужно потратить заемные деньги, но вам не нужно об этом знать. Что касается суммы ... это миллион таэлей».

Закончив говорить, он внимательно наблюдал реакцию Фэн Юй Хэн. В этот момент Фэн Цзинь Юань был очень обеспокоен тем, что Фэн Юй Хэн скажет, что у нее нет денег. Не было двух слов, которые он не мог услышать! Теперь эта девушка была самым богатым человеком в семье Фэн. Если бы он не мог получить миллион даже здесь, то он действительно не сдержал бы слова перед третьим принцем.

К счастью, Фэн Юй Хэн не подвела его. Она даже сказала ему очень четко: «У дочери есть деньги, но отец также знает, что все деньги дочери пришли от его Высочества принца Юй. В будущем они будут использоваться для моего собственного приданого. Поскольку отец спросил, дочери будет трудно сказать «нет». Но ведь это кредит, отец, когда вы планируете его вернуть?»

Фэн Цзинь Юань радовался. Пока она согласилась одолжить, со всем остальным было легко справиться.

«Всего через год или два. Прежде чем вам исполнится 15 лет, отец обязательно отплатит все».

Фэн Юй Хэн была ошеломлена: «Отец, ты ошибся в этом, верно?»

«Хм?» Фэн Цзинь Юань также был ошеломлен: «Что неправильно?»

«Послушай!» Она использовала свои пальцы, чтобы показать свои расчеты Фэн Цзинь Юаню: «Дочь в настоящее время имеет миллион таэлей. Если я положу деньги в частный банк, он будет зарабатывать ежемесячные проценты. С учетом этого, это будет достаточно, чтобы заплатить за ежедневные расходы слуги в павильоне Тонг Шэн. Но теперь я возьму эти деньги, чтобы одолжить отцу, пока я не достигну брачного возраста. Я вручу вам миллион, и вы вернете один миллион. Как это, не будет ли это эквивалентом того, что я потеряю проценты? Нет, я не могу этого сделать. Если это так, дочь не будет давать деньги».

Фэн Цзинь Юань почти выплюнул кровь в гневе, так как он хотел сказать, как может помещик, как ты, беспокоиться о такой небольшой сумме денег?

Но, прежде чем он успел что-то сказать, он услышал, как Фэн Юй Хэн упомянула: «Сумма излишков не очень высока, так что ее также нужно учитывать!»

«Хорошо». Он сделал все возможное, чтобы подавить свой гнев и спросил Фэн Юй Хэн: «Тогда сколько вам нужно?»

«Точно так же, как и частный банк». Фэн Юй Хэн имела деловое выражение лица: «Кроме того, за такую большую сумму денег отец не может принять их сразу после этого. Как насчет подписания соглашения».

«Это нормально». Это было то, что Фэн Цзинь Юань мог принять. Говорить с этой дочерью было как обсуждение бизнеса, так что все прошло гладко. «Попросите кого-нибудь подготовить чернила!»

Фэн Юй Хэн помахала Ван Чуан, и Ван Чуан кивнула, а затем ушла. Когда она вернулась, она принесла чернила.

Фэн Цзинь Юань встал и подошел к столу, где были установлены чернила, и собирался начать писать; однако он услышал, как Фэн Юй Хэн сказала: «Подожди».

«Что важно сейчас?» Фэн Цзинь Юань боялся, когда она заговорила. Теперь, когда один миллион был почти в руках, он надеялся, что ничто не изменит ее мнение.

Фэн Юй Хэн встала и пошла вперед, пока не добралась до Фэн Цзинь Юаня. Нахмурившись, она некоторое время размышляла и сказала: «Один миллион действительно слишком много».

«Слова, которые вы сказали, как вода, достойная графская принцесса изменила решение?» Он был немного обеспокоен. Он не мог позволить этому шансу убежать.

Наконец, увидев, как Фэн Юй Хэн покачала головой, он услышал, как она сказала: «Это не тот случай. Я сказала, что одолжу отцу деньги, поэтому я одолжу отцу деньги. Когда-либо дочь отказывалась от своих слов? Но миллион действительно слишком много, учитывая, что он будет предоставлен в тяжелое финансовое положение, как я могу себя чувствовать?»

Фэн Цзинь Юань был беспомощен: «Я достойный премьер-министр, и я твой отец. Как я мог украсть деньги у дочери?»

«Отец, естественно, этого не сделает». Она сказала с улыбкой: «Но А-Хэнг - просто молодая девушка и имеет некоторые небольшие соображения. Основываясь на этих соображениях, я должна была тщательно подумать о честности отца. Мне действительно стыдно. Но всегда есть что делать. Что если, когда придет время, отец не сможет вернуть деньги. Что должна делать А-Хэнг? Его Высочество принц Юй уже говорил об этом раньше. Когда дочь достигнет возраста вступления в брак, он попросит императора присутствовать на нашей свадьбе. Если эти деньги не могут быть возвращены, это будет очень неловко».

Фэн Цзинь Юань положил кисть и остался без каких-либо вариантов: «Тогда что, по-твоему, нужно сделать?»

Фэн Юй Хэн задумалась: «Обычно, когда предоставляется большая сумма денег, в качестве залога используется нечто равное. Таким образом, человек, предоставляющий деньги, не может быть обманут. Отец, вы согласны?»

«Если ты так говоришь». У Фэн Цзинь Юаня закончилось терпение, но, думая немного больше, у него не было ничего, что стоило бы одного миллиона?

«Тогда что отец планирует использовать в качестве залога?» Глаза Фэн Юй Хэн загорелись, когда ее губы скривились в ее коварной улыбке.

Фэн Цзинь Юань почувствовал, как его голова болела, увидев ее улыбку. Он чувствовал, что эта девушка слишком долго общалась с девятым принцем. Эти двое действительно становились все более похожими. Их манера говорить была одинаковой, и даже их выражения лиц были точно такими же.

Он сделал шаг назад и избежал бесформенного давления, оказанного Фэн Юй Хэн. Он ответил вопросом: «Чего вы хотите?»

Фэн Юй Хэн не говорила, вместо этого она направилась к двери. Фэн Цзинь Юань не понимал и быстро следовал за ней. Двое стояли во дворе, когда ее взгляд смотрел в сторону поместья Фэн.

Фэн Цзинь Юань почувствовал, как его сердце сжалось, когда он услышал, как его дочь сказала: «Как насчет использования поместья Фэн в качестве залога!»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 200**

Глава 200 – Огромная прибыль

«Абсолютно нет!» Фэн Цзинь Юань сразу же разозлился: «После такого количества размышлений, ты посмела взглянуть на поместье Фэн? Ты когда-нибудь думала о том, сколько людей там живет? Если ты заберешь поместье Фэн, что с ними будет? Твоя бабушка так много планирует для тебя, так почему ты никогда не думаешь о ней?»

Фэн Юй Хэн посмотрела на раздраженного отца, чья шея покраснела от гнева. Она спросила его с запутанным выражением лица: «Значит, отец не собирался выплачивать этот миллион?»

«Как я не могу выплатить его? Когда я сказал, что не заплачу?»

«Так как вы вернете деньги, то почему вы беспокоитесь о поместье Фэн? Когда придет время, и отец погасит долг, я верну дело. Нужно ли об этом спорить?»

«Это ...» Фэн Цзинь Юань потерял дар речи. Думая осторожнее, это было логично. Но независимо от того, что было сказано, использование поместья Фэн в качестве залога не было чем-то, что он мог принять. «Измените условие. Дело действительно не может быть использовано».

Фэн Юй Хэн слегка вздохнула и сказала: «Кажется, отец не имеет возможности вернуть деньги, в противном случае не было бы столько спора. Бабушка так много давала на А-Хэнг, так как могла А-Хэнг оставить ее без места проживания? Но я беспокоюсь о том, что, если наступит день, когда его Высочество девятый принц придет за деньгами, мне нужно будет дать ему объяснение».

Фэн Цзинь Юань прекратил говорить и посмотрел в сторону поместья Фэн. Затем он начал обдумывать.

Один миллион не был маленькой суммой. Хотя семья Чэнь ранее давала гораздо большие суммы денег, Фэн Юй Хэн не могла сравниться с семьей Чэнь. Семья Чэнь была купеческой семьей, поэтому они были изначально богатыми. Что касается денег Фэн Юй Хэн, все было, как она сказала. Все это было передано дворцом Юй, поэтому ей действительно было бы трудно дать объяснение. Более того, если бы ситуация достигла такого уровня, он не мог сказать, что он заимствовал миллион таэлей, чтобы дать третьему принцу, верно?

Размышляя так, он стал решительным и кивнул, сказав: «Хорошо, отец соглашается с вами, но вы должны обещать, что вы вернете дело в тот день, когда деньги будут погашены».

«Тогда решено!» Фэн Юй Хэн сказала с улыбающимся лицом: «Если отец не чувствует себя комфортно, вы можете довести это до правительства, чтобы оно предоставило сертификат».

«Нет необходимости». Фэн Цзинь Юань махнул рукой, затем повернулся и вернулся в комнату: «Отец напишет вам соглашение. Дело находится в Сосновом дворе. Через мгновение отец вернется, чтобы вернуть его, и вы можете дать мне банкноты».

«Естественно». Фэн Юй Хэн взглянула на соглашение, написанное Фэн Цзинь Юанем, затем применила свой отпечаток. Только тогда она кивнула: «Тогда дочь будет ждать отца».

Фэн Цзинь Юань ничего не сказал, но он благополучно взял соглашение. Подняв своего личного слугу, он быстро ушел.

Увидев, как они прошли дальше, Ван Чуан, наконец, показала свое восхищение: «Эта слуга действительно поражена молодой мисс. Один миллион таэлей, используемых для борьбы с бедствием, поступил от Фэн Чэнь Юй. Теперь еще один миллион таэлей был предоставлен премьер-министру Фэн, и он по-прежнему поступил от Фэн Чэнь Юй. Молодая мисс, вы не только не потратили ни одного цента, вы выиграли?»

Фэн Юй Хэн кивнула: «Правильно, я выиграла».

«Тогда для чего нужна молодая мисс?» Ван Чуан была в замешательстве. Павильон Тонг Шэн не испытывал недостатка в деньгах. У дворца Юй еще меньше денег?

Фэн Юй Хэн беспомощно криво улыбнулась: «Потому что Император присвоил мне участок земли, я спросила об этом седьмого брата, но район Цзи Ан очень беден. Если я намерена когда-либо обращать внимание на этот участок земли, я могу использовать только большие деньги для решения проблем». Когда она заговорила, она вспомнила что-то: «Насчет шахты, которую дал его Высочество третий принц, нам нужно будет организовать группу людей, чтобы они посмотрели. Я ничего не знаю об этом. Когда Сюань Тянь Мин вернется, напомните мне обсудить это вместе с ним. Попросите его отправить людей, чтобы разобраться с этим».

Ван Чуан кивнула: «Этот слуга запомнил это. По правде говоря, нет необходимости в том, чтобы молодая мисс беспокоилась об этой нефритовой шахте. Его Высочество, третий принц управлял ей столько лет, поэтому она уже достигла определенной степени автономии. Даже если никто не справится с этим, пока зарплата будет выплачена, будут рабочие, которые продолжат работать».

Только тогда Фэн Юй Хэн почувствовала себя непринужденно.

Через два часа Фэн Цзинь Юань снова вернулся и лично передал акт и соглашение Фэн Юй Хэн. Фэн Юй Хэн также передала ему миллион в банкнотах.

Они согласились сделать обмен в тот день, когда Фэн Юй Хэн достигнет возраста вступления в брак.

На следующий день Цин Шуан появилась у двери Фэн Юй Хэн рано утром и сказала ей: «Кто-то пришел из поместья Фэн, пригласив юную мисс во внутренний двор Шу Я. Они сказали, что именно Лорд Фэн призвал всех для обсуждения».

Ван Чуан быстро достала плащ и надела на нее: «Дни становятся все холоднее и холоднее. Молодая мисс, вы абсолютно не должны простужаться».

Два левых павильона Тонг Шэн, один спереди и один сзади. Поскольку павильон Тонг Шэн был довольно далек, изначально они думали, что они должны быть последними. Однако они не ожидали, что Хан Ши и Фен Дай приедут даже позже.

Матриарх Фэн уже могла сидеть на стуле, но ей все еще нужна поддержка от бабушки Чжао и двух более тяжелых подушек за спиной.

Единственной внучкой, которая была приятна для глаз матриарха, была Фэн Юй Хэн. Она все еще могла справиться с Сян Ронг, но она показала презрительное выражение Чэнь Юй и Фен Дай. Несмотря на то, что Чэнь Юй наливала ей чай, она отвернулась, чтобы не смотреть на нее. Другие не находили это необычным, но когда Чэнь Цин увидел это, его сердце заполнилось негодованием.

Он не думал, что его двоюродная сестра будет жить при таких обстоятельствах в семье Фэн. Семья Чэнь сказала, что Чэнь Юй была надеждой семьи Фэн, и семья Фэн будет относиться к ней хорошо, несмотря ни на что. Теперь казалось, что это совсем не так.

«Ах! Свекровь может встать с постели? Кажется, что вторая молодая мисс, вернувшись в поместье, действительно помогла успокоить боль!» Хан Ши начала говорить эмоциональным тоном в тот момент, когда она ступила в зал. Затем она посмотрела на заполненное горем лицо Чэнь Юй и радостно улыбнулась и толкнула Фен Дай, чтобы она села рядом с Чэнь Юй. «Раньше старшая молодая мисс всегда чувствовала себя слишком высоко над нами, поэтому было трудно связаться с вами. Теперь, когда старшая молодая мисс снова является дочерью наложницы, ты чувствуешь себя намного ближе, чем раньше».

Пока Хан Ши говорила, на ее лице виднелась улыбка. Похоже, она пыталась стать другом Чэнь Юй, но, что бы она не говорила, слова оставили всех с неудобным чувством.

Чэнь Юй сердито скрутила свой носовой платок, делая все возможное, чтобы избежать конфликта с Хан Ши. Она знала, что не может сделать еще одну ошибку перед матриархом и Фэн Цзинь Юанем. Ей пришлось вернуться к тому, чтобы подружиться с Фэн Чэнь Юй. Только так люди постепенно начинут забывать.

Матриарху не нравилось слышать, как говорит Хан Ши. Услышав, как мать и дочь болтали бесконечно, она не могла не чувствовать раздражения. Она тихонько фыркнула, затем отругала их: «У вас нет ни малейшего понимания правил. Я действительно не знаю, на каких основаниях такой человек, как ты, мог войти в ворота моей семьи Фэн! Цзинь Юань!» Она посмотрела на Фэн Цзинь Юаня: «Она твоя наложница. Тебе нужно что-то сделать с ней».

Фэн Цзинь Юань посмотрел на матриарха и кивнул. Затем он посмотрел на Хан Ши, и его лицо стало темным. Где был след прекрасной любви, которую он когда-то чувствовал?

«Хан Ши, тебе разрешили войти в мою семью Фэн. Вы не только не проявляете благодарность, вы так вызывающе действуете. Вы действительно верите, что я всегда буду терпеть вас?» Фэн Цзинь Юань посмотрел на Фен Дай, когда он заговорил, затем продолжил: «Правила нашей усадьбы относительно слабы, так как дети наложниц не быть возвышены. Но взгляните. Как вы воспитали Фен Дай?»

Хань Ши некоторое время ругалась с Фэн Цзинь Юанем и чувствовала себя удрученной, но она не смела говорить. Вместо этого она поклонилась матриарху и сказала: «Эта наложница поклоняется свекрови». Затем она ушла и села.

Фен Дай была молода и обладала высокими устремлениями. Она была недовольна словами Фэн Цзинь Юаня, но она не посмела упрекнуть его слишком нагло. Она только пробормотала: «К счастью, меня не сделали главной женой. Взгляните, что стало с двумя, которых она воспитала?»

Эти слова никто не слышал, но Фэн Чэнь Юй, которая сидела рядом с ней, услышала их совершенно ясно. Встреча, которая произошла в округе Фэнг Тон, снова пришла в голову, что заставило ее зубы сжаться в гневе.

Чэнь Цин стоял почтительно рядом с Фэн Цзинь Юанем. Он даже не садился. Он изначально приехал в качестве гостя, чтобы поприветствовать матриарха и увидеть людей в поместье немного больше. Он ясно видел, что пережила Чэнь Юй сегодня утром. Он был разъярен, но столкнувшись с комнатой, полной женщин, у него не было возможности поговорить.

Фэн Юй Хэн посмотрела на Чэнь Юй. Размышляя об этом, она была очень жалкой. Она потеряла мать в таком молодом возрасте, и ее брат сделал такое. В такой семье, где все пытались придумать планы, было возможно, что она однажды умрет, не зная, кто принял против нее меры.

Но она определенно не пожалела бы Чэнь Юй. Должна быть причина для того, чтобы жалкого человека презирали. Если бы она не совершила так много грехов, как она могла быть в ее нынешней ситуации? Более того ... Фэн Юй Хэн определенно не верила, что Чэнь Юнь мирно прожила бы свою жизнь. Она просто ждала, пока она вернется к своей чистоте, прежде чем она начнет заново. Когда придет время, первая стрела, возможно, будет нацелена на нее.

Матриарх посмотрела на каждого из младшего поколения внизу. У каждого из них были свои соображения, и каждый из них скрывал кинжалы в своих взглядах. Независимо от того, кто на кого смотрит, все они считали бельмом на своем глазу.

Ее сердце было напряженным. Все они были внуками семьи Фэн, и все они были связаны кровью, так почему все они, похоже, относились друг к другу, как к врагам?

Цзинь Чжэнь сидела далеко. Увидев выражение матриарха и увидев яростное выражение Фэн Цзинь Юаня, она почувствовала, что пришло время ей говорить. Таким образом, она тихо вздохнула и сказала: «Благодаря второй молодой мисс, справляющейся с зимней катастрофой в этом году, муж получил высокую оценку от императора в суде. Муж также был назначен императорским посланником и отправится на север, чтобы лично следить за работой по оказанию помощи. Это славное дело, поэтому мы должны хвалить мужа».

Матриарх, наконец, услышала некоторые разумные слова и быстро кивнула: «Цзинь Чжэнь права. На этот раз наша усадьба действительно получила похвалу от Императора. Цзинь Юаню было специально разрешено его Величеством не присутствовать на суде сегодня, поэтому он может полностью заботиться о том, чтобы отправиться на север. Если мы говорим о работе, мы должны поблагодарить А-Хэнг!»

Матриарх с радостью посмотрела на Фэн Юй Хэн. Ей нравилась она, как бы она ни смотрела на нее. Эта внучка не только обладала хорошими медицинскими навыками, но и имела хорошие базовые принципы. Столица пережила зимний шторм, но она фактически взяла ее собственные деньги, чтобы помочь гражданам. Это был поистине самый прямой способ распределения бремени Императора через эту катастрофу. Она слышала, что Император похвалил Фэн Цзинь Юаня в суде за то, что он родил такую хорошую дочь. Матриарх почувствовала, что именно так должна быть дочерью первой жены семьи Фэн.

Она не могла не взглянуть на Чэнь Юй и не могла сдержать слова: «Ты тоже была дочерью первой жены в течение нескольких лет. Посмотрите, что твоя вторая сестра сделала недавно? Вот какой должна быть дочь первой жены!»

Гнев в груди Чэнь Юй вспыхнул. Выражение на ее лице также изменилось. На ее стороне Йи Лин быстро подтолкнула ее руку и посмотрела на нее. Только тогда Чэнь Юй слегка пришла в себя от своих мыслей и быстро сказала: «Бабушка права. Раньше у Чэнь Юй не было понимания».

По правде говоря, Фэн Чэнь Юй говорила об этом в течение многих лет, но с тех пор, как Фэн Юй Хэн вернулась в столицу, ее настроение было неуправляемым, и она часто раскрывала свое истинное настроение перед группой людей. Добавляя события в графстве Фэн Тонг, матриарх почти забыла ее выражение лица Бодхисаттвы. Теперь, когда она увидела, что она внезапно вернулась к этому лицу, она не могла не ошеломляться.

Матриарх была не только ошеломлена, Фэн Фен Дай также с любопытством взглянула на Чэнь Юй. Она подумала, что если бы ее старшая сестра приняла неправильное лекарство? Были ли эти слова признаны поражением Фэн Юй Хэн?

Чэнь Юй опустила голову и замолчала. Напоминание Йи Лин было правильным. Она не могла действовать так, как раньше, и была втянута в отчаянные ситуации, как в прошлом. Ей пришлось контролировать свое настроение в этот критический момент еще больше. Ей пришлось терпеть Фэн Юй Хэн в течение следующего месяца. До тех пор, пока она решит ее проблемы, она никого не боялась.

В это время Цзинь Чжэнь взяла на себя инициативу и встала. Оглянувшись на Фэн Цзинь Юаня, она почтительно поклонилась: «Эта наложница поздравляет мужа с получением этой славы и надеется, что следующее предприятие мужа пойдет хорошо и может принести прибыль».

Остальные также пошли и встали. Выступая в унисон, они пожелали, чтобы Фэн Цзинь Юань был успешным. Это привело к тому, что матриарх и Фэн Цзинь Юань, наконец, улыбнулись.

Фэн Юй Хэн слегка подняла голову и посмотрела на Фэн Цзинь Юаня. Она только чувствовала, что за его улыбкой что-то скрывается. Чувство заговора, которое она испытала в предыдущий день, стало еще сильнее.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 201**

Глава 201 – Существуют люди, которые полагаются только на лекарства

Ван Чуан чувствовала, что с Фэн Юй Хэн было что-то не то. Помогая ей, она тихо спросила: «Что случилось, молодая мисс?»

Фэн Юй Хэн покачала головой и только сказала: «Ничего».

Хан Ши не думала, что Фэн Цзинь Юань уйдет на следующий день. Она чувствовала, что эта новость внезапно стала известна, и было трудно принять ее. Она не могла не спросить: «Как долго муж не вернется?»

Фэн Цзинь Юань задумался некоторое время, а затем сказал: «Самое раннее будет незадолго до нового года. Поездка на север из столицы будет очень длинной, и нынешняя ситуация зимней катастрофы неизвестна. Все неизвестно». После того, как он закончил говорить, он посмотрел на Чэнь Цин, затем сказал матриарху: «На этот раз Цин'ер пришел в столицу, чтобы подготовиться к имперскому экзамену. Надеюсь, что мать позаботится о нем».

Услышав, как Фэн Цзинь Юань упоминает его, Чэнь Цин быстро пошел вперед и поклонился матриарху: «Чэнь Цин приветствует старшую мадам».

Матриарх знала, что Чэнь Цин пришел в поместье Фэн. Надо сказать, что он жил в поместье Фэн некоторое время назад. Это было в течение трех лет, когда Фэн Юй Хэн не было в столице. Чэнь Цин проводил свои дни с Фэн Цзинь Юанем. Он действительно был достоин признания Фэн Цзинь Юаня.

В то время Чэнь Ши была главной женой, и она получала много подарков. Не было недостатка в количестве вещей, которые она дарила, и она лучше обращалась с Чэнь Цин.

Но сегодня это было в отличие от прошлого. Мало того, что Чэнь Ши умерла, ее должность главной жены была снята с нее. Что еще более важно, она вызвала множество проблем для семьи Фэн, пока была жива. Матриарх теперь ненавидела семью Чэнь. Как она могла полюбить Чэнь Цин?

Она не могла потихоньку не фыркать и игнорировать его.

Фэн Цзинь Юань, естественно, понимал мысли матриарха и беспомощно советовал: «Цин'ер - это словно сын. Мама, пожалуйста, позвольте ему остаться здесь, чтобы подготовиться к императорскому экзамену ради меня. Он занял первое место в провинциальном экзамене. Если он хорошо зарекомендует себя в императорском экзамене, это также будет славой нашей усадьбы».

Услышав это объяснение, матриарх почувствовала радость в своем сердце. В конце концов, если бы усадьба могла произвести кого-то, кто попал в тройку лидеров, это была действительно большая честь.

Таким образом, она кивнула и сказала Чэнь Цин: «Так как это так, вы можете остаться».

Чэнь Цин быстро поблагодарил ее за ее милость и уговорил матриарха.

Фэн Цзинь Юань оглянулся на своих наложниц. Цзинь Чжэнь была молода и была изначально слугой, поэтому она не могла находиться под контролем. Хан Ши казалась еще более маловероятной, чтобы иметь возможность занять центральное место. Оглядываясь, только Ан Ши казалась стабильной. Она была той, кому можно было доверять. Подумав некоторое время, он поговорил с Ан Ши: «Со мной никто не будет принимать решения в поместье, так как тело матери плохое. Ан Ши, будьте немного более великодушны и учтите вопросы усадьбы немного больше».

Ши быстро встал и ответил: «Будучи доверенным мужем, эта наложница, безусловно, сделает все возможное».

Матриарх кивнул: «Ун, ты дотошный человек. Просто приходите чаще, чтобы поболтать. Она не могла найти никаких реальных ошибок с Ши Ши.

Ан Ши поклонилась и сказала: «Эта наложница благодарит свекровь за поддержку».

Фэн Цзинь Юань, однако, вспомнил, как Фэн Юй Хэн пропала без вести в графстве Фэн Тонг. Именно Ан Ши стояла с Яо Ши, чтобы противостоять ему. Он не мог не почувствовать, как его сердце замерло еще раз.

Он посмотрел на Хан Ши и Цзинь Чжэнь, затем решил добавить: «Вы, двое, тоже немного учитесь».

Хан Ши первоначально была полна гнева, но, наконец, услышав, что Фэн Цзинь Юань добавил эти слова, она почувствовала себя намного лучше. Она быстро улыбнулась и подчинилась: «Спасибо мужу. Эта наложница будет помнить об этом с почтением и, безусловно, будет чаще встречаться со свекровью».

Как могла матриарх позволить ей чаще появляться. Она быстро остановила ее: «А-Хэнг сказала, что мое тело должно спокойно отдохнуть. Если вы будете отправлять сюда много людей, может быть, вы не хотите, чтобы я поправлялась?»

Фэн Цзинь Юань быстро покачал головой: «Мать действительно неправильно поняла сына. Сын хотел, чтобы они больше узнали от матери о том, как управлять семьей».

«Почему наложница должна учиться управлять семьей? Чья это семья?» Матриарх закатила глаза: «Где тот, кто должен учиться!» Затем она протянула руку и указала на Фэн Юй Хэн: «А-Хэн - дочь нашей усадьбы первой жены. Она самая уважаемая дочь. В будущем она выйдет замуж за его Высочество принца Юй в качестве его официальной принцессы. Именно она должна научиться управлять семьей!»

Фэн Цзинь Юань неоднократно кивал: «Мать права».

Матриарх продолжила: «Я уже думала об этом. Я буду продолжать управлять делами усадьбы до конца года. Когда наступит новый год, А-Хэнг будет 13. В то время вопросы усадьбы будут переданы ей для контроля».

Все были ошеломлены. Никто не мог предвидеть, что любящая богатство матриарх откажется от своего права контролировать семью и передаст его Фэн Юй Хэн. Все повернули головы, чтобы посмотреть на нее, но тот, кого назвали, только заботился о том, чтобы выяснить, что случилось с Фэн Цзинь Юанем. Она совсем не слушала внимательно, что говорили другие.

Ван Чуан быстро подтолкнула Фэн Юй Хэн: «Молодая мисс, старшая мадам, сказала, что после нового года вам будет дан контроль над вопросами усадьбы».

Фэн Юй Хэн несколько раз моргнула. Контролировать вопросы усадьбы? Она действительно этого не хотела.

«Бабушка не так стара, что не может контролировать дела усадьбы». Она улыбнулась и посмотрела на матриарха: «Вы просто потянули спину. С А-Хэнг здесь, чего стоит бояться?»

Матриарх любила слушать Фэн Юй Хэн. Она не могла не улыбнуться широко: «Это не страх. Я думаю, что это даст тебе больше шансов попрактиковаться, когда ты выйдешь замуж за его Высочество принца Юй».

«Тогда внучка проведет еще немного времени с бабушкой, чтобы узнать еще кое-что. Пока бабушка все еще может ходить, в усадьбе никто не сможет забрать контроль над делами усадьбы». Она сделала это так, чтобы дальнейшие дискуссии не были возможны. Мало того, что она выразила свое отношение к этому вопросу, она также убила возможность других взять контроль над управлением.

Матриарх кивнула, услышав эти слова, многократно похвалив ее: «Ты истинная дочь главной жены семьи Фэн. Когда ты говоришь или принимаешь меры, твое поведение всегда великодушное». Когда она заговорила, она снова посмотрела на Чэнь Юй.

На этот раз Чэнь Юй не стал дожидаться, когда она скажет еще одно слово, когда она взяла на себя инициативу, чтобы сказать: «Вторая сестра очень чувствительна в раннем возрасте. Внучка рада за вторую сестру и теперь узнает больше от второй сестры. Бабушка, пожалуйста, успокойся».

Матриарх кивнула и ничего не сказала. Однако Фэн Фен Дай вдруг почувствовала, что сидит на булавках и иглах. Отношение Фэн Чэнь Юй к Фэн Юй Хэн заставляло ее чувствовать себя неловко. Если бы две старшие сестры, которые были дочерьми первой жены, начали сотрудничать, как это может быть хорошо для нее.

Как только они были отправлены из дворца Шу Я, Фен Дай потянула Хан Ши и быстро вернулась в свой небольшой внутренний двор.

Хан Ши почти упала несколько раз, когда ее тянули. Только после того, как она окончательно вошла в комнату и закрыла дверь, она беспомощно спросила: «Что ты теперь делаешь?»

Фен Дай внезапно повернула голову назад и яростно посмотрела на Хан Ши: «Что я делаю? Ты меня спрашиваешь? Отец завтра покинет столицу. Когда он уйдет, он не сможет вернуться до нового года. Почему ты не беспокоишься?»

«Почему я должна чувствовать себя обеспокоенной?» Хан Ши смутилась: «Твой отец - имперский посланник. Он был отправлен по официальному делу Императором. Не покоряются ли остальные люди в поместье. Для чего ты вызываешь суету?»

«Они ждут, так что ты тоже будешь ждать?» Фен Дай с недоверчивым выражением взглянула на Хан Ши: «Разве ты не знаешь, чего тебе не хватает? Тебе не хватает сына! Мне не хватает младшего брата! Почему я так много раз говорила это, но у тебя все еще нет никакого чувства срочности?»

Как Хан Ши не чувствовала беспокойства. Она почти умирала от своих забот, но Фэн Цзинь Юань проводил каждую ночь во дворе Цзинь Чжэнь Юй. Как бы она ни волновалась, она не могла пойти во внутренний двор Руй, чтобы похитить его. Более того, даже если она действительно ушла, не было возможности, чтобы она могла его соблазнить.

«Наложница, мать! Мать!» Фен Дай рассердилась: «Какая польза от возможности! Положение главной жены пусто в усадьбе. Фэн Чэнь Юй была испорчена. Яо Ши с большим трудом возвращалась на должность главной жены, но она держала имперский указ и разводилась. Ан Ши нужен невероятный толчок, и Цзинь Чжэнь была просто слугой без детей. У кого в усадьбе есть возможность? Разве не у тебя? Когда ты родишь сына для отца, отец определенно продвинет тебя на должность главной жены. Когда это наступит, я стану дочерью первой жены. Даже если Фэн Юй Хэн также является дочерью первой жены, это прекрасно. Вторая дочь первой жены все еще дочь первой жены!»

Слова Фэна Дай заставили Хан Ши снова начать двигаться. Она чувствовала, что анализ этого ребенка был правильным. Теперь действительно был лучший шанс сразиться за благосклонность и бороться за позицию главной жены. Ей только пришлось использовать несколько своих трюков, и она сможет вернуть сердце Фэн Цзинь Юаня, но ... «Твой отец уедет завтра. Любые планы должны ждать, пока он не вернется в усадьбу».

«Он еще не ушел?» Фэн Фен Дай ухмыльнулась: «Сегодня, воспользуйся всеми хорошими вещами, которыми ты не пользовалась много лет. Даже если тебе нужно использовать лекарство, ты должна заставить отца остаться с тобой!»

Хан Ши была поражена, затем внезапно вспомнила время, когда она только что вошла в поместье. Чтобы помочь телу Фэн Цзинь Юаня, она держала в этой комнате множество вещей. После этого Фэн Цзинь Юань всегда опирался на нее, поэтому она постепенно прекратила их использовать. После того, как родилась Фен Дай, она опасалась, что женщина, родившая ребенка, не сможет удержать Фэн Цзинь Юаня, поэтому она снова начала использовать их. Таким образом, она продолжала использовать их, пока Фен Дай не было семь, а это означало, что она прекратила использовать их три года назад.

«Я помню, что осталось еще две свечи». Она посмотрела на Фен Дай, но вдруг нахмурилась: «Откуда ты об этом знаешь?»

Фен Дай закатила глаза: «Я уже узнала об этих вещах к тому времени, когда мне было шесть лет. Хорошо, не утруждайся. Отец должен был вернуться в Сосновый двор. Было бы лучше, если бы ты тщательно подумала о том, как ты доведешь его до этого двора».

Хан Ши не сказала ни слова. Вместо этого она долго размышляла, прежде чем ее глаза загорелись, когда она сказала Фен Дай: «У меня это есть. Вернитесь в свою комнату. Не оставайся здесь».

«Хорошо, хорошо, что ты знаешь, что нужно приложить некоторые усилия». Закончив разговор, она вышла из комнаты.

Хан Ши чувствовала еще больше, что ум ее дочери был искривлен, но она ничего не могла сделать. Она могла только надеяться, что она действительно может родить сына. Пока их положение в семье росло, Фен Дай, естественно, исправилась бы.

Она решила, пошла в комод и открыла нижний ящик и достала одежду.

Это был комплект летней одежды из шелковой марли и серебряной нити. Он был розового цвета с появлением серебряных нитей. Он был ослепителен и очень красивый. Самое главное, одежда была очень прозрачной. Снаружи можно было ясно видеть нижнее белье, закрывающее ее грудь. Большой воротник также был открыт, что показало большое количество снежно-белой кожи.

В первый раз, когда Фэн Цзинь Юань познакомился с Хан Ши, она была одета в этот комплект одежды и играла в цитру для него из-за шелковой занавески в здании Цин Юэ.

Хан Ши не волновало, в каком сезоне это было. Вернувшись в свою внутреннюю комнату, она надела одежду, прежде чем немного подумать. Она надела толстый плащ, затем отдала приказ своему слуге: «Иди скажи шеф-повару, чтобы приготовить еду и вино. Через некоторое время муж придет». Увидев, как слуга подчинилась и покинула комнату, она вытащила две красные свечи из нижнего ящика и добавила их к тем, которые в настоящее время используются в комнате. Затем она плотно закуталась в плащ и поспешно отправилась в Сосновый двор без единого слуги.

В то время Фэн Юй Хэн находилась в хранилище медикаментов в павильоне Тонг Шэн. Она передала приготовленные лекарства Ван Чуан и посоветовала: «Вы должны лично передать их седьмому брату. Я написала инструкции о том, как их использовать и дозировать на листе бумаги. Кроме того, я все еще хочу посетить военный лагерь в пригороде столицы. Вернись скорее, и если будет время, мы пойдем сегодня вечером».

«Молодая мисс была потеряна в последнее время. Может быть, что-то не так?» Ван Чуан вспоминала, что Фэн Юй Хэн о чем-то думала во дворе Шу Я, и не могла не беспокоиться.

Фэн Юй Хэн нахмурилась и выглядела немного подавленной, сказав: «Там определенно что-то не так, но я до сих пор не знаю, что. Все будет обсуждаться после того, как я увижу Сюань Тянь Мина. В любом случае, текущая поездка Фэн Цзинь Юаня на Север не так проста, как направлять усилия по оказанию помощи в случае катастрофы».

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 202**

Глава 202 – Песня освобожденных крепостных

За день до того, как Фэн Цзинь Юань ушел, он провел весь день во дворе Хан Ши.

Фэн Фен Дай увидела, что в комнате Хан Ши была зажжена красная свеча в середине дня и знала, что она определенно добилась успеха. Теперь животу Хан Ши осталось приложить некоторые усилия. Мало того, что ей нужно было забеременеть, ей пришлось бы забеременеть сыном.

Но она не могла полностью понять отношение Чэнь Юй к Фэн Юй Хэн. Вместо этого, чем больше она об этом думала, тем больше она беспокоилась.

Цзинь Чжэнь также беспокоилась о происходящем. Фэн Цзинь Юань внезапно ушел в сторону Хан Ши, и это было нечто, чего Цзинь Чжэнь не предвидела. Она даже послала Мань Си, чтобы попытаться пригласить Фэн Цзинь Юаня, но Мань Си даже не вошла во двор, а затем была отправлена обратно слугой, посланным Фен Дай.

Цзинь Чжэнь почувствовала себя неловко. Причина, по которой она смогла закрепиться в поместье Фэн, зависела от прислуживания Фэн Цзинь Юаню. Даже причина, по которой Фэн Юй Хэн хорошо относилась к ней, заключалась в том, что она смогла захватить сердце Фэн Цзинь Юаня. Если настанет день, когда она перестанет быть наложницей, она не знала, какую квалификацию она должна иметь, чтобы стоять рядом с Фэн Юй Хэн.

Это было похоже на бесконечный цикл. Без благословения Фэн Юй Хэн она не могла привлечь Фэн Цзинь Юаня. Без поддержки Фэн Цзинь Юаня она не могла получить поддержку Фэн Юй Хэн.

Цзинь Чжэнь почувствовала, что она застряла в порочном цикле, из которого она не могла убежать. Этот день заставлял ее чувствовать себя неуверенно, но она ничего не могла сделать.

Мань Си спросила ее: «Должны ли мы пойти и рассказать второй молодой мисс?»

Цзинь Чжэнь была потрясена и быстро сказала: «Нет! Мы абсолютно не можем! Подождите немного больше. Возможно, муж просто наслаждается мгновением чего-то нового. В любом случае, он уедет завтра. Кто знает, возможно, он забудет о Хан Ши, когда вернется».

Мань Си ничего не сказала. Она могла понять Цзинь Чжэнь. Размышляя о том, что Фэн Цзинь Юань завтра уедет, она не думала об этом больше. В конце концов, Хан Ши просто пригласила его на одну ночь. Не было никакого способа удержать кого-то, кто должен был уйти.

Ван Чуан вернулась в павильон Тонг Шэн вечером. Она думала о том, как Фэн Юй Хэн сказала, что хочет посетить военный лагерь. Как только она вошла в поместье, она сразу же спросила: «Молодая мисс, когда мы выходим?»

Однако Фэн Юй Хэн передумала: «Мы не пойдем. Пойти из столицы в военный лагерь и обратно - это не поездка, которая может быть завершена за одну ночь. Фэн Цзинь Юань завтра покинет усадьбу, и мне нужно быть там».

Ван Чуан кивнула: «Его Высочество тоже так сказал, но он также сказал, что нехорошо продолжать останавливать вас; поэтому, если молодая мисс хочет уйти, он лично отправит людей для сопровождения молодой мисс».

Фэн Юй Хэн рассмеялась: «Как я могу быть такой деликатной. Травма седьмого брата стала лучше?»

«Это уже не слишком заметно при ходьбе». Ван Чуан сказала ей: «Его Высочество сказал, что лекарство молодой мисс чудесно».

Она больше ничего не говорила, так как знала, что было бы хорошо, если бы травма ноги Хуан Тянь Хуа стала лучше. Что касается темы лекарства, она всегда избегала этого.

Ван Чуан тоже прекратила говорить. Чем больше времени она проводила на стороне Фэн Юй Хэн, тем больше она чувствовала, что у ее молодой мисс было много секретов. Определенно было много людей, которые хотели бы расследовать эти секреты, но это не должна быть она. Вместо этого должны быть люди, которые были против молодой мисс или тех, кто был с молодой мисс.

На следующее утро все в семье Фэн проводили Фэн Цзинь Юаня, когда он ушел из поместья.

Поскольку матриарх все еще не могла двигаться слишком много, Фэн Цзинь Юань сначала отправился во внутренний двор Шу Я, чтобы проститься с матриархом, прежде чем покинуть усадьбу.

Все это время Хан Ши стояла рядом с Фэн Цзинь Юанем. Как и раньше, она блестяще улыбнулась. Обе ее руки держали рукав Фэн Цзинь Юаня, ее тело обилось вокруг его руки.

Фэн Фен Дай последовала за ними, ее лицо не могло скрыть улыбку. Взгляд, которым она смотрела на Хан Ши, был немного теплее.

Однако Фэн Цзинь Юань не выглядел особенно счастливым. Он также был немного раздражен; однако он не оттолкнул Хан Ши и продолжал позволять ей держаться за его руку. Но когда он увидел Цзинь Чжэнь, он стал раскаиваться, особенно после того, как увидел опухшие красные глаза Цзинь Чжэнь, что заставило его почувствовать себя еще более обеспокоенным.

Вчера в полдень, по какой-то причине, он внезапно почувствовал волнение в своем сердце, увидев Хан Ши в розовой одежде, которую она носила в то время, когда они встречались. Мало того, что он позволил ей некоторое время оставаться в кабинете Соснового двора, он даже согласился, когда Хан Ши отправила приглашение в свой внутренний двор. Все в ней было хорошо. Все, что касалось ее, заставляло его хотеть поцеловать ее. Он вообще не мог успокоиться, так как он хотел только ее.

Таким образом, он одолжил ей всю ночь. Только когда он заметил, что Хан Ши стояла рядом с ним, как в прошлом, Фэн Цзинь Юань начал чувствовать, что вчерашнее волнение было поистине слишком странным.

К счастью, однако, связь между ними была исправлена в значительной степени. Добавляя, как Хан Ши рассказывала ему рано утром, сколько она скучала по нему, сколько она думала о нем и сколько она хотела позаботиться о нем, он вспомнил, как эта женщина проявила себя к нему, и как глубоко влюблены они были в прошлом. Люди всегда лелеяли старые дружеские отношения, и ему не удавалось игнорировать Хан Ши, поэтому он крепко обнял ее. Таким образом, можно было считать, что эти двое помирились.

Но теперь, когда он покинул внутренний двор и увидел Цзинь Чжэнь, Фэн Цзинь Юань снова начал расстраиваться из-за того, что произошло вчера.

Все подошли к воротам усадьбы Фэн, где Чэнь Цин уже ждал, чтобы проводить Фэн Цзинь Юаня.

Фэн Цзинь Юань увидел его и, наконец, нашел повод оттолкнуть Хан Ши. Затем он подошел к Чэнь Цин и сказал: «Цин'ер, вы должны правильно подготовиться к императорскому экзамену. Будьте уверены и живите в доме. Вам не о чем беспокоиться. Приближающийся экзамен весной - это одно важное для вас дело, понимаете ли вы?»

Чэнь Цин глубоко поклонился Фэн Цзинь Юаню: «Цин'ер понимает, не ...» Он собирался сказать дяде, увидев, что Фэн Юй Хэн идет с двумя слугами с небольшого пути, который вел в павильон Тонг Шэн. Испугавшись, он быстро изменил способ, которым говорил: «Ученик вспомнил совет учителя».

Фэн Цзинь Юань также видел Фэн Юй Хэн и не мог не нахмуриться. Фыркая, он проигнорировал ее. Вместо этого он обернулся и сказал несколько слов Ан Ши: «Я буду беспокоить вас, чтобы потратить немного больше усилий на дела усадьбы с матерью. Также обратите немного больше внимания на Цин’ера. Не позволяйте, чтобы другие над ним издевались». Когда он сказал это, он бросил взгляд на Фэн Юй Хэн.

Как могла Ан Ши не понять, что это значит. Она только поклонилась и сказала: «Муж, не волнуйся. Пока свекровь готова использовать эту наложницу для ведения вопросов усадьбы, эта наложница определенно не будет отталкивать эти обязанности в сторону. Что касается молодого мастера семьи Чэнь, то после ухода мужа из столицы в усадьбе останутся только женщины. Как мог он, достойный человек, находится под гнетом женщин. Муж слишком обеспокоен».

Фэн Цзинь Юань не думал, что его слишком беспокоят. В его усадьбе ни с одной из его наложниц и дочерей не было легко справиться. Чэнь Цин был ребенком, который знал только, как учиться. Если бы он каким-то образом перешел дорогу одной из них, возможно, когда придет время, он даже не узнает, как он умер.

Но он не мог ясно сказать такое. В конце концов, он не мог подвести Чэнь Цин. Чэнь Цин был близок с ним с юного возраста. Теперь, когда он уже пришел в поместье Фэн, он не мог его выгнать. Он мог только сказать несколько советов и предупредить женщин: «Если Цин'ер хорошо справится с поместьем Фэн, это будет несравненно большая слава для поместья Фэн. Вы абсолютно не должны пренебрегать этим».

Фэн Юй Хэн знала, что это в основном для нее, но она не издала ни звука. Она просто покорно стояла позади Ан Ши с серьезным взглядом на ее лице. Это закончилось тем, что Фэн Цзинь Юань потерял дар речи.

Увидев, что Фэн Цзинь Юань действительно собирался уйти, Цзинь Чжэнь, наконец, не смогла выдержать. Скрутив носовой платок, она заплакала.

Услышав ее плач, Фэн Цзинь Юань действительно почувствовал себя огорченным. Он собирался утешить ее, но вдруг услышал, как Фен Дай сказала: «Что ты делаешь? Отец уходит на работу, и он лично был назначен императорским посланником. Это замечательно. Почему ты плачешь? Ты относишься к этому как к похоронам?»

Цзинь Чжэнь была отругана дочерью наложницы. Она только смотрела на Фэн Цзинь Юаня с лицом полным страданий.

Фэн Цзинь Юань посмотрел на Фен Дай и собирался сказать несколько слов о выговоре, но Хан Ши пошла вперед и потянула его за рукав, сказав: «Муж, Фен Дай - маленький ребенок, который не знает ничего лучшего. Ее слова были немного оскорбительными, но с ней трудно спорить».

Этот нежный тон был необычайно спокойным. Как Фэн Цзинь Юань мог продолжать обвинять Фен Дай. Он только посмотрел на Цзинь Чжэнь и утешил ее, сказав: «Это займет не больше, чем наступление нового года, прежде чем я вернусь».

Цзинь Чжэнь кивнула, больше не смея продолжать плакать.

Фен Дай всегда была экспертом в том, чтобы вызывать проблемы. Услышав, как Фэн Цзинь Юань снова сказал некоторые слова утешения Цзинь Чжэнь, она сразу почувствовала себя неловко; Тем не менее, она не могла продолжать беспокоить Цзинь Чжэнь. Молодая девушка огляделась, ее взгляд остановился на Фэн Юй Хэн: «Вторая сестра, почему ты не сказала ни слова сегодня?»

Фэн Юй Хэн взглянула на Фен Дай и сказала: «Из молодого поколения только ты говорила все это время, все остальные понимают правила».

«Оскорбляет ли меня вторая сестра, говоря, что я не знаю правил? Меня беспокоит отец. Что не так, если я скажу несколько слов?»

Фэн Юй Хэн покачала головой: «В этом нет ничего плохого. Если вы хотите поговорить, тогда говорите. Но я должна напомнить, как кто-то из молодого поколения, мы должны знать, что мы из молодого поколения. Пока ваши старцы говорят, не прерывайте. Прямо сейчас, вы дома, поэтому никто не будет заботиться слишком много; однако, если это станет привычкой, когда вы выйдете замуж за семью, вы понесете большие горести».

«О каких старших вы говорите? Они все наложницы! Мы настоящие хозяева!» Фэн Фен Дай сказала эти слова без посторонней поддержки, заставив всех взглянуть на нее.

Но кто мог что-то сказать? То, что сказала Фен Дай, было правильным. Наложницы были самые низкие. На самом деле у них было еще более низкое положение, чем у слуги во дворе. Они не имели права, чтобы их собственные дети называли их матерью, и они не могли напрямую звать своих детей по именам. Им пришлось называть их молодым мастером и молодой мисс. Фен Дай посмотрела на них сверху вниз, и никто не мог сказать ничего.

Увидев, как все опускают головы в тишине, когда Хан Ши даже потеряла репутацию, Фэн Цзинь Юань больше не мог терпеть и был в ярости. Указывая на Фен Дай, он сказал: «Кто именно научил тебя быть такой? Как ты можешь быть похожа на мою дочь? Поистине стыдно!»

После этого он повернулся и ушел из поместья.

Фен Дай была проклята до такой степени, что не смела говорить. Опустив голову, она последовала за всеми остальными и увидела, что на улице было много чиновников. Увидев Фэн Цзинь Юаня, все поприветствовали его, сказав: «Я ждал, когда премьер-министр Фэн отправится. Премьер-министр Фэн лично отправляется на север, чтобы возглавить усилия по оказанию чрезвычайной помощи, и разделяет бремя Императора - это пример для всех чиновников!»

Фэн Цзинь Юань также вернул комплименты этим чиновникам.

Фен Дай, однако, посмотрела на экипаж, подъехавший к усадьбе Фэн рано утром, и ее тревожное сердце снова зашевелилось: «Разве вторая сестра не имеет невероятно большого экипажа? Отец будет очень далеко, вы не думали отдать его отцу?» Она считала, что говорит это в пользу Фэн Цзинь Юаня, поэтому ее тон был немного более суровым: «Хотя вторая сестра теперь дочь первой жены, есть некоторые вещи, которые не могут сравниться со старшей сестрой. Карета из сандалового дерева была подарена бабушке старшей сестрой, не так ли? Это действительно то, что можно считать сыновним благочестием».

Фэн Юй Хэн посмотрела на Фен Дай и захотела рассмеяться: «Эта моя карета была имперским даром от Его Величества. Думает ли четвертая сестра, что она может быть передаренной? Кроме того, отец едет как императорский посланник, поэтому он, естественно, будет сидеть в царской карете посланника. Карета, на которую вы смотрите, - это всего лишь карета, используемая поместьем Фэн для перевозки слуг».

Фен Дай была ошеломлена и не могла не опустить глаза. Вместо этого она обернулась и больше не смотрела на нее.

Фэн Цзинь Юань видел, как его дочери спорили перед посторонними. Он быстро постарался отвлечь людей и сказал: «Этот премьер-министр уедет в ближайшее время. Огромное спасибо чиновникам за то, что они пришли проводить меня».

Говоря, группа охранников императорского посланника спустилась по улице. Как только Фэн Цзинь Юань собирался сесть в карету, кто-то внезапно закричал издалека: «Премьер-министр Фэн, пожалуйста, подождите».

TN: Название этой главы также является названием песни, воспевающей Китайскую Народную Республику и ее освобождения от тибетских крепостных.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 203**

Глава 203 – Секрет второй сестры

После этого крика все повернулись, чтобы посмотреть. Там они увидели третьего принца Сюань Тянь Е, быстро направляющегося в их сторону.

В одно мгновение все встали на колени, чтобы поздороваться с ним, сказав в унисон: «Да здравствует ваше высочество принц Сян!»

Сюань Тянь Е махнул рукой: «Вы все можете подняться. Этот принц тоже пришел, чтобы проводить премьер-министра Фэн. Нет необходимости в церемониях». Затем он сделал несколько шагов вперед, встав перед Фэн Цзинь Юанем.

Фэн Цзинь Юань был тронут, увидев Сюань Тянь Е, но он сделал все возможное, чтобы оставаться спокойным, с уважением говоря: «Ваше величество принц Сян лично приехал, чтобы отправить этого чиновника, этот чиновник очень благодарен».

Сюань Тянь Е махнул рукой: «Премьер-министр Фэн будет очень далеко от катастрофы, разделяя бремя отца Императора и принося пользу гражданам этого мира. Этот принц не может помочь и может прийти только для того, чтобы проводить премьер-министра Фэн, желая, чтобы все прошло гладко для премьер-министра Фэн. Я надеюсь, что ущерб, нанесенный катастрофой, может быть исправлен под руководством премьер-министра».

«Этот чиновник сделает все возможное, чтобы не подвести его Величество и ваше Высочество».

Сюань Тянь Е кивнул, его взгляд перешел с Фэн Цзинь Юаня на членов семьи, стоящих в воротах усадьбы Фэн.

Фэн Юй Хэн холодно посмотрела на него, когда их глаза встретились.

Сюань Тянь Е слегка кивнул ей, затем отвернулся, сказав Чэнь Юй: «Я слышал, что старшая молодая мисс Фэн простудилась несколько дней назад. Вам стало лучше?»

Фэн Чэнь Юй услышала, что третий принц прямо задал ей вопрос. Она не могла не чувствовать себя тронутой. Слегка подняв глаза, она показала душераздирающее выражение лица и мягко сказала: «Большое спасибо ваше высочество. Я уже чувствую себя намного лучше».

В это время Фэн Дай внезапно сказала: «Когда старшая сестра простужалась».

С этими словами все лица усадьбы Фэн побледнели. Даже Фэн Цзинь Юань дрожал, опасаясь, что эта дочь будет изливать бред, если ее рот не будет закрыт.

Ан Ши быстро дала ответ, услышав это: «Когда девочка заболевает, мы просто говорим, что она простудилась. Четвертая молодая мисс еще молода и не понимает. Когда вы станете старше, вы поймете. Кто не заболевает несколько дней в месяц».

Услышав, как Ан Ши говорят это, люди семьи Фэн наконец вздохнули с облегчением. Сюань Тянь Е также все понял. Когда он посмотрел на Чэнь Юй, его взгляд немного смягчился.

Чэнь Юй абсолютно ненавидела Фен Дай. Слова, которые она только что сказала, заставили Чэнь Юй покрыться холодным потом. Эта чертова девушка! Она подумала про себя: через месяц мне будет нечего бояться. Когда придет время, вы увидите!

С ее стороны она скрывала свою ненависть. Сюань Тянь Е говорил с Фэн Цзинь Юанем: «Этот принц будет сопровождать премьер-министра Фэна до северных ворот. Поскольку этот принц не может сопровождать премьер-министра Фэн на Север, примите мои пожелания!»

Услышав это, чиновники, которые пришли отправить Фэн Цзинь Юань, сказали: «Мы также будем сопровождать премьер-министра вплоть до северных ворот».

Поскольку даже посторонние собирались сопровождать его к воротам города, люди семьи Фэн, естественно, не могли просто вернуться. Таким образом, все женщины следовали вместе с группой к северным воротам.

По пути Фэн Цзинь Юань обсуждал что-то с третьим принцем. Фэн Юй Хэн стояла сзади, поэтому она не могла слышать это ясно. Вместо этого ее уши были наполнены звуками случайного смеха Хан Ши и случайными рыданиями Цзинь Чжэнь.

Группа, наконец, добралась до северных ворот, и Фэн Цзинь Юань снова встал, чтобы попрощаться.

Фэн Юй Хэн не собиралась смотреть, как группа чиновников обменивается прощаниями, поэтому она сделала пару шагов назад. Оттуда она увидела человека, который махал ей рядом с воротами города. Глядя внимательно, она узнала этого человека. Это был Ван Чжуо, который в тот день сопровождал ее из столицы.

Увидев, что она увидела его, Ван Чжоу быстро побежал. Подходя к Фэн Юй Хэн, он отдал честь: «Этот скромный приветствует принцессу графства».

Фэн Юй Хэн кивнула: «Вы сегодня на дежурстве?»

«Правильно». Ван Чжоу показал искреннюю улыбку и спросил: «После того дня этот скромный не видел принцессу графства. Могу ли я узнать, улучшилась ли травма ноги его высочества седьмого принца?»

«Его состояние улучшилось». Фэн Юй Хэн спокойно улыбнулась и сказала: «Мне все еще нужно поблагодарить вас за тот день».

«Не за что, графская принцесса». Ван Чжуо быстро покачал головой: «Этот скромный только после того как вернулся, узнал, что принцесса графства помогла гражданам, пострадавшим от этой катастрофы. У нас возможность помочь принцессе графства - большая честь и привилегия».

В то время как они общались, Фэн Цзинь Юань уже закончил прощаться с чиновниками. Он сидел в карете императорского посланника и был готов покинуть город.

Все чиновники сложили руки и проводили его. У Сюань Тянь Е было торжественное выражение лица.

Только Фэн Фен Дай отвела взгляд, полностью сосредоточившись на Фэн Юй Хэн. Чем больше она думала о вещах, которые она слышала, тем больше она чувствовала, что что-то было не так.

Казалось, что что-то случилось между ее второй сестрой и седьмым принцем, седьмой принц был ранен? Почему никто не упомянул об этом? Где именно он был ранен?

Фэн Юй Хэн первоначально не собиралась мешать другим слышать ее обсуждение. Те, у кого есть скрытые мотивы, всегда будут думать про себя. Девушка закатила глаза, когда она повернулась, чтобы приблизиться к Фэн Чэнь Юй.

Чэнь Юй все время была мрачна из-за того, что Фен Дай сказала третьему принцу у ворот усадьбы. Теперь, когда она увидела, что Фен Дай подошла, она знала, что ничего хорошего не может быть. Люди семьи Чэнь давно ей сказали, что она абсолютно не могла игнорировать окружающих. Ей пришлось вернуться к своему прежнему образу и восстановить общественное мнение, которое она потеряла.

Несколько раз она повторяла слова семьи Чэнь, затем посмотрела на Фен Дай, которая уже подошла к ней. Она показала улыбку на ее лице, но это прежде блестящее лицо потеряло много своего блеска от нанесения черного румянца.

«Четвертой сестре будет одиннадцать после нового года, и она будет считаться взрослой девушкой. У самой старшей сестры есть набор сережек, которые подойдут младшей сестре. Я дам его вам завтра».

Глаза Фен Дай загорелись. Независимо от того, что было сказано, она очень хотела получить одну из лучших вещей Фэн Чэнь Юй. Из молодых мисс семьи Фэн она была самой бедной. Даже у Ан Ши были свои собственные магазины, которые можно было использовать для приданого Сян Ронг. Хан Ши в сравнении с ней была жрица любви. Мало того, что у нее не было ничего, по-видимому, Фэн Цзинь Юань даже погасил огромный долг за нее в начале. Подумав об этом, она впала в депрессию. Сегодня она была виновата в ее неконкурентоспособной матери.

«Фен Дай благодарит старшую сестру». Независимо от того, насколько она была саркастична, увидев выгоду, она сразу же изменила свое расположение. Чэнь Юй подумала, что ее четвертая сестра действительно была экспертом в изменении своей точки зрения.

«Завтра я принесу серьги, отдавая должное бабушке. Серьги сделаны из розового нефрита. Они очень изысканы и красивы».

Чем больше Фен Дай слышала, тем счастливее она становилась. Она не могла не сблизиться с Фэн Чэнь Юй. Она даже протянула руку и взяла запястье Чэнь Юй. Издали они выглядели очень близкими сестрами. Даже Фэн Юй Хэн ухмыльнулась, когда увидела эту сцену. Спокойно она сказала Сян Ронг: «В будущем, держись подальше от Фен Дай».

Сян Ронг никогда не была близка с Фен Дай. Разница в личности между двумя сестрами была слишком большой. Хотя Фен Дай была младшей сестрой, она все время издевалась над Сян Ронг. Что касается совета держаться подальше от Фен Дай, даже если бы Фэн Юй Хэн не сказала этого, Сян Ронг все равно продолжала бы это делать.

«Я послушаю совет второй сестры». Она сказала это, глядя на Хан Ши. Затем она сказала Фэн Юй Хэн: «Прошлой ночью отец остался на внутреннем дворе матери-наложницы. Как вы думаете, отец снова начнет любить наложницу мать Хан? Наложница мать Цзинь Чжэнь потеряла свою главенствующую роль?» Хотя Фэн Юй Хэн ясно не показывала связь между ней и Цзинь Чжэнь, Сян Ронг не была глупой. Цзинь Чжэнь неоднократно высказывалась за Фэн Юй Хэн, что заставило ее почувствовать, что Цзинь Чжэнь намного лучше, чем Хан Ши.

Фэн Юй Хэн также услышала эту новость. Кроме того, Хан Ши провела все утро, показывая, насколько близка она и Фэн Цзинь Юань. Она не была слепой, как она не могла понять мелочность того, кто одержал верх.

«Это важно, только если наложница-мать Ан все еще надеется получить его благосклонность; в противном случае, независимо от того, кто общается с ним, он не связан с нами. Единственное исключение - если Хан Ши вернется, нам нужно быть настороже. Это все».

Сян Ронг кивнула и больше ничего не сказала. В это время Фэн Фен Дай держалась рядом с Чэнь Юй и тихо сказала: «Старшая сестра, ты слышала, что седьмой принц был ранен. Вы знали об этом?»

Фэн Чэнь Юй внезапно почувствовала шок и остановилась: «Что ты сказала? Кто? Кто получил травму?»

Фен Дай притворилась удивленной: «Старшая сестра на самом деле не знала?»

Чэнь Юй начала беспокоиться: «Быстро говори!»

Фен Дай слегка потянула ее: «Давай поговорим во время ходьбы. Если мы будем стоять здесь, мы будем замечены». Она сказала это, преднамеренно оглядываясь. Затем она наклонилась к Чэнь Юй и тихо сказала: «Как раз сейчас, я слышала, как вторая сестра разговаривала с охранником города. Этот охранник спросил ее, улучшилась ли травма седьмого принца. Вторая сестра сказала что-то о том, чтобы поблагодарить его за этот день. Это звучало так, как будто его Высочество седьмой принц вышел со второй сестрой несколько дней назад и получил ранения».

«Где он был ранен? Это серьезно?» Сердце Чэнь Юй стало тревожным, услышав, что Сюань Тянь Хуа был ранен.

Фен Дай покачала головой: «Не знаю. Взглянув на них, казалось, что они говорили очень скрытно. Этот вопрос должен быть секретом». Когда она сказала это, она некоторое время размышляла, а затем продолжила: «Когда вторая сестра выходила из города с его Высочеством? Я слышала, что его Высочество принц Юй всегда был в военном лагере, а это значит, что она и его Высочество седьмой принц были одни?»

Слова Фэн Фен Дай были двусмысленными. Когда Чэнь Юй услышала их, она подумала про другой смысл.

Фэн Юй Хэн фактически контролировала девятого принца, а также общалась с седьмым принцем? Брови Чэнь Юй собрались вместе. Она чувствовала, что фигура Сюань Тянь Хуа качалась перед ее глазами. Такой человек действительно пострадал? Фэн Юй Хэн, разве ты не врач? Зачем ему причинять боль, когда он был с врачом?

«Старшая сестра». Фен Дай увидела, что выражение Чэнь Юй стало холодным. Счастливое чувство наполнило ее сердце. До тех пор, пока двое, которые были дочерьми первой жены, Фэн Чэнь Юй и Фэн Юй Хэн, были в конфликте, это было для нее величайшим событием. «Как вы думаете, вторая сестра влюблена в седьмого принца?»

Сердце Чэнь Юй задрожало. Фэн Юй Хэн влюблена в Сюань Тянь Хуа? Это было возможно. Сюань Тянь Хуа был красивым человеком. В этом мире сколько людей не любили его?

Но…

Йи Линь также видела изменения Чэнь Юй в поведении. Она не могла не потянуть ее рукав тайком. Увидев, что Чэнь Юй посмотрела на нее, она укоризненно посмотрела на нее. Чэнь Юй протрезвела.

«Что говорит четвертая сестра. Этого нельзя говорить так легкомысленно». Она обернулась, и гнев исчез с лица, когда она посоветовала Фен Дай: «Вторая сестра и его Высочество принц Юй - прекрасная пара. Она даже называет его Высочества седьмого принца седьмым братом».

Фэн Фен Дай не сдалась, сказав: «Тогда почему она сказала эти вещи охраннику только сейчас?»

«Четвертая сестра, должно быть, что-то не поняла. Или четвертая сестра не слышала полной истории. В любом случае, я доверяю второй сестре. Я больше доверяю Его Высочеству седьмому принцу».

Фэн Фен Дай в замешательстве посмотрела на Чэнь Юй. Она думала, что Чэнь Юй сознательно действует так, как если бы она была хорошим человеком, но когда она увидела ее выражение, она подумала, что Чэнь Юй серьезна.

«Ты действительно веришь Фэн Юй Хэн?» Она несчастливо спросила ее.

Чэнь Юй кивнула: «Да». Она не хотела продолжать эту тему. Она чувствовала себя раздраженной и не знала, как долго она может выдержать. Было бы плохо начать плакать перед Фен Дай. Таким образом, она обернулась и отвернулась, что позволило ей увидеть что-то позади нее. Она не могла не ухмыльнуться и указать в этом направлении, сказав Фен Дай: «Четвертая сестра, посмотри. Что делает наложница-мать Хан?»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 204**

Глава 204 – Кто сказал, что этот принц непостоянный?

Фен Дай посмотрела в направлении, в котором указала Чэнь Юй, и увидела, что Хан Ши идет с Чэнь Цин. Чэнь Цин почтительно говорил с ней. С одной стороны, Хан Ши закрыла рот и рассмеялась. С другой, она схватила запястье Чэнь Цин. Она смеялась, покачиваясь. Кто знал, что сказал Чэнь Цин, но она не могла сдержать смеха. Ее тело даже начало раскачиваться.

«Наложница-мать Хан, что ты делаешь?» Чэнь Юй нахмурилась, ее лицо было переполнено беспокойством: «Хотя кузен из молодого поколения, он все еще мужчина. Где пристойность, когда вы делаете подобные вещи на улице?»

Глаза Фен Дай широко раскрылись в гневе, но она не забыла поспорить с Чэнь Юй: «Очевидно, молодой мастер Чэнь находит это надлежащим. Старшая сестра не намеренно обвиняет наложницу-мать Хан». Так же, как Хан Ши собиралась схватить руку Чэнь Цин, Фен Дай внезапно потянула ее за спину и громко сказала: «Молодой мастер Чэнь, если у тебя есть что сказать, подожди, пока мы вернемся в поместье и встретимся с бабушкой. О чем ты говоришь с наложницей здесь?»

На лице Чэнь Цин было беспомощное выражение. Увидев Фен Дай, он наконец вздохнул с облегчением. Он не был раздражен отношением Фен Дай. Он только думал, что четвертая молодая мисс Фэн подходит, чтобы спасти его. Он быстро поклонился и сказал: «Четвертая молодая мисс права. Чэнь Цин останавливается в поместье Фэн, чтобы подготовиться к экзамену. Все будет оставлено старшей мадам. Чэнь Цин не соглашается принять надуманные материнские намерения».

Хан Ши закатила глаза и пробормотала: «Муж сказал, что мы должны позаботиться о тебе до твоего отъезда. Разве я не действую из доброй воли?»

Фен Дай посмотрела на нее: «С бабушкой здесь, где тебе нужно беспокоиться?» Вновь взглянув на Чэнь Цин, ее взгляд был наполнен раздражением: «Ты мужчина, так почему ты не знаешь, что нужно ходить отдельно от женщин? Почему ты все еще здесь? Уходи!»

Чэнь Цин опустил голову от криков и ушел.

Фен Дай держала руку Хан Ши, дрожа от гнева: «Я смотрю, ты увлеклась своим успехом? Отец хорошо относился к тебе только одну ночь. Он только что покинул столицу, но ты уже пытаешься схватить другого человека в мгновение ока?»

«Что за вздор ты говоришь?» Хан Ши покрыла рот Фен Дай со страхом: «Я только говорю ему, что если ему что-то нужно для учебы, ему просто нужно сказать это».

Фен Дай отдернула руку. Хотя она злилась, она все еще знала, что хочет понизить голос: «Есть ли необходимость в том, чтобы двигать руками, когда говоришь об этом? Посмотрите, где твои руки оказались сейчас? Я скажу тебе, если ты не сдерживаешь себя, никто не сможет тебя спасти».

Фен Дай начала истерику, и Хан Ши немного испугалась: «Это то, что я привыкла делать. Это не преднамеренно». Она пробормотала про себя, потом вспомнила, что Фен Дай сказала Чэнь Юй у ворот. Она не могла не отругать ее: «Не читай мне лекции. Тебе также необходимо проявить некоторую сдержанность. Неужели о вопросе старшей молодой мисс можно так небрежно упоминать? Сегодня нам повезло, что Ан Ши предоставила прикрытие, иначе я посмотрела бы, что ты сделал бы! Если бы этот вопрос стал известен, то пострадала бы не только Фэн Чэнь Юй. Пострадала бы вся семья Фэн!»

Однако Фен Дай не возражала против этого. Семья Фэн? «Если я не могу получить то, что хочу, тогда было бы лучше, чтобы семья Фэн погибла».

Эти слова заставляли сердце Хан Ши дрожать от шока.

Она слишком хорошо понимала свою дочь. Ей было всего десять лет, но у нее было сердце, которое желало победы даже больше, чем Фэн Чэнь Юй. Она никогда не была удовлетворена ее статусом дочери наложницы. Она долгое время считала себя дочерью первой жены и с нетерпением ждала этот статус в течение многих лет. Хан Ши понимала, что до тех пор, пока у нее не будет позиции дочери первой жены, Фен Дай не сдастся.

Она нежно ласкала свой собственный живот и надеялась, что ее тело проведет последний бой и позволит ей не только забеременеть, но и забеременеть сыном. С сыном рядом с ней надежда действительно будет под рукой.

Группа людей растянулась от ворот усадьбы Фэн до северных ворот. Однако такой поход был достаточно сложен. Обычно мадам и молодые мисс не могли так много ходить. Один за другим они качались от усталости. Это привело к замедлению группы.

Фэн Юй Хэн обладала хорошей физической силой, и Сян Ронг тренировалась с ней в течение долгого времени. Она больше не была избалованной молодой мисс. Они даже увеличили свой темп. Когда они прошли мимо зала Ста трав, они остановились и осмотрелись.

Когда они прибыли, там был мужчина средних лет, который только что купил лекарство. Он вышел, поблагодарив клерка. Фэн Юй Хэн почувствовала, что этот человек выглядит знакомым. Только когда этот человек обернулся, она узнала его. Это был один из мужчин, который приходил в зал Ста трав, чтобы предъявить ей ложные претензии. Точнее, это был труп.

После того, как его перевели в помещение Фэн Юй Хэн, этот человек был очень добросовестным. Он сразу разъяснил всю ситуацию от начала до конца. Он даже помог губернатору провести расследование. К сожалению, Фэн Юй Хэн несколько раз посылала людей, чтобы узнать о расследовании, и обнаружила, что губернатор не смог добиться значительного прогресса. Таким образом, она больше не занималась этим.

Встретив Фэн Юй Хэн у входа в зал Ста трав, этот человек очень обрадовался. Он бросился к ней и немедленно обнял. Сян Ронг была поражена, но затем узнала этого человека. Она не могла не сказать: «Ты ли тот человек, которого моя вторая сестра воскресила?»

Мужчина кивнул: «Я очень благодарен, что молодая мисс все еще помнит. Огромное спасибо вашей мисс за спасение моей жизни. Этот смиренный приветствует вас». Этот человек был честен, так как он трижды поклонился Фэн Юй Хэн, прижав голову к земле. Только тогда он встал и сказал: «В то время, когда все говорили, что вторая молодая мисс Фэн сожжена до смерти в доме предков, этот скромный отправился в поместье Фэн, чтобы сжечь бумажку. Только позже мы узнали, что молодая мисс вошла во дворец его величества, и ей присвоили титул принцессы графства. То, что этот скромный был спасен принцессой графства, - это настоящая удача с прошлой жизни».

Фэн Юй Хэн покачала головой: «Нет необходимости в предыдущей жизни. То, что я спасла вашу жизнь - не более, чем совпадение. Нет необходимости принимать это близко к сердцу». Затем она посмотрела ему в руку: «Кто-то в твоей семье заболел?»

Человек кивнул: «Моя жена заболела, поэтому я пришел, чтобы получить лекарство. Зал Ста трав даже взял меньше денег и дал немного больше лекарств».

Фэн Юй Хэн одобрила то, как Ван Линь сделал что-то еще: «Тогда иди домой быстро. Не заставляйте больного ждать слишком долго».

«Да». Этот человек попрощался с Фэн Юй Хэн, после чего готов был уйти. В это время люди семьи Фэн догнали их. Фэн Фен Дай была во главе. Увидев, что Фэн Юй Хэн и Сян Ронг стояли у входа в зал Ста трав, она быстро помахала всем: «Пойдем отдохнем в зале Ста трав какое-то время. В любом случае, давайте выпить немного воды и согреем ноги. Я больше не могу продолжать идти». Когда она это сказала, она подошла к Фэн Юй Хэн и сказала: «Вторая сестра, мы пришли к вам. Не может быть, чтобы нам даже не дали чаю, верно?»

Прежде чем Фэн Юй Хэн могла ответить, человек, который вот-вот ушел, внезапно остановился. Глядя на Фэн Фен Дай, его лицо было недовольным.

Фен Дай тоже видела его. Сначала она была ошеломлена, затем ее взгляд стал оборонительным и жестоким, что заставило человека сделать шаг назад.

Фэн Юй Хэн посмотрела на них и начала размышлять. Через мгновение она поняла ситуацию.

В то время, когда мужчина очнулся, он сказал, что девушка, одетая в бамбуковую шляпу, нашла его. Личность этой девушки никогда не была раскрыта губернатором. Они также проанализировали ситуацию раньше. С самого начала они считают, что это имперская дочь Цин Ле, но поскольку она уже потеряла волосы, это было бы слишком очевидно. Она не думала, что это будет Цин Ле, но она действительно не могла понять, кто это был. После этого множество событий происходило один за другим, заставляя этот вопрос уходить все дальше и дальше. Теперь, когда она увидела реакцию этого человека, она, похоже, нашла правду.

Поскольку Фэн Фен Дай не сумела соблазнить Сюань Тянь Мина и упала в воду, ее отправили в пригороды столицы. Кто знал, что эта девушка не подумает о покаянии и вместо этого сделает это.

«Как происходит, что вторая сестра знает всех?» Фэн Фен Дай посмотрела на человека и сказала холодно: «Я думала, что вторая сестра будет взаимодействовать только с богатыми и могущественными людьми, учитывая, что ты являешься достойной принцессой графства. Я никогда не думала, что ты даже поговоришь с таким простолюдином».

Фэн Юй Хэн помогла человеку подобрать лекарство, которое он уронил, и передала его ему обратно. В то же время она сказала: «Я графская принцесса, но я также врач. Независимо от мужчин или женщин, молодых или старых, богатых или бедных, врачи лечат болезни, а не людей». После этого она осторожно погладила руку человека: «Иди домой. Я попрошу кого-нибудь проводить тебя». Затем она посмотрела на Хуан Цюань.

Фэн Фен Дай смотрела широко раскрытыми глазами, когда Хуан Цюань проводила мужчину. Она также увидела, что тот повернулся и смотрел на нее какое-то время. Некоторое время она чувствовала себя взволнованной и неуверенной.

«Четвертая сестра все еще хочет выпить чай?» Фэн Юй Хэн ухмыльнулась и посмотрела на нее спокойным взглядом. Казалось, она знала, что случилось. «Хотя мой зал Ста трав невелик, но из-за того, что я лично вернула к жизни мертвого человека, он стал довольно известным. Четвертая сестра хочет пойти и посмотреть?»

Лицо Фэн Фен Дай стало зеленым: «Что там можно увидеть в проклятой аптеке». Сказав, она повернулась и ушла.

Люди семьи Фэн, которые, наконец, догнали, не понимали, что произошло. Хан Ши спросила: «Разве ты не сказала, что мы остановились, чтобы отдохнуть? Почему ты ушла?»

Фэн Юй Хэн потянула Сян Ронг и пошла к усадьбе Фэн. Во время ходьбы она сказала: «Возможно, четвертая сестра больше не устала. Или, может быть, она думает, что мой зал Ста трав слишком мал. Пошли домой».

Прогуливаясь впереди, Фэн Фен Дай, естественно, слышала ее слова. Она всегда была гордой, поэтому гнев в ее сердце вспыхнул. Она не могла не перестать ходить и повернуться лицом к Фэн Юй Хэн. Используя саркастический тон, она сказала: «Вторая сестра действительно милостива. Основываясь на том, что я знаю, девятый принц уже несколько дней не был в столице, верно? Ты не беспокоишься о нем?»

Фэн Юй Хэн улыбнулась и сказала: «Для мужчин порядок самый важный. Более того, он находится в военном лагере, обучая своих офицеров защите наших семей и нашей страны. Что мне беспокоиться?»

Фен Дай быстро подумала: «Тогда ты не волнуешься за себя? Девятый принц всегда был непостоянным. Возможно, он уже давно забыл о тебе. В противном случае, как он мог уйти так долго и не сказать ни слова о том, чтобы приехать к тебе».

Фэн Юй Хэн посмотрела на Фен Дай с насмешками. Этот ребенок чувствовал бы себя неловко, если бы не вызвал никаких неприятностей.

«Как это относится к четвертой сестре?» Фэн Юй Хэн подняла маленький фонарь с небольшого уличного ларька и начал с ним играть: «Посмотри на этот фонарь». Она сказала это, передавая его, прежде чем продолжить: «Теперь, он принадлежит мне. Но должна ли ты заботиться о том, зажигаю ли я его? Зажгу я его или нет, он никак не будет принадлежать тебе».

«Ты ...» Фен Дай не знала, как опровергнуть ее слова. Она только смотрела на фонарь с недовольством и жадностью. «Фен Дай не может конкурировать со второй сестрой, когда речь заходит о выступлении, но Фен Дай просто напомнит о доброй воле. Несмотря на то, что девятый принц помолвлен с тобой, до вашего брака еще есть несколько лет. Вторая сестра должна обязательно держать его близко. Если что-то случится, это будет поистине огромная потеря».

Фэн Юй Хэн внезапно улыбнулась. Эта улыбка была блестящей, как цветок. Эта улыбка была похожа на восход солнца зимой и направилась прямо к Фэн Фен Дай.

Фен Дай подумала, была ли она дурочкой? В это время из-за ее спины раздался голос, который заставил ее вспомнить страх, который она испытывала, когда слышала его. «Кто сказал только что, что этот принц непостоянный?»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 205**

Глава 205 – Фэн Цзинь Юань, этот великий разорвет вас

В этот момент Фэн Фен Дай поняла, что причина, по которой ее вторая сестра начала улыбаться, была не она. В этом мире, возможно, был только один человек, который заставил ее так улыбаться, и это был человек, который мучил ее больше всего, Сюань Тянь Мин.

Фэн Фен Дай вздрогнула, когда обернулась. Разумеется, она увидела большую карету, в которой сидел человек с закрытым лицом. Этот человек был одет в темно-фиолетовый зимний халат, золотую маску на лице и с фиолетовым цветком на лбу. Если это не Суан Тянь Мин, кто еще это может быть!

Она хотела встать на колени и поприветствовать его, но она не желала отводить глаз. Именно так, она смотрела на человека в карете, в то время как ее сердце, казалось, выпрыгнет из груди. Долгое время она не могла успокоиться.

Фэн Юй Хэн увидела, что Сюань Тянь Мин дотянулся до своего хлыста от раздражения. Только тогда она беспомощно покачала головой и напомнила: «Четвертая сестра, если вы не хотите, чтобы ваше лицо было избито, лучше было бы отвести взгляд».

Фен Дай была поражена и сразу поняла, что она потеряла контроль над собой, но она не знала, почему она была уверена в том, что нравилась Сюань Тянь Мину. Она была уверена, что Сюань Тянь Мин не будет бить ее по лицу, поэтому она продолжала смотреть на лицо, покрытое золотой маской, игнорируя приподнятый хлыст в руке Сюань Тянь Мина.

Должностные лица и третий принц Сюань Тянь Е, который пришел проводить Фэн Цзинь Юаня, давно встали. Теперь только люди семьи Фэн оказались на коленях на земле. Граждане, которые проходили мимо, не понимали, что происходит, но они знали, что человек в карете должен быть человеком высокого положения. Таким образом, были люди, которые опустились на колени. Были и люди, которые были более испуганы, которые вернулись и убежали.

Фэн Юй Хэн нахмурилась и посмотрела на сцену на улице. Она быстро подошла к карете Сюань Тянь Мина и отдала приказ Ван Чуан: «Скажите матери-наложнице, чтобы она вернула всех в поместье. Мне необходимо обсудить кое-что с его Высочеством». После этого она села в экипаж.

Фэн Фен Дай не хотела этого принимать. Ее особенно злил закрывающийся занавес. Затем карета развернулась и уехала. Она начала топать ногами.

Хан Ши быстро пошла вперед, чтобы дать ей совет: «Ты слишком сильно рискуешь. Что, если бы ты разбудила гнев девятого принца, кто знает, какие проблемы бы были у нас».

Фэн Фен Дай ничего не сказала. Вместо этого в ее голове промелькнула мысль. Если Фэн Юй Хэн умрет, станет калекой или потеряет свою невинность, она больше не имела бы права выйти замуж за Сюань Тянь Мина. Они обе были дочерьми семьи Фэн, поэтому, возможно, у нее была бы возможность выйти за него замуж вместо нее.

Хан Ши увидела, как глаза Фен Дай бродили из стороны в сторону. Она не могла не напомнить ей: «Ты должна помнить урок, который тебе преподали в прошлый раз. Ты абсолютно не можешь действовать опрометчиво».

Фен Дай махнула рукой: «Я знаю, ты так раздражаешь».

В это время Фэн Юй Хэн была с Сюань Тянь Мином в карете. Она держала свой кнут в одной руке и подлокотник инвалидной коляски в другой. Она серьезно советовала ему, говоря: «Как бы то ни было, мужчина, ударивший женщину, не очень хорош».

Сюань Тянь Мин посмотрел на нее с интересом: «В прошлом я сильно ударил».

Она вспомнила, как он ударил Чэнь Ши и беспомощно сказала: «Во всяком случае, это произошло в поместье, не на середине улицы».

«Хэн Хэн, когда ты стала разумной?»

Фэн Юй Хэн была ошеломлена, а затем сразу рассердилась: «Ты говоришь, что я не была разумной в прошлом? Сюань Тянь Мин, когда я была неразумной?»

«Ты сейчас совершенно неразумна». Он объяснил ей ситуацию: «Послушай, я изначально собирался тебя выручить, но ты в конечном итоге отругала меня. Может ли это сделать разумный человек?»

Она закатила глаза: «Я развиваю твою джентльменскую манеру». После этого она увидела пустой взгляд на лице, и она покачала головой: «Даже если я это скажу, ты не поймешь. О, верно, разве ты не был в военном лагере? Почему ты так внезапно вернулся? Я уже собиралась навестить тебя в военном лагере после отъезда Фэн Цзинь Юаня».

Сюань Тянь Мин улыбнулся: «Кажется, я действительно не должен был возвращаться. Я должен был ждать в военном лагере, чтобы наша Хэн Хэн приехала».

Фэн Юй Хэн подняла руку и ткнула в отверстие на лбу: «В твоих мечтах». После улыбки она стала серьезной: «Так много снега выпало несколько дней назад, у тебя ничего не случилось, верно?»

«Ничего не случилось». Сюань Тянь Мин покачал головой: «Город, где находится военный лагерь, прочен. Он не так безлюден, как ты думаешь».

Фэн Юй Хэн вздохнула с облегчением: «Это хорошо. В тот день седьмой брат вышел из города, чтобы сделать подношения своей матери, и был пойман лавиной. Я беспокоилась, что что-то случилось и с твоей стороны. Но Бан Цзоу сказал, что снег слишком тяжелый, так что совершенно некуда идти». Ее лицо потускнело. Независимо от того, насколько был сильным человек, всегда оставалось что-то, что было не под силу.

Сюань Тянь Мин мог видеть, что она уныла. Он не мог не поднять руку и погладить ее волосы: «Я мужчина. Мои дела не должны заставлять тебя волноваться. Вместо этого, когда я застрял в военном лагере после сильного снегопада, я беспокоился о тебе. Я хотел быстро вернуться в столицу, чтобы увидеть тебя, но не мог просто оставить всех офицеров. Впоследствии я слышал обо всех вещах, которые ты делала в столице, и они даже были сделаны во имя дворца Юй. Поистине ... » Он подумал о том, как он должен это говорить: «Ун, девушка должна выйти замуж, когда она станет совершеннолетней!»

Сюань Тянь Мин, ты неразумный человек!

Она хотела рассердиться, но ее очаровало лицо, находившееся перед ней: «Достаточно возиться. Давай поговорим о важных вопросах. Мои ноги ... их можно спасти?»

Фэн Юй Хэн постепенно успокоилась и обратила внимание на его ноги; однако она долго не говорила.

Сюань Тянь Мин увидел, что она немного обеспокоена и не мог не сказать: «Все в порядке. В любом случае, я привык сидеть в инвалидном кресле».

«Это не так». Она покачала головой: «Я не говорю, что их нельзя вылечить. Я только говорю, что не могу заявить, в какой степени их можно вылечить. Врач не может понять, насколько сильно повреждена кость, просто почувствовав это. Мне нужно будет внимательно все изучить».

«Хорошо». Он не стал спрашивать о способе осмотра. Вместо этого он только сказал: «Тогда я оставлю это тебе, нужно выяснить это как можно скорее».

У Фэн Юй Хэн были некоторые сомнения: «Что-то случилось?»

Он не скрывал от нее и сказал: «В последнее время действия третьего брата было немного труднее контролировать. Первоначально мы обнаружили, что он контролировал армию в 30 тысяч человек. Однако сегодня он во многом увеличил их. Мы не можем точно сказать, сколько человек, но они все направляются на север. Хотя они были осторожны и шли отдельно, некоторые подсказки все еще были обнаружены тайным охранником седьмого брата».

«Север?» Сердце Фэн Юй Хэн дрогнуло. Фэн Цзинь Юань только что отправился на север. Теперь она услышала, что армия Сюань Тянь Е также направилась на Север. Может быть, это совпадение? Она сделала глубокий вдох и улыбнулась. Самым важным вопросом было лечение ног Сюань Тянь Мина. «Завтра поедем в павильон Тонг Шэн». Она сказала Сюань Тянь Мину: «Проходи через главный вход. Тебе нужно будет остаться здесь на семь дней, поэтому пусть дворец узнает заранее».

«Хорошо». Он кивнул. Он мог видеть, что в голове Фэн Юй Хэн был некий план, но он ничего не сказал и не спросил. Если бы у этой девушки была идея, о которой она должна была говорить, она определенно сказала бы об этом. Он только бы стал нервировать ее, расспрашивая о вещах, о которых она не хотела говорить. «Завтра утром я приеду первым делом».

Когда он закончил говорить, карета остановилась. Императорский охранник, управляющий каретой, сказал: «Ваше Высочество, мы прибыли в усадьбу уездной принцессы».

Он покачал головой и сказал Фэн Юй Хэн: «Хорошо отдохни сегодня. Независимо от того, можно ли вылечить мои ноги, мне нужно будет доставить тебя в военный лагерь до нового года. Твоя стрельба из лука мистическая и действительно будет большой помощью для меня».

Она была довольной: «Правда?» В своей прошлой жизни она обучилась стрельбе из лука со своим инструктором. Сначала это было просто хобби, но она никогда бы не подумала, что наступит день, когда ее мастерство в стрельбе из лука будет превосходить ее инструктора. Но она все еще была просто врачом, поэтому у нее не было большой возможности использовать свои боевые навыки. Теперь, когда она услышала, что Сюань Тянь Мин говорит, что она не только посетит военный лагерь, но также будет полезна, она действительно была тронута.

Сюань Тянь Мин увидел, что ее глаза загорелись, и не мог не рассмеяться: «Другие девочки из других семей изучают вышивку и макияж, или они изучают одно из четырех искусств. В то время как ты тратишь свои дни на медицину или боевые искусства». Он сказал это, протирая мозоли на своих пяти пальцах: «Замечательно, когда девушка становится такой же, как ты».

«Я запомню и сделаю тебе кошелек позже». Фэн Юй Хэн хихикнула и посмотрела на него с очень знакомой лукавством: «Я никогда не зашивала ткань раньше, но я сшивала человеческую плоть. Не волнуйся, мое рукоделие, безусловно, будет более осторожным, чем у тех богатых молодых мисс».

Сюань Тянь Мин беспомощно рассмеялся: «Странная же у меня жена».

Она немного смутилась: «Я до сих пор не замужем».

«Рано или поздно ты ей станешь». Он еще больше улыбнулся и продолжил: «Я не буду скрывать это от тебя. Битва на Северо-Западе, наша группа потерпела поражение от команды стрельбы из лука. После этого дня в горах мы с Бай Цзоу были окружены группой великих лучников. Нам удалось уйти. После этого мы провели некоторое расследование, но обнаружили, что это была группа стрелков из страны на севере, Цянь Чжоу. Их было мало, они смогли войти в Да Шун и слиться с Северо-Западом. Поэтому Хэн Хэн, помоги мне тренировать группу великих лучников. Наступит день, когда я лично приведу твою группу лучников к Цянь Чжоу, чтобы конкурировать с ними и посмотреть, у кого лучшие боевые навыки».

«Хорошо». Фэн Юй Хэн искренне кивнула: «Я обещаю тебе».

Когда Сюань Тянь Мин ушел, он почувствовал, что ум этой девушки был неспокойным. Уныние на ее лице было очень очевидно, но она не хотела говорить об этом с ним.

Но он не знал, что в тот момент, когда Фэн Юй Хэн услышала, почему Сюань Тянь Мин и Бай Цзоу не смогли сбежать из гор Северо-Запада, она почувствовала большой скептицизм. Ее беспокойство и гнев прошли.

Когда она вышла из кареты, Хуан Цюань уже вернулась. Она ждала с Ван Чуан у входа.

Увидев, что Фэн Юй Хэн вернулась, Хуан Цюань немедленно пошла вперед и сказала ей: «Этот человек признал голос четвертой молодой мисс. Девушка, которая нашла его в то время и была одета в бамбуковую шляпу, имела очень похожий голос четвертой молодой мисс. Потому что это был вопрос жизни и смерти, он очень четко это запомнил».

Фэн Юй Хэн кивнула. Она слушала, идя к усадьбе: «В то время Фэн Фен Дай была отправлена в пригороды столицы, и никто не смотрел на нее. Если бы я тогда не приняла меры, то жизнь человека была бы потеряна. Кто знал, что у десятилетней девочки действительно будут такие мысли и смелость».

«Этот слуга устроил для этого человека пребывание в зале Ста трав. Этот слуга изначально хотел отправить его обратно в свой дом, но, подумав больше, четвертая молодая мисс определенно отправится следить за ним. Мы не можем все время стоять вокруг него и держать охрану, поэтому мы договорились оставить его в зале Ста трав. Ван Лин только что сказал, что им не хватает человека, который может помочь с переносом лекарственных трав, поэтому он может этим заняться».

«Все в порядке». Фэн Юй Хэн была очень довольна этой договоренностью.

Ван Чуан, однако, слабо вздохнула: «Кто знал, что усадьба Фэн настолько безжалостна, что все от старых до молодых были такими».

Фэн Юй Хэн пожала плечами: «Если усадьба Фэн не была беспощадной, меня бы не отправили в горы на северо-западе. На обратном пути в столицу меня бы не атаковал кучер. С такой семьей, как их можно считать родственниками?»

Двое видели, что выражение лица Фэн Юй Хэн не было злым. Они знали, что она, должно быть, была полна гнева от отношения семьи Фэн к ней на протяжении многих лет. Однако они не знали, что Фэн Юй Хэн была раздражена тем, как Сюань Тянь Мин снова получил ранения после того, как она вылечила его ноги.

Фэн Цзинь Юань шел на север, чтобы освободить людей, пострадавших от катастрофы. Армия Сюань Тянь Е также тайком шла на север. Если у Севера не было запасов, зачем им армия?

Фэн Юй Хэн с яростью скрежетала зубами. Она подумала про себя: если все будет развиваться, как она думала, она бы окончательно разорвала Фэн Цзинь Юань на кусочки и уничтожила эту усадьбу Фэн!

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 206**

Глава 206 – Только потому, что никто не осмеливается, это не значит, что и я

Фэн Юй Хэн была вызвана во внутренний двор Шу Я вскоре после возвращения в усадьбу. Когда она пришла, она услышала, как матриарх сказала всем, кто прибыл: «Начиная с сегодняшнего дня и дальше без исключения, я буду проводить утра и вечера в храме, чтобы помолиться за состояние Цзинь Юаня. Мы переместим время поклонения на обед».

Все сказали в унисон: «Да».

Чэнь Юй сказала: «Было бы лучше, если бы каждый двор читал молитвы не реже одного раза в день. На севере много снежных гор. Безопасность отца важнее всего. Мы ничего не можем сами поделать, но мы должны хотя бы показать эту серьезную озабоченность».

Матриарх полностью согласилась с этими словами, неоднократно кивая, «Чэнь Юй права». Когда она это сказала, она, наконец, получила одобрение Чэнь Юй и увидела, что Чэнь Юй была тронута.

Увидев, что Фэн Юй Хэн прибыла поздно, матриарх не сказала много по этому поводу; однако, после поклонения, Фэн Фен Дай сказала: «Вторая сестра все еще просто незамужняя девушка, но у нее уже есть смелость садиться в экипаж наедине с мужчиной средь бела дня. Разве ты не боишься, что люди будут сплетничать?»

Фэн Юй Хэн взглянула на нее с невыразительным лицом и холодным взглядом: «Только потому, что никто не осмеливается, это не значит, что и я».

Фен Дай внезапно вздрогнула. Это заставило ее немедленно вспомнить человека у входа в зал Ста трав. На самом деле она даже не знала имя этого человека; однако она помнила, как она общалась с ним. Она также вспомнила, как она спряталась в углу и наблюдала, как Фэн Юй Хэн воскресила мертвого человека, разрешив все кризисы зала Ста трав.

Сегодня она изначально хотела отправить кого-то. Она даже подумала о том, чтобы разобраться с ним. К сожалению, это было невозможно. Хуан Цюань спрятала его. Она не верила, что ее собственные дрянные служанки способны спрятаться от Хуан Цюань.

Фен Дай вспомнила об этом, и не могла не стать раздражительной. Однако Фэн Юй Хэн выбрала момент, когда ее настроение было самым неустойчивым: «С сильным снегопадом несколько дней назад, кто знает, были ли наши дома в пригороде поражены катастрофой. Четвертая сестра жила в этих домах. Как вы думаете, какова будет их ситуация?»

Носовой платок Фен Дай упал на землю, когда ее руки задрожали. Горничная со своей стороны наклонилась, чтобы поднять его, а она успокоила свои нервы, прежде чем сказать: «Это середина зимы, и там не растут овощи. Даже если бы они были поражены катастрофой, потери были бы невелики».

«Это правда. В любом случае, там всего лишь несколько слуг, которые его охраняют. Когда жизнь слуг стоила внимания какой-то четвертой сестры». Она уставилась на Фэн Фен Дай, как будто она болтала о повседневной жизни: «Четвертая сестра, жившая в пригороде, была в порядке?»

Сердце Фен Дай было наполнено паникой, страхом и гневом. Поторопившись, она сказала: «Естественно, ситуация была не так хороша, как здесь, дома».

Фэн Юй Хэн, однако, покачала головой: «Здесь не так хорошо, потому что всегда есть кто-то, кто беспокоится о чем-то». Когда она это сказала, она вдруг улыбнулась: «Четвертой сестре будет одиннадцать после нового года. Через полтора года настанет время обсудить брак. Теперь, когда в нашей усадьбе нет главной жены, я, как дочь первой жены, должна начать думать о младшей сестре. Не волнуйся, вторая сестра припомнит тебе кучу хорошего».

Как только она сказала это, Фен Дай и Хан Ши были поражены, так как они обе помнили, что в условиях отсутствия главной жены она, как дочь первой жены и будущая официальная принцесса принца Юй, имела силу для управления браками дочерей наложниц.

Двое взглянули друг на друга, и Хан Ши увидела в глазах Фен Дай взгляд и настороженность. Она поднесла руку к животу и могла только молча надеяться, что сможет немного побороться. Она надеялась, что сможет забеременеть.

«Если это так, большое спасибо, вторая сестра». Фен Дай сказала эти формальности, но она не смогла сдержаться и добавила: «Усадьбу нельзя оставлять без главной жены все время».

Фэн Юй Хэн кивнула: «Вот почему мне нужно правильно использовать время и запланировать брак четвертой сестры до того, как главную жену привезут в усадьбу».

«Ты…»

«Все замолчали!» Матриарх внезапно хлопнула по столу и яростно посмотрела на Фэн Фен Дай: «Как младшая сестра, ты не уважаешь старшую сестру первой жены. Она что-то говорит, и ты опровергаешь. Это недисциплинировано!»

«Но вторая сестра ...»

«Я же сказала тебе замолчать!» Матриарх была в ярости и хотела начать избивать людей своей тростью. К сожалению, ее спина все еще была не очень здорова, поэтому ее руки не обладали большой силой. Она попробовала несколько раз, но она не могла поднять свою трость до приличного угла. В конце концов, она просто устала.

Фэн Юй Хэн быстро встала и пошла вперед: «Бабушка, вы абсолютно не должны сердиться. Четвертая сестра все еще молода и просто говорит детские вещи».

Матриарх увидела, что Фэн Юй Хэн пришла, чтобы массировать ее спину и почувствовала себя немного более спокойной в своем сердце: «Ты действительно самая понимающая. Из твоих сестер ни одна из них не позволяет мне чувствовать себя спокойно».

Чэнь Юй и Сян Ронг приспособились к ситуации и встали, поклонившись матриарху, сказав: «Внучка непременно поучится у второй сестры. Бабушка, пожалуйста, не волнуйся».

Фен Дай упрямо поклонилась, но она не могла ничего сказать.

Матриарх рассердилась из-за этого и махнула рукой: «Уходи. Вы все уходите!»

Все встали и ушли. Фэн Юй Хэн осталась и взяла медицинские пластыри, которые она приготовила в своей комнате для хранения лекарств раньше, из рук Ван Чуан. Затем она передала их бабушке Чжао: «Они предназначены для использования бабушкой в течение следующих нескольких дней. Теперь, когда наступила Зима, травму спины нельзя лечить небрежно. Не нужно беспокоиться о том, чтобы экономить их. Просто продолжайте применять пластыри вовремя каждый день».

Матриарх радостно кивнула: «С тех пор как А-Хэнг вернулась, моя спина улучшается изо дня в день».

Она не собиралась слишком долго оставаться во дворе Шу Я. Хотя матриарх по-прежнему желала пообщаться с ней немного дольше, Фэн Юй Хэн сначала сказала: «Внучка должна вернуться, чтобы подготовиться к молитве для удачного путешествия отца». С этим она смогла сбежать.

Вернувшись в павильон Тонг Шэн, она сразу же сказала Ван Чуан: «С завтрашнего дня главный центр графской принцессы будет закрыт для посетителей на семь дней. Независимо от того, являются ли они людьми извне или из поместья Фэн, никто не может войти или выйти».

Ван Чуан не спрашивала, почему, прямо говоря: «Этот слуга пойдёт сообщить другим слугам. Молодая мисс, пожалуйста, не волнуйся».

Фэн Юй Хэн ничего не сказала, прежде чем отправиться прямо в комнату хранения лекарств.

В ту ночь, матриарх молилась в храме во дворе Шу Я. Поскольку ее спина болела, она просто сидела в кресле напротив храма, повторяя сутры.

После того, как из нефрита в руке было сделано 15 кругов вокруг ее руки, звук ее пения внезапно прекратился. Повернув голову, она спросила бабушку Чжао: «Почему я всегда слышу что-то снаружи?»

Бабушка Чжао беспомощно сказала: «Это четвертая молодая мисс и наложница-мать, которые смотрят пьесу. Они пригласили труппу, и они сейчас выступают в саду».

«Что?» Матриарх была шокирована: «Смотрят пьесу? Как они могут быть такими необузданными?»

Бабушка Чжао слабо вздохнула: «Четвертая молодая мисс сказала, что мастер только отправился в командировку и не пожертвовал собой. Она сказала, что атмосфера в усадьбе была серьезной и неблагоприятной».

Матриарх была ошеломлена, а затем некоторое время размышляла про себя, прежде чем кивнуть: «Хотя это звучит плохо, рассуждения все еще разумны. Цзинь Юань не занят, поэтому мы можем ошибаться. Но ... » Она подумала, а потом сказала: «Завтра будет 15-е, верно?»

Бабушка Чжао ответила: «Да».

«Сообщите всем дворам, что начиная с 15-го, они будут есть вегетарианскую пищу, пока Цзинь Юань не вернется».

Пьеса в саду заставила чувствовать себя некомфортно не только матриарха. Это также вызвало раздражение Цзинь Чжэнь во внутреннем дворе Руй.

В это время она стояла рядом с воротами, как всегда, наблюдая за происходящим снаружи. Раньше она всегда стояла здесь, ожидая Фэн Цзинь Юаня в это время. Когда Фэн Цзинь Юань прибывал, он всегда говорил: «Что ты делаешь здесь, в такой холодный день», на который она отвечала: «Когда муж здесь, эта наложница не чувствует холода». Но вчера она не смогла увидеть Фэн Цзинь Юаня, и сегодня это было еще более невозможным.

Мань Си беспомощно утешила ее: «Мастер отправился по рабочим делам, и он не бросил тебя в сторону. Разве не все ждут его сейчас? Не причиняйте вреда вашему телу, простудившись».

Цзинь Чжэнь слабо вздохнула. Внезапно она почувствовала, что без Фэн Цзинь Юаня в поместье она почувствовала себя совершенно пустой. В то время, когда Фэн Юй Хэн пропала без вести, она была очень огорчена, но это никогда не было в такой степени. Фэн Цзинь Юань, в конце концов, был ее мужем. Он был тем, с кем она жила. По правде говоря, она искренне надеялась, что отец и дочь смогут примириться. Фэн Юй Хэн была слишком умна и ей слишком везло. Что, если настанет день, когда Фэн Цзинь Юань потерпит поражение от ее рук. Что ей делать?

«Мань Си». Она неосознанно говорила. Она изначально хотела спросить Мань Си, что она думала о взаимоотношениях между отцом и дочерью, но, как только она собиралась спросить, она почувствовала, что было бы плохо, если бы что-то подобное достигло ушей Фэн Юй Хэн. Таким образом, она быстро изменила тему: «Помоги мне принести плащ. Пойдем в сад с цветами, чтобы посмотреть». Цветочный сад можно считать центром поместья Фэн. Это был сад, наполненный зимним светом, и у него была сцена в самой середине. Люди семьи Фэн обычно приходили сюда, чтобы посмотреть пьесы.

Когда Цзинь Чжэнь и Мань Си вошли в сад, их движения стали легче. Продвигаясь к сцене, она остановилась примерно в десяти шагах от Хан Ши, затем спряталась за зимним кустарником.

Мань Си была озадачена: «Если ты хочешь посмотреть пьесу, тогда иди и посмотри, как обычно. Так как наложница-мать Хан организовала спектакль, это означает, что все в поместье могут посмотреть».

Цзинь Чжэнь покачала головой, услышав это: «Хан Ши ненавидит меня слишком сильно, как она может пригласить меня посмотреть пьесу вместе с ней. Я просто пришла, чтобы взглянуть одним глазом».

В это время Хан Ши и Фен Дай, эта пара матери и дочери, сидели перед сценой. Потягивая чай и ели, их глаза были полны смеха, когда они смотрели на человека на сцене. Цзинь Чжэнь посмотрела на исполнителя и почувствовала, что он очень очарователен. Ее сердце даже дрожало, когда она смотрела на него. Затем она посмотрела на Хан Ши и увидела, что ее глаза практически приклеены к нему.

Цзинь Чжэнь была слугой, воспитанным семьей Фэн. Она прекрасно знала все о наложницах семьи. Хан Ши первоначально была взята из борделя. Как мог такой человек привыкнуть к дням мира и спокойствия. Раньше Фэн Цзинь Юань был в поместье, поэтому она не осмеливалась действовать опрометчиво. Теперь, когда Фэн Цзинь Юань покинул столицу, Хан Ши сразу же не смогла этого вынести и в тот же день привела действующую труппу.

«Она по-настоящему не знает, как быть честным». Зубы Цзинь Чжэнь сжались от гнева: «Муж остался с ней только на одну ночь, но она считает, что она стала его фавориткой?»

Мань Си поспешно прикрыла рот и сказала: «Прикрой свой рот. Мы будем выгнаны, если нас услышат».

«Я знаю». Цзинь Чжэнь снова посмотрела на сцену и увидела, что исполнитель понятия не имеет, как играть; однако он продолжал кидать кокетливые взгляды на Хан Ши.

Знаменитый смех Хан Ши становился все громче. Он был и очарователен и агрессивен. Даже Фен Дай хихикнула вместе с ней.

Не говоря уже о Цзинь Чжэнь, даже Мань Си не могла продолжать смотреть. Добравшись, она потянула рукав Цзинь Чжэнь: «Пойдем. Такого рода пьесы не стоит смотреть».

Цзинь Чжэнь кивнула, а затем снова посмотрела на Хан Ши и Фэн Фен Дай. Только тогда она повернулась и приготовилась следовать за Мань Си.

Однако она не думала, что ее рукав зацепится за один из кустов. Звук дергающихся ветвей заставил слугу Хан Ши немедленно обратить на это внимание и громко крикнуть: «Кто там?».

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 207**

Глава 207 – Не все еще улажено

Цзинь Чжэнь и Мань Си испугались и хотели немедленно уйти. К сожалению, они были на шаг медленнее, чем служанка Хан Ши.

Они увидели, как коренастая слуга поспешно подошла. Взглянув на Цзинь Чжэнь, она очень грубо и громко сказала: «Наложница-мать Цзинь Чжэнь, почему вы прячетесь здесь?»

Этот крик поразил Хан Ши и Фен Дай. Даже исполнитель на сцене остановился. Прямо глядя в сторону Цзинь Чжэнь, у Хан Ши не было времени убрать улыбку с ее лица. Так же, как она собиралась начать кричать, Фен Дай схватила ее за запястье. Затем она услышала, как Фен Дай громко сказала: «Значит, это была наложница-мать Цзинь Чжэнь. Пей’ер, немедленно пригласите наложницу присесть».

Слуга по имени Пей’ер обернулась и поклонилась Фен Дай, сказав: «Да». Ее выражение лица было неподвижным, и она жестом предложила Цзинь Чжэнь пойти вперед: «Мать-наложница, пожалуйста, пожалуйста». Ее отношение было совсем не теплым. Вместо этого, как будто она судила преступника, и это заставило Цзинь Чжэнь содрогнуться.

Мань Си быстрее отреагировала и сказала: «Мы просто проходили мимо. Услышав, что были звуки пьесы, мы пришли посмотреть. Мы не будем продолжать беспокоить четвертую молодую мисс и наложницу-мать Хан». Когда она это сказала, она оттащила Цзинь Чжэнь и ушла.

Но Пей’ер двигалась очень быстро и заблокировала путь побега. Она не говорила много, просто повторяя: «Четвертая молодая мисс пригласила вас».

Мань Си нахмурила лоб, поскольку она знала, что с сегодняшним делом, возможно, не слишком легко справиться. Хан Ши явно искала неприятности. Если бы это была только она, с ней было бы легче справиться. В конце концов, все они были наложницами. Никто не был более высокого ранга, чем другой. Тем не менее, Фэн Фен Дай присутствовала здесь. Хотя она была только дочерью наложницы, ее положение в семье было выше, чем у наложницы.

«Давайте пойдем и посмотрим», - беспомощно сказала Цзинь Чжэнь и обернула плащ вокруг себя. Затем она прошла в сад.

Хан Ши наблюдала, как шаг за шагом приближалась Цзинь Чжэнь. Увидев, что она носила дорогой зимний плащ, ее сердце было не на месте.

Несколько дней назад Фэн Цзинь Юань каким-то образом сумел приобрести немного ткани. Не помещая ее в фонды усадьбы, он прямо использовал ее, чтобы сделать комплект одежды для Цзинь Чжэнь. В усадьбе было много женщин, но был только один набор одежды. Она была очень ревнива, но она могла только беспокоиться об этом.

Теперь, когда Цзинь Чжэнь носила эту одежду перед ней, если она не пыталась причинить беспокойство, тогда что это было?

Думая об этом, гнев Хан Ши вырос еще больше. Яростно оглянувшись на Цзинь Чжэнь, она холодно спросила: «Что ты делаешь, прокрадываясь сюда, вместо того, чтобы послушно оставаться в своем собственном дворе?»

Цзинь Чжэнь не собиралась спорить, только говоря: «Старшая сестра организовала пьесу, которую может услышать половина поместья Фэн. Младшая сестра просто заглянула из любопытства и собиралась уйти».

«Из любопытства?» Хан Ши фыркнула: «Так как вы пришли, почему вы не вошли нормально, а вместо этого решили прокрасться?» Она направила взгляд ко второму исполнителю на сцене: «Младшая сестра не должна была найти исполнителя очаровательным, не так ли?»

«Старшая сестра, не говори глупости». Лицо Цзинь Чжэнь покраснело: «Я действительно просто хотела взглянуть, и я уже собиралась вернуться».

Фен Дай взглянула на Цзинь Чжэнь, затем сказала: «Мать-наложница, не будьте в такой спешке. Поскольку вы пришли, почему бы нам не посидеть с нами какое-то время и посмотреть. Ой, правильно» Она посмотрела на чашки чая на столе: «У нас кончился чай. Мы побеспокоим мать-наложницу, пусть она подольет нам еще».

Цзинь Чжэнь стиснула зубы и подумала про себя: эта четвертая молодая мисс любила неприятности с детства. Несмотря на то, что она намного старше, ее проблема не была решена.

Но она не решилась пойти против Фен Дай. В конце концов, независимо от того, имела ли она дело с дочерью первой жены или дочерью наложницы, наложница считалась слугой и не могла быть представлена. Не было и речи о том, чтобы молодая мисс что-то делала сама.

Она подошла и взяла чайник, чтобы налить Фен Дай чай.

Изначально она была слугой, поэтому ее не беспокоило, что она налила чай. Она не задохнулась, и ее руки не дрогнули, когда она неуклонно наливала чашку чая.

«Четвертая молодая мисс, вот твой чай». Положив чайник, она поклонилась.

Фен Дай подняла чашку чая и поднесла ее ко рту. Внезапно ее выражение лица стало уродливым, поскольку она яростно бросила чашку чая на землю.

Чаша разбилась, ударившись о землю, и чай разлился.

«Ты хочешь сжечь меня заживо?» - закричала Фен Дай, затем сердито посмотрела на Цзинь Чжэнь: «Какое у тебя сердце? Наливая такой горячий чай, ты хочешь сжечь меня до смерти?»

Мань Си больше не могла выдержать и начала говорить: «Чайник с чаем уже стоял на столе какое-то время. Четвертая молодая мисс долгое время его пила. Как он может быть горячим?»

«Ты говоришь со мной?» Фен Дай рассердилась: «Хорошо! Разумеется, вы слуги, которые пришли из двора Цзинь Юй, более остры на язык, чем другие, но вы ничего не узнали из правил. Какой у вас статус? Какой статус тогда должен быть у меня. Разве вы имеете право высказываться?»

Мань Си знала, что она зашла слишком далеко. Некоторое время она не знала, что ей делать.

Цзинь Чжэнь была беспомощна и знала, что им не повезло столкнуться с этой матерью и дочерью. Фэн Фен Дай явно мучилась от их присутствия, но Мань Си все еще говорила и беспокоила ее. Кто знал, какие проблемы могут возникнуть.

Она стиснула зубы и отругала Мань Си: «Вам не хватает дисциплины! Когда мастер говорит, кто еще может говорить? Ты должна ударить себя!»

Мань Си знала, что Цзинь Чжэнь делала это, чтобы спасти ее из этой ситуации, поэтому она подняла руку и дважды ударила себя по лицу без возражений.

Видя, как Мань Си ударила себя, Хан Ши и Фен Дай начали чувствовать себя взволнованными. Раньше Цзинь Чжэнь и Мань Си были людьми Чэнь Ши. Чэнь Ши была главной женой и всегда была высокомерной и властной. Она даже подняла статус слуг в своем собственном дворе. Каждый из них был высокомерным до невозможности. Фэн Фен Дай была просто дочерью наложницы, и эти двое всегда смотрели на нее сверху вниз.

Теперь, однако, все было иначе. Чэнь Ши умерла, и их статусы изменились. Добавляя, что Фэн Цзинь Юань больше не находился в усадьбе, чтобы защитить их, они были поистине персидскими фениксами.

Нет, Фэн Фен Дай не верила, что двое были фениксами. Они были не чем иным, как игрушками для людей.

«Хмф». Она впилась взглядом в Цзинь Чжэнь и фыркнула. Когда слуга услышала звук шевелящихся веток, она была не более чем вороной. Если бы она хотела стать фениксом, шансов не было.

Хан Ши внезапно придумала неприятную идею «Цзинь Чжэнь, ты умеешь петь?»

Цзинь Чжэнь была ошеломлена, а затем покачала головой: «Нет, не умею».

Фен Дай также покачала головой: «Если ты не умеешь, то сможешь научиться! Наложница мать Хан любит смотреть эти пьесы. Вчера отец также сказал ей, что мы можем пригласить действующие труппы в поместье. Сегодня вся труппа просто бывает здесь. Как насчет того, чтобы вас учили исполнители. После того, как вы научитесь, вы можете выступать для нас».

Цзинь Чжэнь почувствовала волну унижения. Независимо от того, что она была женщиной Фэн Цзинь Юаня, Фэн Фен Дай хотела, чтобы она научилась петь у этих исполнителей? Как она могла научиться такой низкой профессии?

Увидев, что Цзинь Чжэнь стояла там, не двигаясь, Хан Ши дала строгий ответ: «Что это? Вы осмеливаетесь игнорировать приказы четвертой молодой мисс?»

Цзинь Чжэнь была обеспокоена и посмотрела на Фен Дай: «Если четвертая молодая мисс и старшая сестра Хан хотят посмотреть пьесу, то для этого есть специальные исполнители. Цзинь Чжэнь действительно ...»

«Я сказала тебе, чтобы ты выступала, так что ты выйдешь!» Фен Дай внезапно взорвалась от криков. Эти крики заставляли даже Хан Ши дрожать. «Почему ты все еще стоишь? Иди на сцену!»

Пей’ер увидела, что ее хозяйка рассердилась и быстро потянула Цзинь Чжэнь. Вложив некоторые силы в ее руки, ее хватка вызвала большую боль в руке Цзинь Чжэнь. «Четвертая молодая мисс сказала наложнице, чтобы она вышла на сцену, так быстро поднимитесь!»

Цзинь Чжэнь покачала головой: «Четвертая молодая мисс, ты не можешь так поступать».

«Почему я не могу?» Фэн Дай вызывающе посмотрела на нее: «Наложница на самом деле смеет говорить, что молодая мисс усадьбы не может что-то делать? У вас есть на это право?»

Пей’ер вмешалась своевременно: «Мать-наложница, подумайте об этом. Четвертая молодая мисс имеет фамилию Фэн, а вы просто наложница, которая не может даже использовать свое собственное имя».

С этими словами Цзинь Чжэнь протрезвела.

Это верно. Какое право она должна была иметь, чтобы сказать «нет» Фэн Фен Дай? Даже если она явно издевалась над ней, что она могла сделать?

Думая так, она больше не отбивалась. Повернувшись, она взглянула на сцену, где игра остановилась. Сжав зубы, она подошла.

Исполнитель отошел в сторону и дал Цзинь Чжэнь место. Затем он улыбнулся Хан Ши и спросил: «Могу я спросить, что должна делать эта мадам, которая вышла на сцену?»

Хан Ши хихикнула: «Какая мадам. Она не более чем наложница».

Мань Си посмотрела на Хан Ши и подумала, что эта женщина уже достигла определенного уровня бесстыдства. Она также была наложницей, но на самом деле она сказала такое.

Цзинь Чжэнь уже потеряла интерес к спорам с Хан Ши, только сказав: «Младшая сестра по-настоящему не знает, как действовать. Старшая сестра, пожалуйста, не продолжайте беспокоить меня». Однако в ее сердце она молилась, чтобы Фэн Юй Хэн в этот раз пришла в сад. Фэн Цзинь Юань покинул столицу, поэтому единственным, кто мог ее защитить, была вторая молодая мисс.

Фэн Фен Дай подняла новую чашку чая и посмотрела на сцену. Глаза ее прищурились, и она спросила Цзинь Чжэнь: «Хорошо воспитанная молодая леди обладает навыками в четырех искусствах. Даже если вы не владеете всеми ими, вы все равно должны быть опытными в одном или двух из них. Какой из них вы можете показать? Вы не знаете ни одного из четырех искусств, и вы не знаете, как действовать. Что конкретно вы можете делать? Как могло случиться так, что наша усадьба Фэн смогла взять такую девушку?»

Слова Фэн Фен Дай становились все более уродливыми и уродливыми. Цзинь Чжэнь могла только испытать шок на сцене. Ей казалось, что она уже была полностью оскорблена, но у нее не было никакой силы сопротивляться.

Хан Ши помахала исполнительнице: «Продолжайте исполнение. Измените мелодию на ту, что подойдет».

Артист тоже неплохо распоряжался желаниями толпы, когда он пел о слуге, который стал мастером, из-за которого Хан Ши плакала от смеха.

Фен Дай тоже рассмеялась, но она также напомнила Хан Ши: «Ты не можешь смеяться слишком сильно. Будь осторожна, чтобы не вызывать осложнений при беременности».

Хан Ши выпустила очередной взрыв смеха, а затем погладила голову Фен Дай: «Как это может быть так быстро! Четвертая молодая мисс слишком молода. Это нормально, чтобы не понимать такие вещи». Хотя она сказала это, она очень беспокоилась о том, может ли она забеременеть. Прошло столько лет. Когда Фэн Цзинь Юань любил ее раньше, она только смогла родить только Фен Дай. Как могло быть возможно, что этот один раз заставит ее живот принять меры? Но если она действительно не забеременела, не говоря уже о постоянных жалобах Фен Дай, даже она не почувствовала бы себя примиренной.

Перед сценой пара матери и дочери была чрезвычайно высокомерной, в то время как на сцене Цзинь Чжэнь не могла сдержать несколько слез, в то время как исполнитель продолжил игру. Она не знала, сколько ей нужно будет стоять здесь, так как вторая молодая мисс не появилась тогда, как она надеялась. На самом деле, никто больше в усадьбе не пришел в сад. Она начала понимать, что она была слишком импульсивной и слишком любопытной.

Между тем, в это время Фэн Юй Хэн находилась в своем аптечном пространстве, готовившись к операции на ногах Сюань Тянь Мина.

Она уже могла определить, какой тип перелома у него был, но ей пришлось ждать рентгена, прежде чем она смогла определить тяжесть.

Ни одна из вещей в аптеке не имела проблемы со сроком годности. Фактически, даже лекарство, используемое для операции, было в лучшей форме. Ее скальпель не ржавеет, и ватные тампоны не становятся сухими. На ее операционном столе не было ни пылинки. Тем не менее, она все еще тщательно очищала скальпель и другие поверхности.

В первый день, когда она приехала в этот мир, она лечила ноги Сюань Тянь Мина. В то время она считала, что уже вылечила их; однако она не думала, что ноги, которые она лично вылечила, снова будут ранены от рук офицеров Цянь Чжоу. Как она должна была примириться с этим?

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 208**

Глава 208 – Сплетни об усадьбе принцессы графства

Когда Фэн Юй Хэн вышла из комнаты хранения медикаментов, Ван Чуан ждала ее снаружи. Увидев, как она вышла, Ван Чуан быстро пошла вперед. Так же, как она собиралась говорить, она увидела царапину на указательном пальце Фэн Юй Хэн. Несмотря на то, что кровь уже перестала течь, палец все еще был заметно красным и опухшим.

«Молодая мисс, как это случилось?»

«Все нормально. Я случайно порезалась об нож». При чистке скальпеля она потеряла фокусировку и порезала свою собственную руку. Конечно, она не собиралась рассказывать Ван Чуан такую постыдную вещь. «Я уже применила лекарство. Завтра будет лучше».

Услышав, что это была просто небрежность, Ван Чуан немного успокоилась. Она не хотела, чтобы Фэн Юй Хэн снова волновалась, но, подумав немного, она все же сказала: «Имперская наложница в холодном дворце умерла». Сюань Тянь Мин имел много глаз во дворце. Кто знал, когда это началось, но обо всех делах, от крупных до маленьких, сообщалось в павильоне Тонг Шен.

Смерть Бу Бай Пинг не была слишком неожиданной. Она была калекой с самого начала, как вошла во дворец, и кто знал, сколько лет она могла прожить. Однако она не знала, как будет действовать семья Бу. Отношение Императора к ним было чем-то, чего она все еще не могла понять.

«Следите за новостями немного больше». Она напомнила Ван Чуан: «Усадьбу Фэн также нужно держать под наблюдением. Как только Фэн Цзинь Юань отправит письмо обратно, я должна увидеть его содержимое».

Ван Чуан кивнула: «Этот слуга запомнил».

В это время Цин Шуан привела слугу ко входу во внутренний двор. Фэн Юй Хэн немедленно признала этого слугу. Это был слуга, который заботился о Цзинь Чжэнь с Мань Си. Она не могла не нахмуриться и спросить Ван Чуан: «Сколько сейчас времени?»

Ван Чуан ответила: «Уже около полуночи».

Пока она это говорила, Цин Шуан и слуга уже подошли. Увидев, что Фэн Юй Хэн также во дворе, она быстро поклонилась и сказала: «Молодая мисс еще не отдыхает? Я изначально хотела спросить Ван Чуан, что делать, но так как здесь есть молодая мисс, я позволю этому слуге пообщаться с молодой мисс».

Сказав это, слуга рядом с ней упала на колени перед Фэн Юй Хэн. Со слезами на ее лице она сказала: «Я прошу вторую юную мисс спасти наложницу мать Цзинь Чжэнь! Я прошу вторую молодую мисс спасти наложницу мать Цзинь Чжэнь!»

«Что случилось с матерью-наложницей?» Ван Чуан сказала Фэн Юй Хэн: «Если что-то случилось, встаньте и говорите. Не плачь».

Цин Шуан помогла ей подняться, и слуга сказала: «Сегодня вечером наложница мать Хан пригласила труппу в сад. Мать-наложница привела Мань Си, чтобы посмотреть, но они долго не возвращались. Этот слуга забеспокоился и отправился искать их в саду. Но ... но когда пришел этот слуга, по какой-то причине на сцене стояла наложница-мать Цзинь Чжэнь, и исполнитель продолжал выступать. Четвертая молодая мисс и наложница мать Хан стояли внизу и ругали ее, в то время как сестра Мань Си стояла с опущенной головой. Этот слуга не посмел подняться».

Цин Шуан была очень удивлена, услышав это: «Наложница мать Хан наблюдала за игрой, так почему наложница-мать поднялась на сцену?»

Слуга покачала головой: «Этот слуга не знает, но этот слуга слышала только, что слова четвертой молодой мисс были очень оскорбительными. Наложница-мать Цзинь Чжэнь однажды сказала, что только вторая молодая мисс может защитить ее в этой усадьбе. Не было ничего, что мог бы сделать этот слуга, поэтому я пришла попросить вторую молодую мисс. Вторая молодая мисс, пожалуйста, спасите наложницу-мать Цзинь Чжэнь».

Павильон Тонг Шэн был довольно далек от сада цветов, поэтому звуки пьесы не могли быть услышаны. Но она узнала этого слугу и знала, что она не обманет ее. Таким образом, она кивнула и сказала Цин Шуан: «Пойди с ней и скажи им, что мне нужно, чтобы Цзинь Чжэнь пришла сюда и помогла с вышивкой. И приведи ее и Мань Си. Оставьте их здесь на ночь, а завтра проводите назад».

Цин Шуан быстро послушалась и ушла со слугой.

Говоря о том, что произошло в саду, это видела не только слуга Цзинь Чжэнь. Личный слуга Чэнь Юй, Йи Лин, также скрытно пошла посмотреть. В это время она помогала Чэнь Юй подготовиться ко сну, рассказывая ей об отношении Фен Дай и Хан Ши.

Чэнь Юй услышала это и почувствовала себя вполне счастливо: «Они преуспели. Цзинь Чжэнь была когда-то личной служанкой матери. Кто знал, что вместо того, чтобы нормально работать служанкой, она отправилась соблазнять отца. В этот день она была права».

Она сказала это с уродливым взглядом, так как оба глаза практически выпали из глазниц. Йи Лин, однако, добавила: «Но слуга второй молодой мисс уже пошла и пригласила наложницу мать Цзинь Чжэнь в павильон Тонг Шэн. Хотя четвертая молодая мисс не хотела отпустить ее, она только сказала несколько слов возражения».

Услышав упоминание Фэн Юй Хэн, Чэнь Юй сразу вспомнила то, о чем Фэн Дай рассказывала ей в течение дня.

Его Высочество седьмой принц получил ранения. Двое явно были вместе в тот день, когда он был ранен. Как она могла терпеть то, что Фэн Юй Хэн и Сюань Тянь Хуа были так близки?

Увидев, что выражение Чэнь Юй становилось все более и более жестоким, Йи Лин испугалась и быстро напомнила ей: «Молодая мисс, вы абсолютно не должны сердиться. Третий мастер семьи Чэнь уже сказал, что вы должны действовать так, как вы это делали ранее. Будьте разумны и спокойны с другими. Медленно отвергайте обиду в своем сердце ради мастера и старшей мадам. Что касается четвертой молодой мисс, это только ее характер. Вы абсолютно не должны опускаться до ее уровня».

Чэнь Юй поняла это, но ее сердце все еще не могло справиться с вопросом Сюань Тянь Хуа. Пока она думала о том, как Фэн Юй Хэн провела время наедине с Сюань Тянь Хуа и позволила ему получить ранения, она действительно хотела узнать, что случилось в этот день. Как Сюань Тянь Хуа получил ранения? Почему она не могла приблизиться к этому человеку, подобному божеству, независимо от того, как сильно она пыталась, но Фэн Юй Хэн смогла?

«Шлюха!» Она жестоко бросила медный таз перед ней, вода внутри выплескалась на землю. Это заставило Йи Лин дрожать от страха. «Рано или поздно я обязательно позабочусь о тебе лично».

В первую ночь после того, как Фэн Цзинь Юань покинул столицу, почти никто в поместье Фэн не спал. Но Фэн Юй Хэн спала крепким сном, чтобы хорошо вылечить ноги Сюань Тянь Мина.

Рано на следующее утро Цин Шуан отправила завтрак Цзинь Чжэнь и Мань Си, которые остались на ночь в павильоне Тонг Шэн. Она также сказала им: «Молодая мисс попросила, чтобы наложница-мать вернулась к себе после завтрака. Наложница-мать Хан сегодня не должна беспокоить молодую мисс».

«Я хочу увидеть вторую молодую мисс». Цзинь Чжэнь спросила Цин Шуан: «Могу ли я узнать, встала ли вторая молодая мисс?»

Цин Шуан кивнула: «Она поднялась, но усадьба уездной принцессы контролируют посетителей. Юная мисс приказала закрыть главные ворота для гостей на семь дней. Мать-наложница должна вернуться через семь дней».

Цзинь Чжэнь была озадачена, и Мань Си была в замешательстве. Оба спросили в унисон: «Почему ворота будут закрыты в течение семи дней?»

Цин Шуан не ответила.

Они увидели, что она не отвечает, поэтому они больше не спрашивали. Они спокойно съели свой завтрак, а затем вернулись в поместье Фэн.

В восемь часов экипаж Сюань Тянь Мина прямо въехал в усадьбу графской принцессы.

Ван Чуан и Фэн Юй Хэн лично приветствовали его в поместье. Вход был закрыт и больше не принимал посетителей.

Фэн Юй Хэн непосредственно привела Сюань Тянь Мин в свой внутренний двор. Она даже остановила Сюань Тянь Мина от встречи с Яо Ши, сказав: «Я уже сказала матери, что буду лечить ваши ногу. Не нужно приветствовать ее».

Сюань Тянь Мин чувствовал, что это нехорошо, и сказал Бай Цзоу: «Иди, принеси ткань и головные украшения мадам. Не забывай быть вежливым».

Бай Цзоу кивнул: «Этот слуга понимает».

Сюань Тянь Мин затем объяснил Фэн Юй Хэн: «Дворец только что получил еще два рулона тусклой шелковой марли. Мне удалось получить их от отца Императора и передать их мадам, чтобы сделать несколько занавесок».

Она криво улыбнулась: «Это редкий предмет, который другие могут даже не увидеть один раз, но тебе удалось получить его, просто попросив. Я благодарю тебя за это от имени моей матери». Она сказала это, провожая его в комнату хранения лекарств. Затем она закрыла дверь: «От обследования до лечения до первоначальной реабилитации у нас есть семь дней. Я лично займусь твоей реабилитационной подготовкой. Но я должна сначала о кое-чем рассказать. Начиная с обследования до исправления ваших костей, мне нужно обезболить все тело. То есть ты будешь спать все время. Ты хорошо к этому относишься?»

Он кивнул: «Я подсознательно подготовился. Седьмой брат сказал мне, что он тоже спал, когда ты лечила его ногу».

«Это верно. Независимо от того, кто это, лечение всегда такое». Видя, как он подчиняется, Фэн Юй Хэн больше не ждала. Она подошла к центру комнаты хранения лекарств и вытащила набор для инъекций.

Он видел этот набор, когда она лечила болезнь Принцессы Сян. Хотя это все еще было новым для него, он не был слишком шокирован.

Его глаза смотрели, как очень тонкая игла вставлялась в один из его кровеносных сосудов, он старался разговаривать с Фэн Юй Хэн. Но когда он заговорил, его глаза закрылись без предупреждения, и он заснул.

В тот момент, когда анестезия вступила в силу, Фэн Юй Хэн уже привела его в свое аптечное пространство.

В следующие три дня Фэн Юй Хэн не сделала ни единого шага из комнаты хранения лекарств. Поклоняться матриарху каждый день ходила Цин Шуан. Когда она приходила, она не много говорила, только рассказала матриарху, что усадьба графской принцессы была чрезвычайно занята, а вторая молодая мисс не могла уйти. Когда все вопросы будут решены, она обязательно лично посетит матриарха, чтобы извиниться.

Как могла матриарх обвинить Фэн Юй Хэн. На самом деле, уважение за последние несколько дней не всегда было сделано во дворе Шу Я, потому что Хан Ши придумала умный трюк. Когда она смотрела пьесу, она отправляла кого-нибудь пригласить матриарха.

Когда матриарх была молода, она любила смотреть эти пьесы. После того, как она стала старше, молодое поколение людей в поместье не приглашало эти труппы выступать, и она ничего не говорила об этом. Теперь, когда Хан Ши пригласила ее, как она не могла пойти. Она приказала слугам отвезти ее в мягкое кресло в сад цветов.

Когда матриарх уходила, сад становится оживленным. Исполнитель оказался в поместье и исполнял игру, что обеспечило людям семьи Фэн несколько дней трудно достижимой гармонии.

На четвертый день пьесы остановились, так что на открытом воздухе было невозможно выступать. Вместо этого они провели день, проводя ремонт.

Фен Дай лично принесла сладкий суп Хан Ши, но Хан Ши беспокоилась и попыталась убедить Фен Дай: «Как насчет того, чтобы мы прекратили пьесы завтра. Мы наслаждались этим много дней. Что мы будем делать, если твой отец рассердится, когда вернется?»

Фен Дай беспомощно улыбнулась: «Тебе действительно нравится смотреть, не так ли?»

Хан Ши кивнула: «Мне нравится, но я никогда не имела права ничего говорить в усадьбе на протяжении многих лет. Как мне разрешить наблюдать за выступлениями».

«Вот почему тебе нужно стать более сильной!» Фен Дай сказала ей: «Чего тебе бояться? Бабушка также наблюдает за выступлениями. Если что-нибудь случится, она, естественно, позаботится об этом. У тебя определенно не будет проблем. Просто счастливо наслаждайся ими. Через некоторое время мы пригласим врача взглянуть на тебя».

Услышав ее упоминание о приглашении врача, Хан Ши еще более нервничала: «А что, если я не смогу забеременеть?»

«Нет, нет!» Глаза Фен Дай раскрыли свирепость: «Ты должна забеременеть, и это должен быть сын!»

Хан Ши увидела, что Фен Дай сделала это отчаянное решение. Она не знала, как она должна утешать ее. На самом деле, в ту ночь, которую она провела с Фэн Цзинь Юанем, ее месячные только что прошли. Ранее врач сказал ей, что в эти несколько дней было тяжелее всего забеременеть; однако, как она должна сказать это Фен Дай?

Пока двое размышляли, служанка поспешно вошла и поклонилась Фен Дай. Она тихо сказала: «Сообщая четвертой молодой мисс, последние несколько дней, павильон Тонг Шэн закрыл ворота для всех посетителей. Даже дочь первой жены семьи Бай, Бай Фу Ронг была выгнана».

«Закрыла ворота для посетителей?» Фэн Фен Дай почувствовала, что это очень интересно: «Зачем она закрывает ворота? Разве она не собирается заботиться о своих многочисленных магазинах?» Подумая немного больше, так было. В последние несколько дней она не видела, как Фэн Юй Хэн выходила из усадьбы, поэтому она не могла не спросить: «Кроме того, что еще вы нашли?»

Слуга ответила: «Дочь первой жены семьи Бай была остановлена снаружи, но сегодня утром его величество седьмой принц вошел в усадьбу графской принцессы и совсем не был остановлен».

«Его Высочество седьмой принц?» Глаза Фен Дай стали холодными, и в ее голове появилась идея.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 209**

Глава 209 – Расчетливое поведение

Выйдя из комнаты, Фен Дай бросилась прямо во двор Чэнь Юй. Когда она прибыла, Йи Лин ругала других слуг. Увидев, что пришла Фен Дай, она быстро пошла за ней: «Почему четвертая молодая мисс здесь? Этот слуга поклоняется четвертой молодой мисс».

Фен Дай посмотрела на Йи Лин и показала злую улыбку: «Что ты говоришь. Раньше, когда я приходила ко двору старшей сестры, я боялась, что люди скажут за моей спиной, что я перешла дорогу старшей сестре, которая была дочерью первой жены. Теперь, однако, старшая сестра имеет такую же репутацию, так что не следует ли нам чаще встречаться?»

Выражение лица Йи Лин изменилось, но она не решилась опровергнуть ее. Бывали времена, когда Фэн Фен Дай производила впечатление бешеной собаки, которая укусила бы всех, кого увидела. «Что это такое четвертая юная мисс говорит. Старшая молодая мисс более чем счастлива, что вы пришли. Четвертая молодая мисс, пожалуйста, заходите!»

Йи Лин привела Фен Дай в комнату Чэнь Юй. В комнате Чэнь Юй уставилась на черный румянец на столе. Только после того, как они вошли в комнату, она отреагировала, так как она была поражена внезапным криком Фен Дай.

«О чем задумалась старшая сестра?»

Чэнь Юй посмотрела на Фен Дай и сразу вспомнила вопрос о Сюань Тянь Хуа. Она действительно хотела спросить Фен Дай еще несколько вопросов, но когда она увидела, что Йи Лин заставила ее взглянуть, чтобы напомнить ей, вопрос, который она собиралась спросить, был проглочен. Вместо этого она спокойно улыбнулась и сказала Фен Дай: «Сегодня снег. Почему четвертая сестра не надела плащ перед выходом на улицу? Будьте осторожны, чтобы не простудиться».

«Старшая сестра, такая большая вещь случилась, но ты все еще можешь сидеть в своей комнате?» Фен Дай совершенно ненавидела выражение Бодхисаттвы Чэнь Юй. Найдя стул для себя, она села и уставилась на Чэнь Юй.

Чэнь Юй была ошеломлена ее неосторожными словами: «Что случилось?»

Фен Дай сказала с удивлением: «Может быть, старшая сестра не знает?»

Йи Лин нахмурилась и вскрикнула: «Сегодня снег, так что старшая молодая мисс была в усадьбе в течение всего времени. Она не выходила».

«Даже тогда должны быть слуги!» Фен Дай взглянула на Йи Лин и покачала головой: «Такая глупая слуга, как ты можешь не заботиться о своей хозяйке?»

Йи Лин почувствовала, как в ее животе разразился гнев, но она ничего не могла сказать. В конце концов, Чэнь Юй уже не была дочерью первой жены. Это заставило ее слуг также понизиться в должности.

Чэнь Юй не могла понять. Основываясь на том, что сказала Фен Дай, должно быть что-то случилось, поэтому она не могла не спросить смущенно: «Не обращай внимания на слуг. Что именно произошло?»

Фен Дай наклонилась и прислонила свое лицо к Чэнь Юй, их носы почти соприкоснулись. Чэнь Юй не привыкла к этому и собиралась вернуться, но она услышала, как Фен Дай сказала: «Фэн Юй Хэн заперлась с его высочество седьмым принцем в павильоне Тонг Шэн. Он уже там много дней».

Слуга, которая пришла с Фен Дай, не мог не подумать про себя: четвертая молодая мисс действительно является экспертом в манипулировании людьми. Она ясно сказала, что только сегодня утром седьмой принц вошел в усадьбу графской принцессы. Как четвертая молодая мисс могла изменить это на «Его Высочество седьмой принц уже много лет находится в павильоне Тонг Шэн»?

Однако эта ложь успешно заставила Чэнь Юй впасть в ярость. Она тут же встала и сердито посмотрела на нее. Ее голос был пронзительным: «Что ты сказала?»

Фен Дай подумала: «Очень хорошо», но она добавила еще немного: «В прошлый раз я сказала старшей сестре о неясной ситуации, когда Фэн Юй Хэн и его Высочество были вместе, и его Высочество получил ранения, но старшая сестра не верила. Но что теперь? Усадьба графской принцессы закрыла свои ворота для посетителей в течение многих дней. Даже дочь ремесленника Бай не могла войти; однако его Высочество могло свободно войти и выйти. О, это неправильно. Он вошел, но не вышел. Двое были заперты в поместье, но вы все еще не знаете, что они делают!»

«Верны ли эти слова?» Лицо Фэн Чэнь Юй стало зелёным.

«Конечно, это правда!» Фен Дай подтолкнула служанку рядом с ней: «Разве это не то, что вы лично видели? Быстро скажите старшей сестре».

Эта служанка не могла ничего сделать. Сжав зубы, она ответила: «Именно этот слуга лично увидела, что его Высочество седьмой принц входит в павильон Тонг Шэн». Однако она не сказала, в какой день он вошел.

«Как это могло случиться?» Чэнь Юй неосознанно пробормотала, когда ярость на ее лице стала все более выраженной. Тем не менее, Фэн Фен Дай продолжала подливать масло в огонь. «Вторая сестра действительно слишком возмутительна. Хотя она не живет в поместье Фэн, она все еще дочь семьи Фэн. Она все еще не замужем, но она осмеливается сделать такое. Если это распространится за пределы усадьбы, как мы должны выходить и смотреть людям в глаза? Более того, кто бы хотел обсуждать с ними брак?

Чэнь Юй почувствовала, что что-то внутри нее взорвалось. Независимо от того, обсуждался ли брак, это не то, о чем она заботилась. Репутация не имела значения. В настоящее время ее ум был полностью занят вопросом Сюань Тянь Хуа, находящегося в павильоне Тонг Шэн.

Такой человек фактически заперся внутри собственного двора Фэн Юй Хэн в течение многих дней. Фэн Юй Хэн, что именно она делала?

Фен Дай наблюдала, как лицо Чэнь Юй становилось все более искаженным, и ее сердце наполнялось большей радостью. Она не могла не добавить еще: «Оба были дочерьми первой жены, но когда старшая сестра была дочерью первой жены, насколько хорошо вы относились к нам с сестрами. С самого начала семья была счастлива. В то время мать все еще была здесь ... »

«Хватит!» Чэнь Юй закрыла глаза. С большим самообладанием ей едва удалось избежать нервного срыва перед Фен Дай: «Четвертая сестра, пришедшая сегодня рассказать мне о таких вещах, каковы твои намерения?»

Фен Дай встала и сказала: «Я просто не хочу, чтобы вторая сестра делала грязные дела и разрушала всю усадьбу Фэн, поэтому я пришла к старшей сестре за идеями. Что нам с этим делать?»

Фен Дай отметила, что нынешнее настроение Чэнь Юй было неустойчивым, поэтому она выдвинула этот долг перед ней. Чэнь Юй была в ярости, как и ожидалось. Даже не подумав, Чэнь Юй сказала: «У меня больше нет возможности поддержать вас, поэтому нам все равно нужно будет сказать бабушке».

Фен Дай кивнула: «Тогда старшая сестра, иди со мной во двор Шу Я!»

Йи Лин нахмурилась и слегка потянула за рукав Чэнь Юй. Разум Чэнь Юй немного пошатнулся. Она собиралась выйти, но остановилась. Подумав еще немного, она сказала: «Сегодня снег, и травма спины бабушки становится хуже, когда погода холоднее. Было бы лучше подождать, когда мы пойдем, чтобы поклониться матриарху завтра. Давай не будем мешать ей сегодня».

«Это тоже хорошо». Фен Дай не спорила с ней в течение дня или двух: «Пока старшая сестра помнит об этом, это хорошо. Тогда Фен Дай вернется сначала. Ах, старшая сестра, не беспокойтесь об этом слишком много. Даже Фэн Юй Хэн не посмела бы сделать что-нибудь чрезмерное средь бела дня».

Настроение, которое только что слегка успокоилось у Чэнь Юй, сразу же сразу взлетело. К счастью, Фен Дай ушла быстро, иначе, возможно, изменились и то, что было сказано.

Йи Лин лично отправила Фен Дай. Увидев, как она ушла, она торопливо отпрянула назад. Придя к Чэнь Юй, она искренне посоветовала ей: «Старшая молодая мисс, вы абсолютно не можете этого сделать! Игнорируя тот факт, действительно ли четвертая юная мисс сказала правду, вы не можете беспокоить вторую молодую мисс в это время. Если вторая юная мисс будет наказана, или если что-то случится, разве вы просто не потеряете два миллиона таэлей?»

Чэнь Юй была потрясена. Только тогда она отреагировала. Миллион таэлей был второстепенным делом, но она поняла мысли Йи Лин. Если что-то случилось с Фэн Юй Хэн, кто будет лечить ее?

«Ты права». Чэнь Юй издала длинный вздох и медленно села: «Я была почти ослеплена гневом этой девушки. Фэн Юй Хэн нельзя противоречить, по крайней мере, до тех пор, пока мое дело не будет разрешено. Она должна правильно действовать как дочь семьи Фэн первой жены, и с ней ничего не может случиться».

Хотя она сказала это, яростный взгляд на ее лице остался. Глядя на это, сердце Йи Лин было наполнено страхом.

На следующий день в полдень снег остановился, и все в поместье Фэн отправились во внутренний двор Шу Я, чтобы выразить свое почтение.

Матриарх уже была одета и была готова пойти в сад при поддержке бабушки Чжао. Увидев, что все подошли, она была немного ошеломлена.

«Что это? Сегодня все еще нет выступлений?» Она сказала это, оглядываясь снаружи: «Разве снег не остановился? Похоже, день будет довольно приятным, и не должно быть слишком холодно». Она сказала это, глядя на Хан Ши. Ее намерение состояло в том, чтобы Хан Ши что-то сказала. В конце концов, именно она привела труппу в поместье.

Хан Ши ничего не сказала. Вместо этого, это была Ан Ши: «Свекровь, четвертая юная мисс попросила, чтобы мы все пришли сюда. Она сказала, что ей есть что сказать».

Услышав это, выражение лица матриарха погрустнело. Интуиция подсказала ей, что Фэн Фен Дай ничего хорошего сказать не может. Она боялась, что сегодняшнее выступление будет отменено.

Она взглянула на Фен Дай и беспомощно попросила ее помочь ей. Затем она сказала: «Хорошо, вы все можете сесть». Глядя затем на Фен Дай, она спросила: «Что это?»

Фен Дай посмотрела на Чэнь Юй, прежде чем сказать: «Старшая сестра должна это сказать».

Чэнь Юй с любопытством посмотрела на нее: «Четвертая сестра позвала нас во внутренний двор Шу Я. Почему ты хочешь, чтобы я говорила?»

Она не спорила с Чэнь Юй. Вместо этого она сказала: «Последние несколько дней я не видела вторую сестру. Размышляя об этом, с тех пор, как отец покинул столицу, вторая сестра не пришла ни разу, верно?»

Матриарх увидела, что она снова подняла вопрос о Фэн Юй Хэн и не могла не чувствовать себя раздраженной: «Если что-то есть, говорите. Почему ты ходишь вокруг да около?»

Фен Дай выглядела огорченной: «Как это может быть тривиально? Внучка должна сказать бабушке что-то, что связано со второй сестрой».

Услышав, что это связано с Фэн Юй Хэн, все, кроме Хан Ши и Чэнь Юй, которые знали подробности, нахмурились. Ан Ши знала, что Фен Дай может вызвать некоторые проблемы, но, основываясь на ее положении, она действительно ничего не могла сказать. Вместо этого Сян Ронг сказала: «Вторая сестра была занята работой ее усадьбы. Она каждый день посылала служанку, чтобы поклониться бабушке. Она даже приносит лекарство, которое нужно бабушке. Четвертая сестра, что именно ты хочешь сказать?»

Слушая Сян Ронг, Фен Дай рассердилась, но, немного подумав, она снова улыбнулась. Она посмотрела на Сян Ронг и вдруг вспомнила вопрос: «Во время предыдущего банкета, разве третья сестра не получила одежду от его Высочества седьмого принца? Я все еще помню это. Третья сестра была очень красива. Его Высочество действительно позаботился о третьей сестре».

Сян Ронг не могла не покраснеть и опустила голову, услышав ее упоминание об этом.

Чэнь Юй скрежетала зубами, увидев это.

«Его Высочество седьмой принц такой человек. Его любят все обычные люди. То, что третья сестра соблазнилась, это обычное дело. Но ...» Она посмотрела на Чэнь Юй и увидела, что у нее все еще нет намерения говорить. Беспомощная, она могла только продолжать самостоятельно: «Но независимо от того, насколько велика личность, они не могут избежать злонамеренного соблазна!»

Сян Ронг была потрясена: «Четвертая сестра, что вы подразумеваете под этими словами?»

Фен Дай больше не ходила вокруг да около. Встав, она поклонилась матриарху и пожаловалась, сказав: «Бабушка, ворота усадьбы принцессы второй сестры закрыты для посетителей в течение многих дней. Кто-то даже лично видел, как дочь первой жены семьи Бай была выгнана; однако другой человек увидел, что его Высочество седьмой принц входит и выходит из усадьбы графской принцессы. Кроме того, его Высочество не вышел после входа. Уже прошло много дней!»

«Что?» Матриарх была очень удивлена: «Ты сказала, что его Высочество вошел в усадьбу графской принцессы несколько дней назад и не вышел?»

Фен Дай кивнула: «Правильно. Слуга внучки увидел это своими глазами. Старшая сестра тоже знает об этом».

Первоначально она думала, что Чэнь Юй кивнула, а затем пожаловалась на Фэн Юй Хэн.

Кто знал, что Чэнь Юй посмотрит на нее, явно смутившись. Невинно моргнув глазами, она спросила: «Я никогда не слышала такого, о чем говорила старшая сестра!»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 210**

Глава 210 – Сколько стоит репутация?

Фэн Фен Дай немедленно застыла, смотря на Чэнь Юй в недоумении, как будто она не узнавала эту старшую сестру.

Причина, по которой она выбрала Фэн Чэнь Юй, заключалась в том, что она рассчитывала на то, что Чэнь Юй отреагирует на все, что связано с седьмым принцем.

Но она не думала, что она полностью изменит свою песню после того, как она решительно согласится на это! Мало того, что Фэн Чэнь Юй не помогала ей и не жаловалась на Фэн Юй Хэн, она сказала еще несколько вещей матриарху: «Вторая сестра - принцесса графства, и она уже помолвлена с Его Высочеством девятым принцем. Она уже была очень близка с принцами, и это все знают. Даже если его Высочество седьмой принц вошел и вышел из усадьбы графской принцессы, это не новость».

Матриарх почувствовала, что Чэнь Юй была гораздо более разумной и быстро кивнула в знак одобрения: «Чэнь Юй права. Фен Дай, вместо того, чтобы проводить свои дни обучаясь правильным вещам, ты подглядываешь за своей второй сестрой?»

Фен Дай не беспокоилась о словах матриарха, о том, что она отклонилась от правильного пути. Вместо этого она яростно посмотрела на Фэн Чэнь Юй. Она до сих пор помнила, как она сознательно прыгнула в воду на дворцовом банкете. Это было из-за того, что она видела, как принц спас Сян Ронг и чувствовала тревогу в душе. Если она даже захотела прыгнуть в воду, почему она не возражала против отношений между Фэн Юй Хэн и седьмым принцем?

Фен Дай не могла понять.

«Вторая сестра всегда была уверена в своей работе. Это было так, как хвалил Император. У нее определенно есть причины для закрытия ворот усадьбы. Если бабушка беспокоится, мы можем отправить кого-нибудь, чтобы спросить, но слова четвертой сестры абсолютно не могут быть важны». Чэнь Юй была глубоко праведной, и ее слова заставили всех присутствующих кивнуть.

Фен Дай сердито огляделась и ненавидела от факт, что живот Хан Ши не смог сразу родить сына. Если бы Хан Ши стала главной женой усадьбы, и она стала бы дочерью первой жены, как люди могли бы так относиться к ней!

«Прошло столько дней, но она даже не появлялась на людях. Я рассказа об этом и ради второй сестры. Если ничего не произошло, тогда все в порядке. Даже если Фен Дай ошиблась в том, что ее слишком беспокоят неправильные причины, Фен Дай отправится ко второй сестре и извинится за ошибку. Но если что-то действительно произошло, то разве бабушка не выбросила бы жизнь второй сестры, несмотря на предупреждения Фен Дай?» Чем больше Фен Дай говорила, тем больше она чувствовала, что она была разумной. Она не могла не встать и сделать пару шагов: «Бабушка, независимо от того, права она или нет, это факт, что его Высочество вошел в усадьбу графской принцессы и не вышел. Если кто-то снаружи видел это и распространил эту новость, кто знает, что может случиться. Репутация второй сестры важна!»

Этим словам удалось заставить мозг матриарха начать думать. Независимо от того, что было сказано, если бы слух действительно был распространен, это не было бы хорошо для репутации Фэн Юй Хэн. Более того, если седьмой принц действительно вошел в усадьбу графской принцессы и не вышел, знал ли об этом девятый принц? Если бы он не знал, и если бы это стало известно ...

Матриарх испытала шок в ее сердце, у нее появилось плохое чувство. Глядя на Фен Дай и на других присутствующих, она долго размышляла. Наконец, она сказала бабушке Чжао: «Отправьте двух быстрых слуг в павильон Тонг Шэн. Они должны встретиться с А-Хэнг».

Бабушка Чжао кивнула и посмотрела на двух соседних слуг. Затем оба слуги выбежали.

Никто не говорил, пока они сидели и ждали. Так они прождали два часа. К тому времени, как вернулись два слуги, их десертные тарелки были полностью очищены.

«Вы видели вторую сестру?» Спросила Фен Дай.

Эти два слуги не ответили. Соблюдая правила, они вошли в комнату и сначала приветствовали матриарха. Только тогда один из них сказал: «Эти слуги отправились в маленькие лунные ворота во внутреннем дворе Лю, чтобы добраться до павильона Тонг Шэн, но нас остановили снаружи, и мы не смогли войти. Это была главная слуга Тонг Шэн, Цин Шуан, которая лично хранила часы. Она сказала, что у второй молодой мисс есть важное дело, о котором нужно сначала позаботиться, поэтому павильон Тонг Шэн закрыл свои ворота и отказывался от посетителей».

Услышав, что двое слуг не могут войти, матриарх все больше чувствовала, что что-то не так. «Тогда вы спросили о Его Высочестве седьмом принце? Он в павильоне Тонг Шэн?»

Слуги оба покачали головами: «Люди из павильона Тонг Шэн закрыли рот и не говорили об этом. Независимо от того, какой вопрос был задан, они только качали головами».

«И вы просто вернулись? Если вам не разрешили, вы можете пробиться! Просто скажите, что вы получили приказ от старшей мадам. Они осмеливаются отказать приказу старшей мадам?» Хан Ши почувствовала, что нужно поговорить о своей дочери, и она начала кричать на двух слуг: «Вы также много лет заботились о старшей мадам. Как вы не можете даже выполнить поручение?»

Эти два слуги даже не взглянули на Хан Ши. Вместо этого они столкнулись с матриархом и сказали: «Эти слуги были некомпетентны. Старшая мадам, пожалуйста, отложите наказание».

Бабушка Чжао быстро посоветовала: «Старшая мадам, это не их вина. Сторона второй молодой мисс очень строга с их правилами. Кроме того, вы должны знать, что испытывает вторая молодая мисс. Если она скажет, что никому нельзя входить, тогда даже муха не сможет залететь».

Матриарх, естественно, поняла это, поэтому она просто кивнула и промолчала.

Бабушка Чжао помахала двум слугам и заставила их уйти. Затем она посмотрела на всех и предложила матриарху: «Этот старый слуга видит, что вы тоже устали. Как насчет того, чтобы мы не смотрели выступление сегодня! Вы долго сидите, а ваша спина не может вынести этого».

Матриарх кивнула: «Все в порядке. Вы все можете пойти». Ее выражение было наполнено усталостью. У нее явно не было намерения держать их здесь.

Фен Дай увидела, что ее слова не достигли желаемого результата, и ее сердце было наполнено негодованием. Не чувствуя примирения, она еще раз сказала: «Бабушка позволит второй сестре действовать так дико и вызывающе? В будущем, когда она разрушит репутацию семьи Фэн, бабушка, пожалуйста, не жалейте».

«О чем ты говоришь?» Матриарх разозлилась. Внезапно хлопнув по столу, она не беспокоилась о своей спине. Подняв трость, она указала на Фен Дай и сказала: «Лицо семьи Фэн уже почти полностью потеряно благодаря тебе. Но у тебя все еще есть смелость, чтобы оскорбить вашу вторую сестру? Как может моя семья Фэн иметь такого ребенка, как ты? Если ты чувствуешь, что не можете продолжать жить в этой усадьбе, я не прочь отправить тебя в пригород. Или, может быть, я прогоню тебя из Да Шун, чтобы ты могла подумать о своих действиях. Думая об этом, даже если твой отец вернется, он тоже одобрит такое решение».

Фен Дай была потрясена, и ее маленькое лицо стало бледным. Наконец она, похоже, поняла, что она слишком озабочена. Матриарх по-прежнему была самой уважаемой фигурой этой семьи. Даже если ее отец был в поместье, ему все равно пришлось бы проявить немного уважения к ней. Как она могла потерять контроль и сказала такие вещи?

Она быстро поклонилась и поспешно сказала: «Внучка признает свои ошибки. Внучка не собиралась так говорить. Бабушка, пожалуйста, прости эту ошибку. Будет ли бабушка быть снисходительной к Фен Дай». Она абсолютно не могла быть отправлена из города. Ей было всего десять лет. Если ее снова отправят из поместья, тогда ее жизнь действительно будет разрушена.

Руки матриарха дрожали, когда она указала на нее. Это была внучка, которую ей не нравилось видеть больше всего. Она всегда чувствовала, что ее характер слишком похож на Чэнь Ши. Не говоря уже о ее нехватке мозга, у нее также было много плохих намерений. Но она также не могла по-настоящему послать Фен Дай в пригород. В конце концов, в этой усадьбе было слишком много потерянных детей. Старший сын был мертв, старшая дочь была потеряна, поэтому остальные дети были ценными. Они абсолютно не могли ошибаться.

Подумав об этом, она снова почувствовала что-то странное в отношении павильона Тонг Шэн. Она не могла не волноваться.

«У меня, естественно, есть планы по этому вопросу. Вы все уходите». Матриарх, наконец, сказала это, а также ответила Фен Дай.

Услышав это, Хан Ши и Фен Дай, наконец, остановились. Они поклонились, затем повернулись и ушли. Чэнь Юй тоже встала и попрощалась с матриархом; однако она сказала: «Чэнь Юй надеется, что вторая сестра определенно не сделает ничего неуместного. Даже если бабушка должна провести расследование, будьте осторожны. В конце концов, репутация второй сестры важна. Даже если это в нашей усадьбе, было бы лучше не позволять вещам распространяться».

Чэнь Юй редко заступалась за Фэн Юй Хэн. Кроме того, она казалась очень искренней. Сердце матриарха почувствовало облегчение, она сказала: «По крайней мере, у тебя есть сестра. Если бы все были похожи на Фен Дай ... Ах, прекрасно, что я не говорю об этом».

«Бабушка, позаботься о своем теле. Чэнь Юй уйдет». Она больше ничего не говорила. Поклонившись, она вышла из зала.

Ан Ши и Сян Ронг встали, но ничего не сказали. Они поклонились, а затем быстро ушли.

В зале осталась только Цзинь Чжэнь. Увидев, что все ушли, она подошла к матриарху и частично опустилась на колени перед ногами матриарха. Протянув вперед свои маленькие руки, она начала массировать ноги матриарха.

Матриарх больше всего любила, когда она массировала ее ноги, но она не забыла спросить ее: «Почему ты не смотришь выступление с ними?»

Цзинь Чжэнь покачала головой: «Эта наложница считает, что лучше всего посвятить это время старшей мадам».

Матриарх вспомнила упомянутый вопрос несколько дней назад и не могла не спросить ее: «Что Хан Ши действительно такая высокомерная?»

Цзинь Чжэнь опустила голову и показала скорбящее лицо, но она ничего не сказала.

«Хмф!» Матриарх сердито фыркнула. Чем больше Цзинь Чжэнь грустнела, тем больше она знала, что это правда. Она не могла не рассердиться: «Она действительно не соблюдает правила вообще, и она даже не взглянула на то, что у нее есть. Человек, взятый из борделя, действительно смеет сравнивать себя со слугой, воспитанной в моем поместье Фэн? Цзинь Чжэнь, тебе не нужно бояться. В следующий раз, когда она побеспокоит тебя, приходи и скажи мне. Я обязательно поддержу тебя».

Глаза Цзинь Чжэна загорелись. Она ждала этих слов и быстро опустилась на колени перед матриархом. Глубоко опустив голову, она со слезами на глазах сказала: «Цзинь Чжэнь благодарит старшую мадам за симпатию».

Отвернувшись, Мань Си слегка нахмурилась. Цзинь Чжэнь явно искала гору, на которую можно было опереться, и это заставило ее быть в неудобном положении. Одних второй молодой мисс и мастера не хватало. Она на самом деле искала защиты и у матриарха. Что именно она делала?

Наконец, они также покинули внутренний двор Шу Я. Мань Си не могла терпеть и прямо спросила Цзинь Чжэнь: «Что ты делаешь так близко к старшей мадам? Если что-то случится, вторая молодая мисс и хозяин поддержат вас. Есть ли необходимость выслужиться перед старшей мадам?»

Цзинь Чжэнь смотрела на землю. Не поднимая головы, она сказала: «Муж покинул столицу, а вторая молодая мисс живет далеко. Нет никакой гарантии, что случившееся в прошлый раз больше не повторится. Если вторая молодая мисс не сможет прийти нам на помощь, со старшей мадам, по крайней мере, нас не будут тревожить другие».

Когда она сказала это, Мань Си не смогла опровергнуть ее. Возвращаясь к тому, как они были издевались над ней в саду цветов, если матриарх была рядом, это было бы намного быстрее, чем отправить слугу в павильон Тонг Шэн, чтобы сообщить второй молодой мисс.

Думая так, она почувствовала, что Цзинь Чжэнь поступила очень разумно. Таким образом, она сказала: «Это так. Ты обдумала это верно». Но она не видела другого взгляда в глазах Цзинь Чжэнь.

Только после того, как все вышли из дворца Шу Я, матриарх с тревогой сказала бабушке Чжао: «За А-Хэнг нужно наблюдать. Абсолютно не позволяйте Фен Дай говорить об этом! Я не могу встать с постели, поэтому отправьте кого-нибудь, чтобы пойти посмотреть еще раз. Во всяком случае, подумайте о возможности встретиться с ней. Если это действительно не работает ... просто скажите, что я заболела, и попросите ее прийти посмотреть».

Бабушка Чжао быстро подчинилась и утешила матриарха: «Не волнуйся. Вторая молодая мисс - внимательный человек, который знает пределы того, что она может сказать. Она не сделает ничего неуместного».

«Я так надеюсь!»

Матриарх посылала волну за волной людей исследовать усадьбу Фэн Юй Хэн в течение двух дней. В последний день, когда павильон Тонг Шэн отказывал посетителям, Фен Дай, наконец, потеряла терпение.

С тех пор, как она узнала, что павильон Тонг Шэн будет закрыт на семь дней, она начала отсчитывать дни на своих пальцах. Теперь, когда наступил последний день, она определенно не могла позволить ему пройти мирно. В противном случае все ее усилия были бы потрачены впустую.

«Пей’ер». Она позвала свою личную служанку: «Приготовься, ты пойдешь со мной».

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 211**

Глава 211 – Ты поддержка, отправленная обезьянкой?

Услышав приказ Фен Дай, Пей’ер была поражена: «Куда же хочет пойти четвертая молодая мисс? Из поместья?»

Фен Дай кивнула: «Правильно».

«Но ...» Слуга была немного обеспокоена: «Если вы хотите выйти, сначала скажите что-нибудь старшей мадам».

Лицо Фен Дай показало некоторое раздражение: «Могу ли я выйти, если я не расскажу ей?»

«Но если вы не скажете ей, вам определенно не разрешат идти!»

Слова слуги были похожи на то, будто она облила Фен Дай холодной водой. Хотя Да Шун была очень снисходительна к тому, чтобы позволить девушкам выйти, но будучи кем-то из молодого поколения, она должна получить разрешение от главной жены. Кроме того, должна была быть веская причина покинуть усадьбу. Например, собирается управлять магазином или прогуляться с другими молодыми мисс. Если никакой надлежащей причины не может быть предоставлено, покинуть усадьбу невозможно.

Фен Дай знала, что если она захочет покинуть усадьбу, она определенно не сможет рассказать об этом матриарху. Добавив, что у Хан Ши не было магазинов, она не могла даже найти правильную причину. Некоторое время она стояла на месте и дышала от гнева.

«Как насчет того ... чтобы мы прокрались?» Пей’ер предложила: «В последние несколько дней исполнительская труппа не выступала. Размышляя об этом, их следует отправить из поместья. Если молодая мисс должна покинуть усадьбу, это может быть вероятным способом». Пей’ер всегда была самым полезным слугой Фэн Фен Дай. Она была очень энергичной, особенно, услышав, что у ее молодой мисс была другая злая идея, она еще более обрадовалась.

Услышав, как она это сказала, Фен Дай почувствовала, что это хорошая идея, и сразу направилась в сторону гостевого двора, где жила исполнительная труппа.

Пей’ер быстро последовала за ней и время от времени напоминала ей: «Молодая мисс должна быть осторожна. В конце концов, люди, охраняющие вход, узнают вас».

«Не волнуйся». Фен Дай шла очень быстро. Был уже почти полдень, и она боялась, что Фэн Юй Хэн рано выйдет из дома. Как только его Высочество седьмой принц уйдет, она больше не сможет продолжить свою игру. «Вы уверены, что его Высочество осталось?» Она волновалась и снова спросила Пей’ер.

Пей’ер кивнула, сказав: «Этот слуга уверен. В последние несколько дней я отправляла людей следить за павильоном Тонг Шэн. Независимо от того, был ли это двор Лю или главный вход, люди следили за всем. Его Высочество действительно не выходил».

«Основываясь на этом, эти двое были в усадьбе в течение как минимум трех дней». Фен Дай все больше и больше волновалась: «Даже если бы не было ничего важного, если слухи распространились бы, то сохранение репутации было довольно проблематичным. И что, если она принцесса графства? Если ее репутация разрушена, семья Фэн определенно не позволит ей легко отделяться, не говоря уже о том, сколько она пострадает!»

Двое прибыли в гостевой двор, где труппа жила во дворе в дальнем углу. Так как матриарх разозлилась за несколько дней до этого, Хан Ши наслаждалась пьесами только один день, прежде чем она перестала смело идти против нее. В конце концов, Ан Ши и Цзинь Чжэнь больше не ходили, а матриарх никогда не появлялась, поэтому было бы неразумно, если бы она сидела одна в саду, наблюдая за игрой.

Но труппа все еще не ушла, и они продолжали жить во дворе.

Когда прибыла Фен Дай, было несколько маленьких учеников-детей, которые стояли вместе, обсуждая что-то. Пей’ер прочистила горло при входе во двор, и дети сразу рассеялись, увидев людей. Затем они снова начали тренироваться.

Фен Дай взглянула на них и ничего не сказала, вместо этого направилась прямо в главную комнату. Однако у двери ее остановила молодая служанка: «Для чего пришла четвертая молодая мисс?»

Фен Дай была ошеломлена, узнав этого слугу, это была личная слуга Хан Ши, Хи Сян.

Она остановилась и посмотрела на Хи Сян, спрашивая: «Почему ты здесь?»

Хи Сян была немного обеспокоена, глядя на дверь. Ее выражение было нерешительным.

«Мать-наложница внутри?» Фен Дай немедленно отреагировала. Должно быть, внутри была Хан Ши, иначе эта слуга не появлялась бы здесь. «Что она здесь делает?» Не ожидая ответа слуги, Фен Дай протянула руку и открыла дверь.

Внутри комнаты Хан Ши сидела на центральном кресле. В одной руке она держала чашку чая, а в другой, она держала свой носовой платок и хихикала. Перед ней был очаровательный исполнитель, и он исполнял [Глаза Прекрасной Дамы].

Внезапное появление Фен Дай испугало их обоих. Хан Ши была еще более напугана, когда она внезапно встала, ее рука дрожала. Даже, несмотря на то, что чашка не упала, чай расплескался по ее руке.

«Четвертая молодая мисс?» Она увидела, что лицо Фен Дай было наполнено гневом, и ее сердце начало наполняться опасениями. Тем не менее, она все еще сохраняла улыбку на лице, говоря: «Почему ты пришла?»

«Если бы я не пришла, я боюсь, что бабушка перестала бы следить за Фэн Юй Хэн и вместо этого обратила внимание на наш двор». Фен Дай сердито отодвинула исполнителя: «Нонсенс!» Затем она протянула руку и схватила Хан Ши, «Вернись во внутренний двор. Если я увижу, что ты идешь в этом направлении, не обвиняй меня в том, что я предам отношения между матерью и дочерью. Кроме того…» Она указала на исполнителя: «Вы, ребята, немедленно упакуете свои вещи. Сегодня вы покинете усадьбу Фэн».

«Это ...» Исполнитель посмотрел на Хан Ши с надеждой в его глазах. В холодные зимние дни небольшая труппа, подобная их, надеялась, что сможет найти большую семью, чтобы играть для них всю зиму. Это было бы намного лучше, чем бороться на холодных улицах.

Хан Ши также попыталась посоветовать Фен Дай: «Разве ты не сказала мне, чтобы я не ходила в сад? Эта труппа была привезена, но не может выступать. Какая трата денег? Что такого в том, чтобы я просто посмотрела игру? Стоит ли выгонять этих людей?»

В это время Пей’ер наклонилась к уху Фен Дай и прошептала: «Придержи их. Возможно, в будущем их можно будет использовать».

Только тогда Фен Дай вспомнила причину, по которой она пришла сегодня. Яростно оглянувшись на Хан Ши, она сказала: «Я думаю, они могут остаться еще на несколько дней, но они должны кое-что сделать для меня ...»

Фэн Фен Дай переоделась в одежду исполнителей, чтобы покинуть усадьбу. Причина заключалась в том, что труппе не хватало реквизита, и нужно было выходить и приобретать некоторые.

Но как только она покинула усадьбу, в то время, когда потребовалось перевернуть угол, она оставила двух исполнителей. Взяв с собой только Пей’ер, она подошла к Южному дворцу.

Только когда они достигли входа в Южный дворец, Пей’ер осознала в шоке цель этой поездки. Она не могла не испугаться.

Ее молодая мисс была слишком смелой!

«Молодая мисс, может быть, это ... неуместно, верно?» Независимо от того, насколько этот слуга наслаждалась возиться со своим хозяином и причинять проблемы в усадьбе, когда она стояла перед Южным дворцом, где проживало божество, которого нельзя было тревожить, ее ноги начали дрожать.

Но Фен Дай была смелой и даже немного взволнованной. «Нет ничего неуместного. Пойдем со мной!» Она смело пошла вперед и хотела броситься в Южный дворец.

К сожалению, как только она вышла на лестницу, ее остановила императорская гвардия. Указывая на свое копье, он громко сказал: «Остановитесь!»

Фен Дай была шокирована, но ее лицо оставалось спокойным, она громко сказала: «Я - четвертая юная мисс семьи Фэн, и мне нужно встретиться с его Высочеством принцем Юй».

«Его Высочество не принимает посетителей!» Страж ответил откровенно и не произнес больше ни слова.

Фен Дай топала ногами: «Разве ты не понял, что я сказала? Я четвертая молодая мисс семьи Фэн! Семья Фэн! Это семья Фэн, которая помолвлена на вашем дворце. Мы все связаны, и мне есть что сообщить. Как он не может встретиться со мной?»

Двое стражников даже не посмотрели на нее, просто покачав головами: «Помимо второй молодой мисс семьи Фэн, которая может свободно войти во дворец, никто другой не имеет права встречаться с Его Высочеством. Молодая мисс, пожалуйста, вернитесь!»

Увидев, что они были настолько решительными, Фэн Фен Дай подумала, что больше нет необходимости тратить слова здесь. Подняв голову, она закричала из верхней части ее легких к дворцу «Ваше высочество! Что-то случилось с твоей будущей принцессой, и тебе все равно? Что-то случилось в усадьбе графской принцессы, и вам действительно все равно?»

Некоторое время она кричала, наконец, из ворот вышла женщина. Фен Дай оглянулась и увидела, что это кто-то знакомый «Леди Чжоу! Вы, леди Чжоу?»

Старшая леди подошла и подняла руку. Затем оба охранника опустили копья.

Фен Дай собиралась пройти через ворота, но ее остановила леди Чжоу: «Ты сказала, что ты четвертая молодая мисс семьи Фэн?»

Фен Дай кивнула: «Правильно. Я действительно четвертая молодая мисс семьи Фэн. Меня зовут Фэн Фен Дай. Мы встретились летом, когда мадам приехала в поместье Фэн, чтобы доставить подарки в честь обручения».

Леди Чжоу подняла глаза, чтобы взглянуть на Фен Дай, но улыбнулась и покачала головой: «В поместье Фэн много людей. Возможно, я и приходила, но я не помню, кто есть кто. Более того, я отправилась в тот день, чтобы доставить подарки для помолвки второй молодой мисс Фэн. Почему я должна была запоминать, кто такая четвертая молодая мисс?» Она сказала это, осматривая Фен Дай и не могла не покачать головой: «Премьер-министр Фэн является официальным чиновником нынешнего суда. Как его дочь могла быть одета как исполнитель? Вы не будете лгать, что связаны с чиновником, верно?»

«Как это может быть!» Фен Дай начала нервничать: «Я действительно четвертая молодая мисс семьи Фэн. Как мадам не помнит эту одежду ... Ах, это потому, что я спешила покинуть усадьбу, чтобы сказать что-то срочное для его Высочества. Таким образом, я могла только одеваться так. Мадам, не сомневайтесь в моей личности. Встретив его высочество, он, естественно, узнает меня».

«Его Высочество не принимает посетителей». Леди Чжоу сказала ей: «Очень мало людей могут прийти в Южный дворец без предварительного предупреждения. Вторая молодая мисс семьи Фэн, естественно, одна из них, но не вы. Пожалуйста, вернись».

После того, как леди Чжоу закончила говорить, она собиралась развернуться и вернуться внутрь. Фен Дай смутилась и поспешила сказать: «Фэн Юй Хэн и его Высочество седьмой принц уже много дней находятся в павильоне Тонг Шэн. Неужели его Высочество девятый принц не против? Ворота в усадьбу графской принцессы были закрыты, и даже муха не может влететь. Мадам, скажите мне, что могут делать эти двое? Его Высочество - такое почетное существо, как он мог страдать от таких обид?»

Леди Чжоу обернулась и нахмурилась. Она всегда понимала битвы между дочерьми первой жены и дочками наложниц в больших домашних хозяйствах, но она никогда не думала, что дети семьи Фэн на самом деле были такими злобными. Они могут даже выступить и придумать такие истории.

«Молодая мисс, ты должна тщательно подумать, прежде чем говорить!» Она говорила с холодным выражением, и ее голос был наполнен гневом.

Однако Фен Дай продолжила: «Я думала тщательно и думала об этом много дней. Сегодня я не могла терпеть. Я больше не могла игнорировать свою совесть. Если бы я не сказала его Высочеству девятому принцу об этом вопросе, как бы он ни был несчастен! Я не могу позволить другим плохо говорить о его Высочестве за его спиной».

Леди Чжоу криво улыбнулась: «В этом случае я благодарю молодую мисс от имени Его Высочества. Но молодая мисс, есть ли у вас какие-либо доказательства вашей истории о второй молодой мисс семьи Фэн и его Высочестве седьмом принце?» В ее словах было ясно, что она не признала Фен Дай членом семьи Фэн. Она только спросила: «Даже если есть доказательства, как это принесет вам пользу?»

У Фен Дай было выражение суровой праведности: «Нет никакой пользы. На самом деле, есть вероятность, что я буду страдать вместе со второй сестрой. Но я не могу привыкнуть видеть как его Высочество девятого принца обманывают другие. Фэн Юй Хэн действительно могла сделать такую презренную вещь, поэтому она должна быть готова, что ее разоблачат. Мадам, я делаю все это ради его благословения».

Леди Чжоу подумала, какая польза для его Высочества. Затем она посмотрела на Фен Дай. Она действительно не хотела позволять ей продолжать кричать перед входом во дворец. Таким образом, она подошла и сообщила императорской гвардии: «Идите, приготовьте карету. Я поеду в поместье Фэн с этой молодой мисс».

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 212**

Глава 212 – Вы двое одинаковы

Когда леди Чжоу прибыла, охранник Фэн дал объяснение экономке Хи Чжун: «Они действительно были одеты как исполнители. Этот внимательно посмотрел на них».

Хи Чжун сердито топнула ногами: «Идиот! Какой смысл смотреть только на их одежду? Вы не узнаете их лица? Четвертая молодая мисс вышла так давно, но она все еще не вернулась. Как это может расследовать старшая мадам?»

У Хи Чжун было горькое выражение, так как четвертая юная мисс нарядилась в качестве исполнителя и покинула поместье. Ее тоже заметила старшая молодая мисс, которая блуждала по двору. Хотя она не смогла четко разглядеть, четвертая молодая мисс в настоящее время не в усадьбе. Старшая молодая мисс уже отправилась сообщать матриарху, так как это могло быть хорошо?»

Пока экономка отчаянно бегала по кругу, охранник, которого ругали, повернул голову и увидел, что карета остановилась перед входом усадьбы. Из экипажа вышли два человека, один из которых был очень знаком. Хорошо выглядящая, если бы это была не четвертая юная мисс семьи Фэн, то кто еще это может быть?

«Четвертая молодая мисс вернулась!» Он протянул руку и указал: «Хозяйка, смотри. Четвертая молодая мисс или нет?»

Хи Чжун оглянулась, и, конечно же, Фэн Фен Дай вышла из экипажа, нося одежду для исполнителей. Рядом с ней была мадам с ненормальной аурой. Это закончилось тем, что Хи Чжун испытала большой страх! Она была экономкой, поэтому она отлично понимала людей. С тех пор, как леди Чжоу приехала в поместье Фэн, чтобы доставить обручальные подарки, она тщательно запомнила ее. Она никогда не думала, что леди Чжоу снова появится. На этот раз она была на самом деле с четвертой молодой мисс!»

Хи Чжун изначально вздохнула с облегчением, что Фен Дай вернулась в поместье, но прежде чем она смогла полностью расслабиться, леди Чжоу заставила ее снова напрячься.

Она быстро пошла вперед и поклонилась леди Чжоу: «Этот скромный человек уважает мадам».

Леди Чжоу взглянула на Хи Чжун, затем указала на Фэн Фен Дай, сказав: «Эта девушка говорит, что она четвертая молодая мисс семьи Фэн. Вы ее узнаете?»

Хи Чжун взглянула на Фен Дай и кивнула: «Отвечая мадам, это действительно четвертая молодая мисс. Это верно».

Леди Чжоу холодно фыркнула: «Люди семьи Фэн действительно интригуют. Когда молодые мисс из других семей выходят, они делают все возможное, чтобы хорошо выглядеть. Однако молодые мисс семьи Фэн выходят просто так. Это действительно странно». Она сказала это, входя в поместье: «Теперь, когда премьер-министра Фэн нет в столице, кто здесь главный?»

Хи Чжун быстро последовала за ней и послушно ответила: «Это старшая мадам. Мадам, пожалуйста, следуйте за этим простым человеком, чтобы присесть в главном зале. Этот скромный пошлет кого-нибудь, чтобы пригласить старшую мадам».

«Ун». Леди Чжоу ничего не сказала и последовала за Хи Чжуном в главный зал дворца Пиона. Позади них охранник бежал к двору Шу Я.

Когда они подошли к дворцу Пиона, Фен Дай тихо спросила у слуги: «А вторая сестра пришла сегодня в поместье?»

Этот слуга покачала головой: «Отвечая четвертой молодой мисс, она этого не сделала».

Фен Дай взволнованно изогнула уголки ее губ и махнула рукой: «Можешь идти». Фэн Юй Хэн все еще не выходила. Это была действительно хорошая новость.

Леди Чжоу села прямо в кресло для гостей, а слуга налила какой-то качественный чай. Хи Чжун также специально приказал, чтобы угольная жаровня была помещена в центр зала. Затем она объяснила леди Чжоу: «В последние несколько дней спина старшей мадам была повреждена, поэтому ее движения немного медленные. Мы попросим мадам подождать еще немного дольше».

Леди Чжоу кивнула: «Не спешите».

Однако, даже если она не спеша, матриарх была в пути. За последние несколько дней она уже беспокоилась о том, что касается Фэн Юй Хэн. Теперь, в критический момент, лично приехала леди Чжоу из Южного дворца. Это заставило ее думать в плохом направлении, несмотря ни на что.

Сидя в кресле и мчась к дворцу Пиона, она спросила бабушку Чжао: «Скажите, леди Чжоу не должна была нас осуждать, правда? А-Хэнг и его Высочество седьмой принц, действительно ...»

«Как это могло быть возможно». Бабушка Чжао не верила, что всегда внимательная Фэн Юй Хэн могла бы так поступить. Затем она добавила: «Даже если вы не верите во вторую юную мисс, вы должны верить в Его Высочество седьмого принца, верно? Как мог такой человек сделать что-то подобное? Если бы этот слух был распространен, возможно, никто в мире не поверил бы этому».

«Это также верно». Матриарх почувствовала, что слова бабушки Чжао были очень логичными. Думая немного о личности Сюань Тянь Хуа, ее сердце начало успокаиваться. Но она все еще беспокоилась о том, что леди Чжоу пришла в поместье: «Почему именно она пришла в нашу усадьбу?» Она сказала это, глядя на Чэнь Юй. Только тогда она вспомнила, что, когда слуга пришел сообщить о приходе леди Чжоу, Чэнь Юй только что вошла во двор. У нее даже не было шанса поговорить с Чэнь Юй, поскольку она поспешно металась. «Чэнь Юй». Наконец, найдя возможность поговорить, она спросила: «У тебя было что-то, что нужно было увидеть?»

Чэнь Юй первоначально отправилась к матриарху, чтобы сообщить о том, что Фен Дай покидает усадьбу. Теперь она говорила с грустным выраженным: «Внучка сегодня блуждала и просто пришла на передний двор. Там я увидела трех человек, готовых выйти. Они были одеты в одежду исполнителей и сказали, что им не хватает реквизита для их пьесы, поэтому они собираются купить их. Но одна из трех действительно очень похожа на четвертую сестру. Внучка была озадачена, но они ушли в спешке, и неудобно было преследовать их. После этого внучка отправилась во двор четвертой сестры и увидела, что ее там нет. Только тогда я пришла сказать бабушке. Разве четвертая сестра сказала бабушке, прежде чем покинуть усадьбу? Если нет, надеюсь, ничего не произошло!»

«Фен Дай покинула поместье?» Глаза матриарха загорелись: «Почему я не знала?»

Охранник, который следовал за ними, наконец, нашел возможность поговорить: «Отвечая старшей мадам, четвертая молодая мисс действительно покинула поместье с группой исполнителей».

«Как хлопотно!» Матриарх рассердилась: «Как ты делаешь свою работу? Четвёртая молодая мисс покинула эту усадьбу, почему ты не остановил ее?»

Охранник опустился на колени, но матриарх поспешила встретить леди Чжоу. Как они могли остановиться. После того, как он опустился на колени, он увидел, что хозяин не стал его ждать, поэтому он быстро встал и побежал к матриарху и поспешно сказал: «Это была вся эта ошибка слуги за то, что он пренебрежителен. Старшая мадам, пожалуйста, отложите свое наказание. Но в то время четвертая молодая мисс была одета точно так же, как и другие исполнители, и этот слуга действительно не узнал ее!»

В это время Чэнь Юй тщательно обдумывала этот вопрос. Затем она сразу поняла ситуацию и не могла не сказать: «Бабушка, как раз сейчас, когда внучка отправилась во внутренний двор Шу Я, этот охранник только что прибыл. Внучка увидела, что он сказал служанке дворца Шу Я, что прибыла леди Чжоу».

«Да». Охранник кивнул: «Самая старшая молодая мисс говорит правду. Этот слуга и экономка. Он встретил леди Чжоу в поместье вместе, также ... также леди Чжоу прибыла вместе с четвертой молодой мисс».

«Что?» Матриарх была ошеломлена: «Почему Фен Дай была вместе с леди Чжоу?» Чем больше она слышала, тем больше она торопила людей, несущих ее: «Быстрее, идите немного быстрее. Мы абсолютно не можем допустить, чтобы этот благородный человек слишком долго ждал».

Слуги, несущие ее, увеличили свой темп. В то время, когда гостья выпила половину чашки чая, матриарх уже достигла двора Пиона.

Фен Дай стояла у входа. Увидев, как матриарх входит, она быстро отправилась поприветствовать ее. Но прежде чем она смогла выступить, матриарх подняла трость и ударила по спине Фен Дай. Этот удар заставил Фен Дай вскрикнуть от боли.

«У тебя все еще есть смелость кричать!» Матриарх дрожала от гнева, но она не смела кричать слишком громко, опасаясь, что эта леди Чжоу услышит. Она могла только понизить голос и отругать ее: «Это ты пригласила леди Чжоу в поместье? Несмотря на свой юный возраст, какое сердце ты скрываешь?»

Фен Дай проснулась от боли. Фен Дай закричала на матриарха: «Это доброе сердце! Я также обеспокоена тем, что что-то случилось со второй сестрой, и Юй Дворец возложил вину на семью Фэн. Бабушка, вы не всегда можете быть настолько предвзяты ко второй сестре и не заботиться об остальных сестрах!»

Она сказала это, глядя на Чэнь Юй, надеясь, что Чэнь Юй поддержит ее. Но Чэнь Юй не понимала ее умоляющего взгляда, вместо этого сказала: «Четвертая сестра, ты слишком повиновалась в этом вопросе».

На самом деле Чэнь Юй ненавидела Фэн Фен Дай до смерти.

При нормальных обстоятельствах, она определенно работала вместе с Фен Дай, чтобы напасть на Фэн Юй Хэн, но она действительно боялась, что что-то пойдет не так с Фэн Юй Хэн в настоящее время. Только с Фэн Юй Хэн, мирно проживающей ее жизнь, ее вопрос будет благополучно разрешен. Если что-то случилось с Фэн Юй Хэн, то, что ей делать? Эта Фэн Фен Дай не решила начать атаку раньше или позже, вместо этого она выбрала этот критический момент. Как она могла не рассердиться.

«Бабушка, нам нужно идти быстро». Чэнь Юй беспомощно поспешила к матриарху: «Не заставляйте леди Чжоу ждать».

Матриарх быстро подняла руку и заставила слугу опустить ее.

Прибыв в главный зал дворца Пиона, и увидев, что леди Чжоу сидела на гостевом месте, матриарх была в панике и вышла из своего кресла при поддержке бабушки Чжао. В то время как ее спина могла справляться с сидением, изгиб был чрезвычайно трудным, так как матриарх хотела поклониться.

Леди Чжоу увидела, что матриарх Фэн не притворяется и помахала рукой: «У старшей мадам хроническая болезнь, поэтому нет необходимости в вежливости. Присядьте».

«Большое спасибо, мадам». Лицо матриарха показало благодарность. С помощью бабушки Чжао она сидела на главном сиденье, но она не забывала спросить о важных вопросах: «Могу ли я узнать, есть ли причина, по которой приехала госпожа?»

Леди Чжоу взглянула на Фэн Фен Дай, которая вернулась в главный зал с матриархом Фэн. Смущенная, она сказала: «Разве это не семья Фэн, которая отправила четвертую юную мисс в Южный дворец, чтобы пригласить эту старую?»

Фэн Фен Дай дрожала. Эти слова показали ей, что леди Чжоу была тем же самым человеком, что и Фэн Юй Хэн.

Но ее поездка в Южный дворец была правдой, и она скрылась там тайно. Теперь она стояла перед матриархом, и ей нечего было сказать.

Видя, как Фен Дай молча опустил голову, матриарх использовала свою трость, чтобы яростно хлопнуть по земле, громко говоря: «Шевелись!»

Фен Дай опустилась на колени, но она продолжала говорить о делах в павильоне Тонг Шэн, не желая отпускать ее: «Бабушка, Фен Дай тоже делает это на благо второй сестры. Если бы этот вопрос стал бы известен посторонним, все было бы иначе!»

Леди Чжоу посмотрела на четвертую юную мисс семьи Фэн, ее взгляд становился все более и более презрительным. Раньше она знала только о чрезвычайном беспокойстве матери, и она слышала, что старшая дочь не была тем, с кем легко справиться. Теперь она увидела, что усадьба Фэн действительно была логовом волков. Даже десятилетняя девочка была искусна в интригах. У их будущей принцессы Юй была тяжелая жизнь!

«Старшая мадам, о чем именно вы говорите? Не могли бы вы устранить эту путаницу? Кажется, это связано с нашей будущей принцессой?»

«Это ...» Услышав, что леди Чжоу начинает расспрашивать, матриарх не знала, как отреагировать некоторое время.

Однако Фен Дай ответила первая: «Это то, о чем я говорила вам во дворце! Вторая сестра и его Высочество седьмой принц находятся в павильоне Тонг Шэн в течение многих дней, и его Высочество не выходил».

«Фен Дай!» Сердце матриарха дрожало. Эта девушка была настолько смелой, что она решилась сообщить об этом Южному дворцу. Она обнаружила, что усадьба Фэн была слишком спокойной, и она хотела найти способ создать неприятности? «Перестаньте нести вздор!»

«Это не вздор!» Фен Дай настояла на этом решительно: «Это видели многие пары глаз. Как Фен Дай может говорить глупости?»

«Леди Чжоу». Матриарх быстро объяснила: «Этот маленький ребенок необоснован. Пожалуйста, не слушай ее вздор. Я определенно накажу ее позже. Если это не хорошо, мы также можем отправить ее из поместья Фэн. Я абсолютно не позволю ей разрушить репутацию А-Хэнг».

«Твоя семья Фэн запятнала репутацию принцессы!» Леди Чжоу вдруг рассердилась и вдруг хлопнула по столу, из-за чего чай на столе слегка подпрыгнул. «Принцесса в усадьбе лечит ноги принца Юй. Его Высочество седьмой принц принес послание от Его Величества в усадьбу графской принцессы. Как получилось, что, когда это дошло до семьи Фэн, появился слух, что его Высочество седьмой принц и принцесса Юй имеют сексуальные отношения?»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 213**

Глава 213 – Как это могло произойти?

Шлепок.

Трость матриарха упала на землю.

Чэнь Юй вздохнула с облегчением и сказала: «Я сказала это раньше. Вторая сестра - это не тот человек».

«Это ... Это имперское намерение его величества?» Матриарх была ошеломлена, глядя на леди Чжоу.

Фен Дай также была ошеломлена и подсознательно сказала: «Как, как это могло быть?»

«Хм?» Леди Чжоу посмотрела на нее холодными глазами: «Четвертая молодая мисс, что означают эти слова? Неужели вы действительно считали, что было бы лучше, если бы это было так, как вы сказали? Старшая мадам Фэн, какие сердца у молодых мисс вашей усадьбы?»

Матриарх не знала, какое сердце было у Фен Дай. Даже если она что-то и знала, она не смела сказать это леди Чжоу, поэтому она могла только извиниться: «Это все недоразумение, недоразумение. Мадам, пожалуйста, простите меня!» Когда она это говорила, она посмотрела на Фен Дай: «Почему ты все еще не попросила прощения у леди Чжоу!»

Фен Дай уже поняла, что стоит сделать шаг назад. Фэн Юй Хэн всегда относилась к ней как к необоснованному маленькому ребенку. Сама она не обладала аналитическими способностями, но у нее все еще было ревнивое сердце, и она любила причинять проблемы. Только из-за этого возникла такая путаная ситуация».

Она поклонилась леди Чжоу: «Фен Дай ошиблась. Это была Фен Дай, которая вызвала беспокойство у второй сестры». Но ее сердце все еще не хотело это принимать, но ее внимание было привлечено к Сюань Тянь Мину, когда его ноги лечили в павильоне Тонг Шэн, и она не могла не спросить: «Могу ли я спросить, успешно ли были вылечены ноги девятого принца?»

Когда она сказала это, она посмотрела на леди Чжоу, ее глаза были полны ожиданий. Ее взгляд был наполнен нескрываемой заботой, из-за чего выражение леди Чжоу стало еще мрачнее.

«Заткни рот!» Матриарх хотела задушить Фен Дай до смерти, но леди Чжоу присутствовала, поэтому она не могла. Некоторое время она была настолько злой, что не сделала то, что ей следовало делать.

Вместо этого это была бабушка Чжао, которая напомнила ей со стороны: «Старшая мадам, прошло несколько дней с тех пор, как его Высочество пошел лечить ноги. Как насчет того, чтобы мы пошли с леди Чжоу, чтобы посмотреть».

«Да, да, да». Матриарх неоднократно соглашалась: «Леди Чжоу, как насчет того, чтобы мы пошли в павильон Тонг Шэн вместе, чтобы посмотреть! Я действительно не знала, что его Высочество девятый принц был в павильоне Тонг Шэн все время, иначе я бы пошла поклониться ему гораздо раньше».

Леди Чжоу издалека вздохнула: «Забудьте об этом. Причина, по которой мы не говорили вам, состоит в том, что мы опасались, что вы привлечете слишком много людей. Травмы нуждаются в отдыхе, а принцессе также нужна спокойная среда для медицины. Вот почему его Величество послал его Высочество принца Чун для компании. Вы действительно растратили усилия его величества». Она сказала это, глядя на Фен Дай, затем продолжила: «Старшая мадам Фэн, необоснованная догадка, сделанная четвертой молодой мисс усадьбы, может испортить репутацию, как его Высочества, так и принцессы. Этот старый вернется и позаботится о слухах снаружи, и я надеюсь, что семья Фэн сможет правильно успокоить чувства четвертой молодой мисс. Было бы лучше не позволять ей причинять больше неприятностей».

Матриарх быстро подчинилась: «Определенно, определенно». Затем она сообщила слугам: «Быстро, направляйтесь к павильону Тонг Шэн». Подумав еще немного, она добавила: «Пройдите через главный вход. Просто скажи, что прибыла леди Чжоу из Южного дворца!»

Леди Чжоу ничего не сказала. Вставая, она вышла из зала. Матриарх вытерла пот и вернулась к своему трону с помощью слуг. Проведя слуг, она последовала за ней.

Фен Дай и Чэнь Юй следовали за ними. Фен Дай, похоже, с нетерпением ждала этого. Хотя ее попытка нанести вред Фэн Юй Хэн потерпела неудачу, она почувствовала, что что-то хорошее произошло от ее несчастий, поскольку она могла увидеть Сюань Тянь Мина. Для нее это было хорошо.

Группа прибыла к входу в усадьбу графской принцессы, и охранник павильона Тонг Шэн немедленно вмешался, чтобы сообщить. Они получили приказ держать ворота закрытыми и отказывать посетителям, но было три типа людей, которые не были отвергнуты. Один из них - люди из дворца Юй. Во-вторых, люди из дворца Чун. Третьи были люди из императорского дворца. Если кто-то из Южного дворца пришел, им пришлось зайти и сообщить.

Вскоре после этого Ван Чуан и Хуан Цюань пришли с Цин Юй и Цин Шуан. Они открыли ворота и поприветствовали леди Чжоу: «Этот слуга отдает честь мадам».

Леди Чжоу посмотрела на четырех слуг, затем кивнула: «Вы все можете подняться». Затем она сделала пару шагов вперед: «Семь дней подходит к концу. Даже если бы люди из семьи Фэн не пришли сегодня во Дворец Юй, этот старый пришел бы в усадьбу графской принцессы».

Ван Чуан взглянула на Фен Дай, затем сказала: «Мадам права». Когда она сказала это, она привела всех в усадьбу графской принцессы.

Фен Дай огляделась во время прогулки. Это был ее первый вход в павильон Тонг Шэн от главного входа. Для нее все было новым и свежим. Ей особенно понравилось, что она собирается увидеть Сюань Тянь Мина. Просто мысли об этом заставляли ее сердце биться быстрее.

Матриарх увидела, что слуги павильона Тонг Шэн были спокойны, и ее сердце окончательно расслабилось. Но когда она подумала о том, что сделала Фен Дай, она нахмурила брови и сказала бабушке Чжао: «Напомни мне, когда Цзинь Юань вернется, я должна обсудить с ним, может ли Фен Дай остаться в усадьбе».

Бабушка Чжао признала это и больше ничего не сказала; однако она знала, что у поместья Фэн не было много представителей молодого поколения. Она боялась, что мастер не захочет прогнать ее.

Когда все прибыли во внутренний двор Фэн Юй Хэн, они увидели седьмого принца Сюань Тянь Хуа, сидящего за каменным столом во дворе. На его стороне были два евнуха. Яо Ши принесла чай, который она приготовила лично.

Леди Чжоу быстро пошла вперед и приветствовала Сюань Тянь Хуа: «Этот старший слуга приветствует его Высочество принца Чун».

Сюань Тянь Хуа оглянулся, его лицо все еще было озарено обычной доброй улыбкой: «Леди Чжоу, нет необходимости в вежливости».

Яо Ши также пошла вперед, чтобы воздать должное, а леди Чжоу была очень вежливой, лично обращаясь к ней: «Мадам, нет необходимости в дополнительной вежливости. Вы и я - обе благородные дамы первого ранга. Этот старый не может принять вашу любезность».

«Леди Чжоу слишком скромна. В то время отец все еще был в столице, он часто упоминал леди Чжоу. Цянь Роу - младше, поэтому вы заслуживаете вежливости». Яо Ши не возражала против этого препятствия и завершила приветствие. Это заставило леди Чжоу быть чрезвычайно тронутой.

«Прошло много лет с тех пор, как этот старый последний раз видел божественного доктора Яо». Упоминая Яо Сианя, леди Чжоу глубоко вздохнула.

Сюань Тянь Хуа прервал эту тему и сказал: «Леди Чжоу приехала в идеальное время. Младшая сестра лечила травму ноги Мингера и сказала, что это займет семь дней. Сегодня день, когда она закончит. Как насчет того, чтобы посидеть некоторое время и подождать. Размышляя об этом, они должны скоро выйти».

Леди Чжоу кивнула: «Хорошо». Затем она села с Сюань Тянь Хуа с помощью Яо Ши.

Матриарх Фэн все еще сидела на своем троне, и никто не обращал на нее никакого внимания. Яо Ши даже не приветствовала ее, и она не разговаривала с ней. Яо Ши только сосредоточилась на помощи леди Чжоу, которая оставила ее в стороне с чувством стыда.

Она почувствовала некоторый гнев, но когда она подумала об этом немного больше, Яо Ши больше не имела никакого отношения к семье Фэн. Она также была благородной дамой первого ранга. Даже леди Чжоу сказала, что не может принять ее любезность, поэтому кем она должна быть, чтобы Яо Ши проявила инициативу, приветствуя ее.

Размышляя об этом, в очень знакомой манере, она быстро сказала: «Давайте также посидим и подождем».

Только тогда слуги, несущие трон, положили его. Слуга из павильона Тонг Шэн вручил матриарху чашку чая, но после этого никто не обратил на нее никакого внимания.

Чэнь Юй стояла рядом с матриархом и думала о том, как она придет сюда, чтобы попросить Фэн Юй Хэн помочь ей. Она только надеялась, что не будет никакой суеты.

Думая об этом, она не могла не взглянуть на Фэн Фен Дай. Выучив этот урок, она должна была помнить, что кто-то мог следить за ней. Она абсолютно не могла допустить, чтобы что-то пошло не так.

Люди во дворе сидели или стояли, в терпеливом ожидании. Двери в хранилище для хранения лекарств Фэн Юй Хэн были плотно закрыты, и два охранника из дворца Юй стояли на страже снаружи. Фэн Фен Дай подошла к нему, надеясь взглянуть внутрь; однако, прежде чем она смогла приблизиться, ее остановили два копья.

Она не решилась сделать еще один шаг вперед из страха и могла только послушно подчиниться матриарху. Матриарх, однако, холодно смотрела на нее, заставляя сердце Фен Дай быстро биться от страха.

Примерно через час дверь в комнату хранения лекарств, наконец, открылась. Двое охранников перед дверью стояли сбоку, открывая путь. Можно было увидеть двух человек, один мужчина и одна женщина. Одна толкала инвалидное кресло, а другой сидел в этом кресле. Тот, кто сидел в инвалидном кресле носил золотую маску, закрывающую лицо. У одного, находящегося в инвалидном кресле, было мрачное выражение. Атмосфера была подавленной в тот момент, когда они появились.

Сюань Тянь Хуа первым поднялся и прошел вперед, однако, он ничего не спросил.

Фэн Юй Хэн подтолкнула Сюань Тянь Мина к леди Чжоу и некоторое время смотрела на нее, прежде чем слегка сказал: «А-Хэнг некомпетентна и не может вылечить его высочество».

Леди Чжоу была ошеломлена, и на ее лице появилось недоверие, но она сразу поняла. Однако когда она говорила, ее голос был наполнен сожалением и беспомощностью: «Как это могло случиться?»

Фэн Юй Хэн стала еще более подавленной и опустила голову, сказав: «А-Хэнг завтра отправится во дворец, чтобы попросить прощения у отца Императора».

Все в поместье Фэн были потрясены. Фэн Чэнь Юй пробормотала подсознательно: «Разве она не божественный доктор? Как она не могла излечить его?»

Сюань Тянь Хуа долго смотрел на Сюань Тянь Мина, прежде чем сказать: «Все в порядке. Будет еще один шанс».

Матриарх Фэн наблюдала, как леди Чжоу покачала головой и вдруг почувствовала холод в ее сердце. Она не знала, почему, но внезапно ей показалось, что случилось что-то ужасное.

В это время Сюань Тянь Мин, который молча сидел в инвалидном кресле, внезапно заговорил. Его тон был мрачным и устрашающим: «Что это за выражение? Просто не повезло». Он сказал это, держа руку Фэн Юй Хэн: «Не принимай это близко к сердцу. Я все еще могу защитить тебя, сидя в этом инвалидном кресле».

Фэн Фен Дай, наконец, не смогла вынести и громко сказала: «Ваше высочество, ваши ноги не могут быть вылечены? Все в порядке, Фен Дай поможет вам найти известных врачей. Фэн Юй Хэн - всего лишь врач-шарлатан. Вы не должны слушать ее!»

Когда Сюань Тянь Мин увидел Фен Дай, он сразу почувствовал раздражение: «Леди Чжоу, завтра пригласите бабушку из дворца, чтобы правильно обучить четвертую молодую семью Фэн правилам».

«Этот старый слуга запомнил». Леди Чжоу кивнула. Взглянув на Фен Дай, она стала еще более презрительной.

«Я вернусь первым». Игнорируя людей семьи Фэн, Сюань Тянь Мин продолжал держать руку Фэн Юй Хэн. Вернувшись к своему более раннему спокойному тону, он сказал ей: «Не принимай это близко к сердцу. Если ты пойдешь во дворец, скажи мне, и мы войдем вместе к отцу-императору. Не волнуйся. Что бы ни случилось, я здесь».

Фэн Юй Хэн кивнула: «Хорошо».

Только тогда Сюань Тянь Мин отпустил ее руку и сказал Сюань Тянь Хуа: «Седьмой брат, пойдем».

Сюань Тянь Хуа подошел и начала толкать его кресло-коляску. Вместе с леди Чжоу они оставили павильон Тонг Шэн.

Чэнь Юй очень хотела броситься к Сюань Тянь Хуа и спросить, как его травма ноги была, но с Фен Дай в качестве примера, как она могла смело совершить какие-либо ошибки.

Вместо этого Фен Дай была недовольна тем, что Сюань Тянь Мин ушел и преследовал их; однако она была прочно удержана двумя слугами, которые были предупреждены матриархом.

Не дожидаясь, когда матриарх прочитает ей лекцию, Фэн Юй Хэн заговорила. Оглянувшись вокруг незваных гостей из поместья Фэн, она слабо спросила: «Почему вы пришли?»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 214**

Глава 214 – Снова будет прилив

Матриарх изначально сидела там неловко и ждала, когда кто-то поговорит с ней, но теперь она уже была не в настроении. Ее ум был заполнен Фэн Юй Хэн, которая трясла головой и говорила о том, что завтра она войдет во дворец, чтобы попросить прощения у Императора. Независимо от того, как матриарх думала об этом, она чувствовала, что это проигранная битва. Доктора были не очень квалифицированными. Ноги были ранены так давно, что их нельзя было просто так вылечить.

«А-Хэнг». Она заговорила, но не знала, что ей следует сказать.

Фэн Юй Хэн улыбнулась и посмотрела на матриарха. Больше не упоминая вопроса Сюань Тянь Мина, она вместо этого говорила о семейных вопросах: «Эти последние несколько дней я не могла позаботиться о бабушке. Лекарство, отправленное Цин Шуан, пригодилось бабушке?»

У матриарха было горькое выражение на лице, и она сказала: «Я использую его. Я использую его. Стало лучше. Я могу даже выйти наружу сейчас». Она очень хотела спросить о деле девятого принца. Не дожидаясь, когда Фэн Юй Хэн заговорит, она быстро взяла на себя инициативу, чтобы спросить: «А-Хэнг, его высочество ... его действительно нельзя вылечить?»

Вопрос матриарха заставил всех нервничать. Даже Ван Чуан и Хуан Цюань испытывали тревогу.

Фэн Юй Хэн посмотрела на всех и беспомощно покачала головой: «Слишком долго. Поистине слишком сложно изменить ситуацию».

«Нет никакой надежды?»

«Внучка некомпетентна».

«Ты некомпетентна!» Фэн Фен Дай начала громко кричать, указывая на Фэн Юй Хэн и сказала: «Если у тебя нет способности, не хвастайся своими навыками. Ты можешь только повредить его ноги?»

Фэн Юй Хэн первоначально не собиралась спорить с ребенком, но Фен Дай была безжалостна. Это по-настоящему вызывало у нее чувство раздражения, поэтому она не могла не засмеяться над ней: «Я слышала, что ты отправилась в Южный дворец и пригласила леди Чжоу? Я действительно побеспокоила четвертую сестру, беспокоясь обо мне. Когда слуга завтра отправится в усадьбу Фэн, сестра обязательно напомнит ей о том, чтобы правильно воспитать младшую сестру».

Матриарх также была возмущена Фен Дай и громко приказала слугам: «Приведите ее, чтобы она преклонила колени в храме. Сегодня ей не дают еды!»

Получив приказы матриарха, двое слуг немедленно пошли вперед и вытащили Фен Дай.

Фен Дай крикнула: «Отпусти! Отпусти меня! Бабушка, Фен Дай не хочет вставать на колени в храме! Бабушка!»

К сожалению, как кто-то мог услышать ее крики. Матриарх полностью сосредоточилась на том, чтобы дать Фэн Юй Хэн объяснение: «Это была Фен Дай, которая сама побежала к Южному дворцу. Бабушка не знала об этом до этого времени».

Фэн Юй Хэн утешила ее, сказав: «Бабушка, не волнуйся. А-Хэнг понимает».

«Ах, хорошо, если ты поймешь». Матриарх вздохнула. Она все еще хотела узнать больше о девятом принце, но она увидела, что Фэн Юй Хэн не собиралась говорить дальше, поэтому она могла только сдаться. «Ты была занята все эти дни, и ты, должно быть, устала. Позаботься о себе, бабушка вернется сначала».

«Хорошо». Она кивнула, затем сообщила Ван Чуан: «Проводи бабушку».

«Нет необходимости». Матриарх махнула рукой: «Вы все должны отдохнуть».

Закончив говорить, она жестом указала на слуг, и группа подошла к внутреннему двору Лю.

Чэнь Юй последовала за ними. С опущенной головой было непонятно, о чем она думала. Однако она не знала, что Фэн Юй Хэн насмехалась над ними.

Пройдя через лунные ворота, ведущие во внутренний двор Лю, Чэнь Юй попрощалась с матриархом, а затем направилась к своему внутреннему двору.

Йи Лин увидела, что что-то было не так, и не могла не спросить: «Старшая молодая мисс, что случилось?»

Чэнь Юй наморщила лоб и некоторое время размышляла, прежде чем сообщить Йи Лин: «Пойдите, скажите третьему дяде и попросите его подготовить очень опытную бабушку. Когда Фэн Юй Хэн закончит мое лечение, попросите ее осмотреть меня».

«Молодая мисс не доверяет медицинским навыкам второй молодой мисс?» Йи Лин поняла ее рассуждения: «Но если придет бабушка, не узнают ли все остальные?»

«Этого не будет». Лицо Чэнь Юй стало ужасным: «У дяди, естественно, есть способ держать это все в тайне. Вам просто нужно закончить это дело».

Увидев произошедшее с девятым принцем, Чэнь Юй впервые начала сомневаться в медицинских способностях Фэн Юй Хэн. Раньше она думала, что не было ничего, что не могла вылечить Фэн Юй Хэн. Она только узнала сегодня, что были времена, когда она была не идеальна. Если это так, то была ли она абсолютно уверена, что сможет успешно справиться со ее проблемой?

В то время как Чэнь Юй беспокоилась о своей проблеме, матриарх также беспокоилась во время ее возвращения во внутренний двор Шу Я. В течение всего пути назад, ее лицо никогда не показывало следа счастья. Бабушка Чжао не могла не волноваться и спросить: «Старшая мадам, что случилось? Вопрос второй молодой мисс уже решен. О чем тебе беспокоиться?»

«Ха-ха». Матриарх издала длинный вздох: «Я не беспокоюсь об этом. Вы видели выражение лица леди Чжоу прямо перед тем, как она ушла? Ноги его Высочества девятого принца нельзя было вылечить, поэтому она явно не была счастлива».

«Но ноги его Высочества были ранены в течение столь длительного времени, разумно, что их нельзя вылечить!»

«Мы говорим, что это разумно, но императорская семья не поверит, что это так». Матриарх сама проанализировала этот вопрос, сказав: «Раньше я задавалась вопросом, почему Император так хорошо относился к А-Хэнг? Он даже смягчил свое мнение о семье Яо после этого вопроса. Теперь, кажется, я пришла к пониманию. Я боюсь, что это было потому, что он надеялся, что ноги его Высочество девятого принца могут быть исцелены. Император считал, что наши медицинские способности А-Хэнг были потрясающими, и надеялся, что она сможет исцелить ноги. Только тогда он начал одобрять ее. Но теперь ... эх!» Она еще раз вздохнула: «Я боюсь, что мирные дни А-Хэнг подошли к концу».

Бабушка Чжао была удивлена: «Этого не может быть, правда?»

«Как это могло быть?» Матриарх почувствовала, что ее собственный анализ был очень логичным: «Император всегда отдавал предпочтение девятому принцу. Хотя были слухи, что его Высочество девятый принц не мог иметь ребенка, в течение этого месяца кажется, что Император не полностью потерял надежду. Если А-Хэнг могла бы исцелить ноги его Высочества, возможно, что положение наследного принца будет его. Теперь, когда его ноги не зажили, возможно, сердце Императора действительно станет холодным».

Бабушка Чжао также покрылась холодным потом, услышав слова матриарха. Если что-то действительно пойдет, как подумала матриарх, возможно, в поместье Фэн будет еще одно падение.

«Старейшина мадам». Она спросила дрожащим голосом: «Тогда мы должны сделать некоторые приготовления раньше времени?»

Матриарх подумала и сказала: «Не спешите. Мы можем обсудить это, когда А-Хэнг снова вернется из дворца».

В усадьбе Фэн был очень большой храм. Чэнь Ши построила его, пока была еще жива.

В действительности, после того, как этот храм был построен, она никогда не ходила туда. Она просто видела это в домах других семей и думала, что так и должно быть.

Говоря об этом, матриарх была единственным человеком в поместье, который часто молился. Независимо от того, в каком дворе жила матриарх, она хотела оставить комнату открытой для святыни. Она не хотела идти в храм Чэнь Ши, даже если ее избили до смерти. Особенно после того, как Чэнь Ши скончалась, этот храм никогда не видел ни одного человека. После этого даже слуги не ходили туда, чтобы прибрать, и вот так, храм в доме великой семьи стал чем-то похожим на погребенный храм, покрытый пылью.

Матриарх наказала Фен Дай стоять на коленях в храме, поэтому слуги, естественно, не могли отправить ее в маленькую святыню во внутреннем дворе Шу Я. Думая осторожно, они могли отправить ее только в Цзинь Юй. Увидев, что они направляются в сторону двора Цзинь Юй, Фен Дай немедленно начала истерику. Независимо от того, что было сказано, она не хотела идти.

Но слуги, ведущие ее, были сильными, поэтому как десятилетняя девочка могла уйти от этих взрослых. Таким образом, она была насильственно утащена в этом направлении.

Когда они добрались до двора Цзинь Юй, там стоял человек, сложивший руки за спиной. Оказавшись во дворе, он выглядел очень одиноко.

Брови Фен Дай дернулись, она сразу узнала человека, крича: «Кузен! Кузен Чэнь Цин!»

Человек у входа был не кто иной, как Чэнь Цин. Услышав, что кто-то пришел, он быстро обернулся и увидел, что Фен Дай тащат слуги усадьбы. Некоторое время он был очень потрясен: «Что случилось с четвертой молодой мисс? Почему эти слуги тащат маленькую мисс усадьбы?»

Эти два слуги вежливо ответили Чэнь Цин, но не проявили слишком много уважения. Они ответили просто на его вопрос: «Этот слуга следит за приказами старшей мадам Фэн : привести четвертую молодую мисс в храм».

«Кузен! Кузен, это все Фэн Юй Хэн, которая вредит мне!» Фен Дай увидела, что эти два слуги не остановились, хотя они ответили на вопрос Чэнь Цин. Теперь, когда ее вот-вот затащат во двор, она быстро закричала: «Фэн Юй Хэн не только навредила мне, но и нанесла вред старшей сестре! Недавно старшая сестра не была в усадьбе в хорошие дни! Вы абсолютно должны помочь старшей сестре!»

Ее крики становились все дальше и дальше. После того, как двое слуг вытащили ее во двор, она исчезла в зале после пары шагов.

Он лично видел, какую жизнь проживала Чэнь Юй. Теперь, когда к ее сестре так относились, он начал размышлять о том, насколько сильно пострадала Чэнь Юй? Быть пониженной от дочери первой жены до дочери наложницы, было ли это горечью, что кто-то такой хрупкий, как она могла бы вынести?

Чэнь Цин долго размышлял, а затем решил лично посетить двор Шу Я. Теперь, когда его тетя и кузен больше не живы, Чэнь Юй осталась одна. Как ее двоюродный брат, если бы он не заступился до нее сейчас, разве над Чэнь Юй не издевались бы до смерти?

Размышляя так, Чэнь Цин больше не колебался и шел большими шагами к внутреннему двору Шу Я.

Когда он прибыл во двор, матриарх сидела в коридоре и, глядя на чашку супа, волновалась о происходящем. Это было изначально ее любимое блюдо, но она не могла наслаждаться ни одним глотком, поскольку чувствовала дискомфорт в ее сердце, который не мог быть решен.

Слуга вошел извне, чтобы сообщить, что пришел молодой хозяин семьи Чэнь. Матриарх медленно отреагировала, и это была бабушка Чжао, которая напомнила ей: «Это молодой мастер семьи Чэнь, о котором хозяин сказал позаботиться».

Только тогда матриарх поняла; однако она нахмурилась и спросила: «Что он здесь делает? Он не только сосредоточился на учебе?»

Бабушка Чжао сказала: «Он просто снаружи, было бы лучше позвать его и спросить».

Матриарх кивнула: «Тогда впусти его».

Только тогда Чэнь Цин приветствовала его.

Матриарх никогда не показывала расположения людям семьи Чэнь. Хотя Чэнь Цин и Фэн Цзинь Юань были близки, его фамилия все еще была Чэнь, что заставило ее холодно принять его.

Чэнь Цин был очень вежлив в своих манерах, когда он приветствовал матриарха и отдал ей свое почтение, прежде чем встать и сказать: «Чэнь Цин не показывал своей почтение старшей мадам в течение многих дней, старшая мадам, пожалуйста, простите меня».

Матриарх махнула рукой: «Вам не нужно каждый день показывать почтение. Это то, что нужно делать детям семьи Фэн. Это не имеет никакого отношения к вашей семье Чэнь».

На лице Чэнь Цин показалось смущение. Беспокойство между семьей Чэнь и семьей Фэн было чем-то, о чем он слышал, но он никогда не думал, что матриарх даже не хочет встречаться с ними. Неужели она действительно ненавидела семью Чэнь до такой степени?

«Могу ли я узнать, почему молодой хозяин семьи Чэнь пришел в это время?» Видя, что матриарх не хотела говорить, бабушка Чжао могла только взять на себя ответственность и спросить.

Чэнь Цин решился и сделал несколько глубоких вдохов. Казалось, он принял очень важное решение. Подняв халат, он опустился на колени и громко сказал: «Чэнь Цин пришел сегодня, чтобы поговорить о браке и попросить жениться на старшей молодой мисс семьи Фэн, Фэн Чэнь Юй! Старшая мадам, пожалуйста, помогите с этим!»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 215**

Глава 215 – Лапша быстрого приготовления всегда такая вкусная!

Услышав это, рот матриарха чуть не искрился от гнева: «Вы хотите жениться на Чэнь Юй?»

Чэнь Цин искренне ответил: «Это действительно так, и я надеюсь, что старшая мадам может помочь в этом».

«Помочь в этом?» Матриарх протянула руку и указала на него: «Говори! Какова твоя истинная цель нахождения в моем поместье Фэн?»

Чэнь Цин был поражен и глупо ответил: «Естественно, это подготовка к императорскому экзамену».

«Поскольку вы здесь, чтобы подготовиться к экзамену, зачем говорить о браке?» Матриарх рассердилась, она сказала: «Цзинь Юань даже надеялся, что вы хорошо сдадите и улучшите свой статус. Как получается, что ваш ум наполнен только вопросами взаимоотношений между мужчинами и женщинами. Это действительно является пустой тратой его учений в предыдущие годы».

«Это ...» Чэнь Цин был отруган матриархом, а также понял, что он был безрассудным. Но когда он подумал о том, что Фен Дай сказала ему, в дополнение к тому, что Чэнь Юй плакала перед ним несколько дней назад, он не мог удержаться, так как он не мог не сказать: «Чэнь Цин полностью предан тому, чтобы стать ученым, и это никогда не менялось. Мои чувства к двоюродной сестре Чэнь Юй также не изменились за многие годы. Когда моя тетя была все еще жива, она несколько раз отказывала. Чэнь Цин уже сдался, но, видя, как по-настоящему невыносима двоюродная сестра Чэнь Юй в усадьбе, я только прошу старшую мадам, чтобы позволить ей выйти за меня замуж. Чэнь Цин определенно защитит ее».

Матриарх также помнила, что она что-то слышала о Чэнь Цин, требующим жениться на Чэнь Юй, но в то время Фэн Цзинь Юань и Чэнь Ши оба хотели сохранить Чэнь Юй для будущего Императрицы. Как они могли даже рассмотреть Чэнь Цин. Теперь, однако, казалось, что это будет не таким уж плохим союзом. Но ее все еще раздражали люди семьи Чэнь. Она уже решила, что до своей смерти она не увидит никого из членов семьи Чэнь. Если бы не настойчивость Фэн Цзинь Юаня, Чэнь Цин не позволили бы остаться в усадьбе.

«Нет». Матриарх покачала головой: «Моя семья Фэн и твоя семья Чэнь уже сократили свои связи. Когда Чэнь Ши была жив, она уже явно отказала тебе. Теперь, когда она уже не жива, семья Фэн еще менее склонна отдать замуж Чэнь Юй. Не поднимай этот вопрос снова».

«Но ...» Чэнь Цин обеспокоился: «Сестра терпит обиды в поместье, а старшая мадам не поддерживает ее. Почему этот вопрос не может быть завершен? Кроме того, Чэнь Цин считает, что у двоюродной сестра Чэнь Юй, ко мне ... тоже есть некоторые чувства».

«Молодой мастер Чэнь, такие вещи нельзя говорить небрежно!» Бабушка Чжао не могла продолжать смотреть: «Если вы закончите блестяще, это было бы очень важно, но как вы можете быть так лишены любезности и вредить репутации старшей молодой мисс нашей усадьбы?»

Матриарх тихонько фыркнула и сказала: «Люди из семьи Чэнь все такие».

Лицо Чэнь Цин стало ярко-красным от того, что они сказали. Он также знал, что он сказал не то, но он всегда был плох в общении. Как он мог победить матриарха и бабушку Чжао в войне слов.

Чувствуя себя удрученным, он услышал, как матриарх сказала: «В любом случае, кто сказал, что я не поддерживаю Чэнь Юй? Кто сказал вам, что Чэнь Юй терпит плохое отношение? Используя свой статус проживания в одном родном городе, вы говорите такую глупость. С таким характером, как вы могли участвовать в имперском экзамене весной?» Чем больше она говорила, тем более эмоциональной она становилась, «эта вторая внучка старой является принцессой графства. Она также называет нынешнего Императора, отцом Императором. Кажется, что этот старый должен привести А-Хэнг на экзамен. Вам не нужно будет участвовать в предстоящем экзамене!»

«Этого не должно быть! Старшая мадам, этого не должно быть!» Чэнь Цин действительно стал безумным в этом вопросе. Он встретил вторую юную мисс семьи Фэн, которая была принцессой графства. Он также испытал ее острые слова, ее высокие стандарты и то, как она оспаривала все, не давая ему даже вздохнуть. Даже его дядя Фэн Цзинь Юань не смог победить ее. Если бы она действительно вошла во дворец пропадут ли десять лет горьких исследований?

В одно мгновение его мысли о женитьбе на Чэнь Юй были отброшены матриархом. Чэнь Цин глубоко поклонился матриарху и сказал: «Чэнь Цин - младший и говорил неправильно. Надеюсь, старшая мадам не обвинит меня. Вопрос, который был небрежно сказан, абсолютно не нужно было поднимать!»

«Хмф!» Матриарх увидела, что он испугался и, наконец, вздохнула с облегчением; однако она спросила: «Какое звание было у вас на осеннем экзамене?»

Чэнь Цин ответил: «Пятый ранг во время осеннего экзамена».

«Пятый ранг ... это не очень высокий ранг». Матриарх неторопливо сказала об этом. Это заставило бабушку Чжао не удержаться от ухмылки, пятое место не было хорошим? Это было во всем Да Шун. Но матриарх явно говорила это. Больше не говоря об этом, она сказала: «Имперский экзамен проводится только после весны. Вы пришли слишком рано. Может быть, вы придете в новый год в поместье Фэн?»

Чэнь Цин не знал, как ответить на это. Он изначально хотел провести новый год в поместье Фэн, но, услышав, как это сказала матриарх, он почувствовал себя немного смущенным. Тетя уже исчезла, и Чэнь Юй теперь была просто дочерью наложницы. Для него, продолжать жить в поместье Фэн было то, что не имело смысла логически или эмоционально. Но теперь, когда он уже пришел, может быть, он должен был уйти?

К счастью, матриарх все еще помнила наставления Фэн Цзинь Юаня, поскольку она сказала: «Поскольку вы уже пришли, я не могу вас выгнать, но во внутренних дворах семьи Фэн только женщины. Теперь, когда Цзинь Юаня больше нет в столице, мужчина, блуждающий по усадьбе действительно против правил».

Это было то, о чем говорил Чэнь Цин. Он также не хотел оставаться во внутреннем дворе, особенно с этой Хан Ши. Каждый раз, когда он сталкивался с ней, его иногда дразнили, что вызывало у него чувство неудобства.

«Тогда смысл слов старшей мадам ...»

«Как насчет того, чтобы вызвать экономку. Она организует для вас пребывание в гостевой комнате во внешнем дворе. Вам не понадобится отдавать мне уважение. Просто чувствуйте себя свободно с учебой. Думайте меньше о бесполезных делах. Вам не разрешается въезжать во внутренний двор без предварительного уведомления».

«Да, Чэнь Цин запомнил это. Старшая мадам, пожалуйста, не беспокойтесь.

«Ун». Матриарх кивнула: «Тогда просто возвращайся и упакуй свои вещи. Мои слуги отправят тебя». Когда она это сказала, она посмотрела на одного из слуг рядом с ней, и тот слуга немедленно подошел. Продвигаясь большими шагами, она посмотрела на Чэнь Цин милой улыбкой: «Молодой мастер семьи Чэнь, пожалуйста!»

Раньше его всегда называли просто молодым мастером, но теперь он был молодым мастером семьи Чэнь. Чэнь Цин понял, что отношения между семьей Фэн и семьей Чэнь действительно были разорваны.

Он не добился успеха в просьбе о женитьбе Чэнь Юй, и в его сердце было наполнено чувством горя. После того, как он покинул внутренний двор Шу Я с этим слугой, он кинул гальку на землю, чтобы выпустить пар, но это только испугало слугу с ним. Когда она посмотрела на Чэнь Цин, она увидела, что его лицо было таким красным, что казалось, что кровь может быть выжата. Его глаза также были полны гнева, и он выглядел очень страшно.

Слуга была поражена и увеличила темп. Она полностью надеялась быстро завершить это поручение, а затем отчитываться перед матриархом. Она боялась, что сердце молодого мастера семьи Чэнь наполнилось обидами. Кто знал, когда он взорвется.

Чэнь Цин был изгнан из двора Шу Я, так как его отправили жить во внешний двор. Менее чем через два часа эта новость добралась до Фен Дай.

Пей'ер вызвала много хлопот с Фен Дай. Хотя у нее не было слишком большого влияния, у нее все еще были некоторые осведомители внутри поместья.

Лицо Фен Дай побледнело от гнева, слушая Пей’ер. Она все еще была в храме, но не могла сдержать оскорбления: «Этот бесполезный идиот! Я хотела, чтобы он ненавидел Фэн Юй Хэн, но он не вызывает проблем для Фэн Юй Хэн, вместо этого отправляясь к бабушке, чтобы говорить о браке. Конечно же, все ученые - идиоты! Ничтожный!»

Пей’ер быстро накрыла рот Фен Дай: «Молодая мисс, будьте тише. Этот слуга только что увидел слуг старшей мадам. Они следят за дверью. Это абсолютно не должно быть услышано».

Фен Дай, естественно, поняла это и закрыла рот. Вместо этого она сдерживала свой гнев и молча размышляла.

Фэн Юй Хэн мало спала все эти дни, леча ноги Сюань Тянь Мина. Отпустив его, она пошла спать, но как только наступила ночь, она проснулась.

С пустым желудком ей захотелось, чтобы кто-то приготовил ей немного еды, но она также чувствовала, что это хлопотно. Поскольку огонь должен быть зажжен, чтобы приготовить еду, к тому времени, когда еда будет приготовлена, ее голод превысил бы то, что она могла терпеть.

Немного подумав, она решила войти в свое пространство и вытащила миску лапши быстрого приготовления.

С тех пор, как она вернулась в древнюю эпоху, она очень редко ела такого рода вещи. Хотя предметы в ее пространстве не уменьшались в своем количестве, столкнувшись с органическими продуктами питания древней эпохи, она больше не хотела есть современные продукты, которые были пропитаны химическими ароматизаторами. Но всегда были продукты, которые были очень странными. Вы ясно знали, что они нездоровы, и вы будете чувствовать тошноту после еды, но если вы долгое время не едите их, вы будете очень скучать по ним. Лапша быстрого приготовления была одной из тех вещей.

Фэн Юй Хэн вскипятила немного воды в своем пространстве и вылила ее в лапшу быстрого приготовления. Хотя дверь в операционную комнату наверху была закрыта, запах дезинфицирующего средства все еще задерживался в воздухе. Возможно, она провела слишком много времени в своем пространстве за последние несколько дней, так как запах остался в ее носу и долгое время не рассеивался.

Когда она закончила свою миску лапши быстрого приготовления и покинула свое место, из-за двери раздались звуки шагов. Она открыла рот и крикнула: «Ван Чуан».

Человек снаружи быстро открыл дверь. Она явно не думала, что Фэн Юй Хэн действительно проснется и была слегка поражена. Затем она сказала: «Этот слуга подумал, что молодая мисс будет спать до рассвета». Ван Чуан сказала это, идя вперед: «Молодая мисс проголодалась?»

Как могла Фэн Юй Хэн быть голодной, поэтому она быстро покачала головой: «Я не голодна. Я просто не могу заснуть. Поскольку я встала, есть вопрос, который я должна обсудить с тобой».

Услышав, что есть что обсудить, выражение ее лица стало торжественным: «Молодая мисс, вы беспокоитесь о том, что происходит с премьер-министром Фэн? Вы хотите, чтобы этот слуга пошел и посмотрел?»

«Это не так». Она покачала головой: «Сюань Тянь Мин уже отправил людей следить за этим. Я хотела, чтобы ты пошла в Сяо Чжоу».

«Чтобы посетить молодого мастера? Кроме того, нужно проследить за вопросом молодой мисс».

«Ун». Фэн Юй Хэн задумалась, потом продолжила: «Цзи Руи нужно посетить. Возьмите с собой одежду, которую наложница мать Ан сделала в последний раз. Принесите еще несколько банкнот меньших купюр. Кроме того, возьми с собой Цин Юй и отправляйтесь в зал Ста трав. Пусть Ван Лин выберет человека, который сможет справиться с делами и приведет его в Сяо Чжоу».

«Необходимо взять человека из магазина?» Ван Чуан не понимала, но подумала немного больше. «Разве молодая мисс хочет открыть еще один травяной зал в Сяо Чжоу?»

«Это так». Фэн Юй Хэн кивнула: «Я хочу открыть еще один зал Ста трав в Сяо Чжоу. Расположение магазина будет определено вами и Цин Юй. Как лекарственные травы будут приобретены, также необходимо тщательно изучить. Человек, выбранный Ван Линь, будет там как лавочник. Цин Юй также может оставаться там еще немного. Девушек можно отправить в зал Ста трав, и Ле Ин Тянь позаботится о пациентах. В любом случае, зал Ста трав Сяо Чжоу может быть только больше, чем в столице. Он не может быть меньше».

Ван Чуан не понимала, почему Фэн Юй Хэн вдруг захотела открыть зал Ста трав в Сяо Чжоу, но она знала, что ее молодая мисс всегда действовала разумно. Поскольку она хотела открыть его, нужно было открыть. Таким образом, она кивнула и сказала: «Тогда этот слуга пойдёт и обсудит это с Цин Юй немедленно. Если будет время, завтра мы выйдем».

«Это можете решить сами. Будьте более осторожны на дорогах и принимайте дополнительные меры предосторожности. Когда вы покидаете столицу, не раскрывайте себя. Третий принц всегда против нас. Если бы он узнал и запланировал засаду на дороге, это было бы плохо. Если бы это была только ты, тогда ты могла бы сбежать легко, но с Цин Юй и другим человеком это будет проблематично». Фэн Юй Хэн почувствовала себя как старшая мадам, но она по-прежнему считала, что существует определенная необходимость многократно предоставлять предупреждения: «Помните, что независимо от того, с кем вы сталкиваетесь, оставаться живым является самым важным. Любое владение материалом бесполезно по сравнению с вашей жизнью. Даже если миссия не может быть завершена или провалилась, пока вы еще живы, у вас будет шанс завершить ее в другое время. Таким образом, я не допущу, чтобы вы решили закончить свою жизнь. Вы понимаете?»

Ван Чуан энергично кивнула. Идеи Фэн Юй Хэн, которая она неоднократно пыталась привить ей каждый день, заставляли ее чувствовать себя очень тронутой. Людям, как она, всегда говорили, что миссия важна. Как только был сделан приказ, они немедленно приступили к работе. Когда было время, когда они заботились о своей жизни?

Но Фэн Юй Хэн заботилась, как будто она была родственницей. Она только хотела, чтобы они продолжали жить. Независимо от того, насколько велика была ошибка, до тех пор, пока человек живет, все было в порядке.

«Этот слуга благодарит юную мисс». Она говорила очень тихо, так как она немного задохнулась от эмоций.

Фэн Юй Хэн, однако, не ответила. Вместо этого она крикнула в сторону двери: «Кто снаружи?»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 216**

Глава 216 - Вхождение в Усадьбу мужчины-божества

После того, как Фэн Юй Хэн сказала: «Кто снаружи» Первым, кто отреагировал, была Ван Чуан. Словно ветер, она повернулась и мгновенно подошла к двери. Отодвинув дверь одной рукой, она протянула руку, чтобы схватить другого человека за воротник.

Человек снаружи дрожал от страха и быстро сказал: «Сестра Ван Чуан! Это я!»

Ван Чуан уставилась и увидела, что это была Цин Шуан. Только тогда она отпустила ее.

Цин Шуан была очень напугана, так как ее лицо побледнело. Увидев Ван Чуан, она, наконец, вздохнула: «Ты напугала меня до смерти! Сестра Ван Чуан, я волновалась, что молодая мисс проголодается ночью, поэтому я специально приготовила суп и принесла его. Я просто задавалась вопросом, нужно ли мне входить или нет, если молодая мисс не проснулась».

Ван Чуан отошла в сторону: «Я думала, что кто-то подсматривает в трещины в двери посреди ночи. Входите, молодая мисс проснулась».

Только тогда Цин Шуан шагнула в комнату и поставила миску перед Фэн Юй Хэн: «Молодая мисс ничего не ела с полудня до сегодняшнего дня. Теперь, когда уже наступила ночь, было бы лучше есть не слишком много. Просто поешьте бульон, чтобы наполнить желудок».

«Ун». Фэн Юй Хэн ничего не сказала. Она только кивнула, и Цин Шуан долго не оставалась в комнате.

Даже после того, как Цин Шуан ушла, Фэн Юй Хэн все еще выглядела задумчиво. Ван Чуан могла видеть, что она думает, и не могла не сказать: «Прошло некоторое время с тех пор, как Цин Шуан вошла в поместье. И внутри, и за пределами усадьбы, именно она управляет всеми делами, и она никогда не совершала ошибку. Неужели молодая мисс слишком нервничает?»

«Правда?» Фэн Юй Хэн криво усмехнулась и покачала головой: «Я надеюсь, что я слишком нервничаю, но взгляни». Она сказала это и указала на миску супа на столе.

Ван Чуан была потрясена: «Есть проблема с супом?»

«Нет». Она сказала: «Суп - очень хороший, но Ван Чуан, мы обе обучены боевым искусствам, и мы обе знаем, какой шок должен испытать человек от твоей силы. Несмотря на то, что она была шокирована, она действительно смогла беспрепятственно принести миску с супом, не проливая ни одной капли. Скажи, я слишком нервничаю?»

Услышав слова Фэн Юй Хэн, Ван Чуан также чувствовала, что что-то не так. Прямо сейчас, лицо Цин Шуан побледнело от страха, но ее руки оставались неподвижными. Это был не обычный слуга.

«Этот слуга пойдёт в погоню за ней!» Ван Чуан крепко нахмурила брови и повернулась, чтобы уйти; однако Фэн Юй Хэн призвала ее остановиться.

«Подожди немного». Она остановила Ван Чуан: «Не спеши. Давай посмотрим, что она надеется сделать в нашем дворе».

Ван Чуан остановилась и немного подумала, но она все еще беспокоилась: «Сегодня я буду следить за молодой мисс».

«Вам все еще нужно подготовиться к завтрашнему дню в Сяо Чжоу. Если ты действительно не можешь успокоиться, позови Хуан Цюань.

В ту ночь Хуан Цюань осталась за пределами комнаты Фэн Юй Хэн, но человек внутри тоже не спал.

Фэн Юй Хэн задавалась вопросом, была ли проблема с Цин Шуан? Кому она служила? Когда она начала служить этому хозяину? Это случилось, прежде чем она вошла в поместье или после?

Она действительно надеялась, что этого не произошло. В конце концов, люди, которых можно было увидеть здесь, в павильоне Тонг Шэн, были в основном людьми семьи Фэн. Она не боялась людей семьи Фэн. Но она боялась, что это случилось, прежде чем войти в усадьбу. Это означало бы, что она была нацелена не нее уже тогда, когда Цин Юй начала выбирать новых служанок. Такой запутанный и долгий план действительно заставил ее почувствовать себя польщенной.

На следующий день до полудня Фэн Юй Хэн отправилась к матриарху, чтобы поприветствовать ее. Когда она прибыла, Чэнь Юй наливала чай для матриарха.

Видя, как она пришла, матриарх подсознательно села немного некомфортно. Она немного нервничала, но не знала почему.

Фэн Юй Хэн шагнула вперед и поклонилась: «Внучка выражает почтение бабушке».

«А-Хэнг пришла». Матриарх посмотрела на нее и хотела улыбнуться, но она не могла: «Быстро сядь».

«Я не буду сидеть». Однако Фэн Юй Хэн тонко улыбнулась: «А-Хэнг пришла сюда, чтобы выразить почтение бабушке и рассказать бабушке, что после полудня А-Хэнг отправится во дворец извиниться перед отцом Императором за мои ошибки».

Со вчерашнего дня сердце матриарха было неспокойно. Услышав, что Фэн Юй Хэн сегодня войдет во дворец, ее нервозность стала еще более очевидной: «Ничего не случится, когда вы войдете во дворец, не так ли?»

Фэн Юй Хэн несколько раз моргнула: «Бабушка чувствует, что что-то случится?»

«Это ...» Матриарх не могла сказать, но было что-то, что вызывало у нее чувство настороженности, если они останутся без внимания: «Ты не смогла исцелить ноги его Высочества принца Юй, будет ли Император обвинять тебя?»

Фэн Юй Хэн ответила вопросом: «А что, если меня обвинят? А что, если нет? Бабушка беспокоится об А-Хэнг или семье Фэн?»

Матриарх потеряла дар речи, так как она не знала, как ответить. Вместо этого это была бабушка Чжао, которая ответила вместо нее: «Старшая мадам беспокоится за вторую молодую мисс. В конце концов, вторая юная мисс должна будет провести всю жизнь со его Высочеством».

Бабушка Чжао избегала серьезных вопросов и говорила о более легких темах, затрагивая личное счастье Фэн Юй Хэн. Матриарх кивнула: «Это аргументы». Подумав еще немного, она добавила: «После того как вы вошли во дворец и встретили Его Величество, вы должны говорить правильно и мягко, если это возможно. Если его величество очень заботится о ногах его Высочества, не говорите слишком твердо. В следующий раз будет еще одна возможность. В это время осторожно относитесь к этому. Если это нехорошо ... если это все еще не хорошо, просто отправьте письмо Хуан Чжоу. Попросите божественного доктора Яо посмотреть, можно ли что-либо сделать. В любом случае, А-Хэнг, ты должна помнить. В настоящее время ты являешься дочерью первой жены усадьбы Фэн. Когда ты процветаешь, вся усадьба процветает. Когда ты терпишь неудачу, вся усадьба терпит неудачу!»

«А-Хэн понимает». Она больше ничего не говорила. Матриарх уже ясно дала это понять. Семья Фэн не должна рушиться, и она абсолютно не должна страдать из-за вопроса между ней и девятым принцем.

После того, как Фэн Юй Хэн покинула внутренний двор Шу Я, разум матриарха был постоянно на грани. Даже если Чэнь Юй ее утешала, ее помощь не была огромной.

Только когда Сян Ронг пришла поклониться матриарху, она внезапно вспомнила о предыдущем дворцовом банкете. Седьмой принц послал людей доставить одежду Сян Ронг. Она не знала, что и думать, но она сказала Сян Ронг: «Через некоторое время, когда твоя вторая сестра отправится во дворец, вы также покинете усадьбу и отправитесь в дворец Чун. Пойдите и спросите Его Высочества седьмого принца».

Сян Ронг была поражена: «О чем хочет спросить бабушка?»

«Конечно, спроси, случится ли что-то с твоей второй сестрой во дворце!» Матриарх тяжело вздохнула: «Она вошла во дворец, чтобы признать и извиниться за свои ошибки. Что, если его Величество разозлится и накажет ее. Вероятно, наша усадьба также будет наказана. Вы немного знакомы с Его Высочеством седьмым принцем, так что вы можете пойти и спросить. Таким образом, мы можем сделать некоторые приготовления».

Сян Ронг была немного обеспокоена. Как могла она и Сюань Тянь Хуа считаться знакомыми. Одежда, которая была отправлена в последний раз, была отправлена из-за ее второй сестры. Сюань Тянь Хуа просто помогал. Теперь матриарх хотела, чтобы она посетила дворец Чун, и она действительно не знала, смогут ли они увидеть ее.

Видя, что Сян Ронг стесняется, Чэнь Юй была немного обеспокоена. Взглянув на матриарха, она попыталась выяснить ситуацию: «Как насчет ... Чэнь Юй пойдет».

Матриарх посмотрела на нее: «Зачем тебе идти?»

«Чэнь Юй также знакома с его высочеством!» Ее сердце было наполнено надеждой, когда она посмотрела на матриарха: «Как насчет того, чтобы Чэнь Юй и третья сестра пошли вместе. Таким образом, мы можем все узнать более подробно».

Матриарх тихо фыркнула и махнула рукой: «Не нужно. Сян Ронг будет достаточно. Вы должны просто послушно оставаться дома. Избегайте выходов на улицу как можно больше».

Эти слова положили конец мыслям Чэнь Юй о любви, а также включило такого робкого ребенка, как Сян Ронг в ее список соперниц. Ненависть Чэнь Юй по отношению к Фэн Юй Хэн каким-то образом слегка переместилась на Сян Ронг. Ее взгляд теперь был наполнен ядом.

«Быстро иди и переоденься. Когда вы идете, вы должны подробно спросить об этом. Его Высочество седьмой принц всегда был близок с его Высочеством девятым принцем. Вы наверняка услышите новости».

Сян Ронг выгнали из дворца Шу Я. Вернувшись домой, она сказала, чтобы Ан Ши приготовила ей лучшую одежду. Только тогда она поспешно покинула усадьбу и направилась к дворцу Чун.

Когда она ушла, Фэн Юй Хэн только отправилась к Императору. Сян Ронг не знала, что именно произойдет, когда Фэн Юй Хэн войдет во дворец на этот раз. Но страдания матриарха также повлияли на нее. Она чувствовала себя обеспокоенной, думала, что что-то произойдет, но она не могла сказать, что именно.

Карета остановилась перед входом во дворец Чун, и Сян Ронг вышла из экипажа. Подняв голову, она посмотрела на знак с надписью «Дворец Чун». Она не могла не почувствовать дрожь в теле.

Этот дворец был местом, о котором она мечтала, включая человека, проживающего в нем. Каждый раз, когда она видела его, она чувствовала себя ошеломленной, и она даже не решалась поднять голову. Ясно, что этот человек, казалось, купался в весеннем ветру и, казалось, имел благие намерения. Но он все еще мог заставить ее нервничать.

Она уже стояла перед входом во дворец, но у нее не хватило смелости сделать еще один шаг вперед. Именно так, она долго стояла у входа. Пока ворота дворца не открылись, и слуга, казалось, хотел выйти. Увидев ее, он с любопытством пошел вперед и спросил: «Из какой семьи мисс? Почему вы стоите перед воротами нашего дворца?»

Сян Ронг взяла себя в руки и, наконец, ответила: «Я - третья молодая мисс семьи Фэн. Я хочу ... Я прошу встретиться со его Высочеством принцем Чун».

«Третья молодая мисс семьи Фэн?» Слуга размышлял какое-то время: «Из семьи премьер-министра Фэн?»

«Ун».

«Тогда, пожалуйста, подождите немного. Этот скромный расскажет. Но встретит ли его Высочество вас, это еще надо решить». Слуга закончил говорить, а затем убежал внутрь.

К счастью, она долго не ждала. Очень быстро, бабушка вышла и поприветствовала Сян Ронг: «Отдавая должное третьей молодой мисс. Его Высочество в настоящее время внутри. Третья молодая мисс, пожалуйста, следуй за этим старым слугой».

Сян Ронг быстро ответила: «Бабушка была слишком скромной. Сян Ронг должна спросить вас, как вы».

Бабушка улыбнулась, а затем взглянула на Сян Ронг и не могла не кивнуть. Она слышала, что у семьи Фэн было четыре молодые мисс. Самая старшая молодая мисс была исключительно красивой. Вторая молодая мисс была умной и мужественной. Третья молодая мисс была тонкой и привлекательной. Четвертая молодая мисс была грубой и безоговорочной. Она знала вторую юную мисс, и теперь казалось, что третья молодая мисс действительно была деликатной и привлекательной. Она была также очень воспитана.

Это был первый случай, когда Сян Ронг вошла во дворец Чун. Хотя она действительно хотела внимательно оглядеться, она не могла заставить себя поднять голову. Она могла только следовать за бабушкой и идти дальше внутрь. Они пошли прямо, затем повернули за угол, затем обошли небольшой пруд и прошли через небольшой лес. Наконец, когда они остановились, Сян Ронг почувствовала, что если ей скажут вернуться по тому же маршруту, она потеряется.

«Третья молодая мисс, пожалуйста, подождите здесь некоторое время. Его Высочество скоро будет здесь». Бабушка оставила Сян Ронг в гостевом зале и сообщила слуге, чтобы он позаботился о чае. После этого она ушла.

Сян Ронг, наконец, вздохнула с облегчением. Глядя на чашку чая, которая была поднята, это была чашка из белого нефрита, и внутри была водяная лилия. Чай был таким же, как и Сюань Тянь Хуа, божественный и спокойный.

Но Сян Ронг не смогла успокоиться. В этот момент ее ум был наполнен мыслью, я добралась до Его Высочества седьмого принца.

Однако, что из этого?

Слова Ан Ши повторялись в ее голове. Она знала, что есть некоторые вещи, о которых она даже не могла подумать. Были несколько дорог, где, если бы она сделала один шаг, она оказалась в аду. У нее не было смелости, и у нее не было этого благословения.

«Почему появилась третья молодая мисс?» Пока она думала, неожиданно послышался голос. Он был похож на Весенний бриз, который мгновенно растопил все признаки Зимы.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 217**

Глава 217 – С кнутом феникса в руке, я выбью из тебя бесстыдство

Сян Ронг встала и поклонилась в сторону голоса, не поднимая головы: «Сян Ронг приветствует ваше Высочество принца Чун. Да здравствует ваше высочество».

Сюань Тянь Хуа пошел вперед и помог ей. Затем он сказал своим обычным мирным голосом: «Встаньте, нет необходимости в церемонии в вашем собственном доме». Он увидел, что Сян Ронг была робкой, поэтому он не стал проявлять большой вежливости, прямо спрашивая: «Ты пришла из-за того, что вторая сестра вошла во дворец?»

«Ун». Сян Ронг кивнула, наконец, найдя мужество и оправдание, чтобы поднять голову: «Вторая сестра сказала, что она вошла во дворец, чтобы признаться и извиниться за свои ошибки. Семья обеспокоена, и бабушка настояла на том, чтобы Сян Ронг спросила ваше Высочество. Сян Ронг знает, что это немного неправильно, но это был приказ бабушки, так что .... поэтому я не посмела отказаться».

«Все в порядке». Сюань Тянь Хуа указал ей на стул, а затем сел на основное место: «Это не считается неправильным. Мы с Мингером - братья. Вы и А-Хэнг тоже сестры. Нужно было прийти сюда, чтобы спросить». Сюань Тянь Хуа очень редко говорил о себе, как о принце перед другими, если только он не хотел напомнить им о своем положении. Большую часть времени он говорил, как бы говоря о повседневной жизни, и мог очень быстро успокоить нервы того, с кем он разговаривал.

Сян Ронг тоже успокоилась от его непринужденного тона. Больше не нервничая, ее беспокойство за Фэн Юй Хэн начало увеличиваться. «Ваше Высочество, вторая сестра будет в порядке, не так ли? Будет ли его величество сердиться? Будет ли он наказывать ее? Ваше Высочество, вторую сестру нельзя обвинять в этом. Его травма ноги была слишком тяжелой, и она была нанесена так давно. Даже если его невозможно исцелить, это разумно! Ваше высочество, вы могли бы попросить прощения за вторую сестру? Попросите его Величество .... не наказывать ее! Или, может быть, просто попросить ее заплатить?» Чем больше она говорила, тем труднее ей было понять, что произойдет, если Император будет в ярости. Как это может быть просто денежный штраф.

Сюань Тянь Хуа рассмеялся, но не сказал, поможет ли он. Вместо этого он только сказал ей: «Ты должна доверять своей второй сестре».

«А?» Сян Ронг слегка испугалась: «Доверять в чем? Вторая сестра лично сказала, что ноги его Высочества нельзя вылечить!»

«Может ли она вылечить их, это одно дело. Будет ли она наказана, это другое. Часто, то, что вы видите и слышите, не правда. Бывают случаи, когда что-то происходит, что никогда не должно было появляться».

Сян Ронг была полностью сбита с толку. Она обнаружила, что совершенно неспособна понять, что говорил Сюань Тянь Хуа. Обычно она только восхищалась своей второй сестрой, наблюдая за ее разговором и смеясь над ними. Теперь, однако, она знала, что способность общаться так не только требует мужества, но и требует ... мысли. Она была совершенно глупа, потому что не могла даже понять, о чем говорилось. С таким ответом, что она должна сказать матриарху?

Увидев ее сомнения, Сюань Цзянь Хуа не мог не покачать головой: «Ты еще слишком молода. Это нормально, если ты не понимаешь. Обвини меня в этом. В любом случае, тебе просто нужно запомнить. Независимо от того, что произойдет, будет хорошо просто поверить в вашу вторую сестру».

«Но его Величество ...»

«Отец-император может быть немного недоволен, но он не причинит ей слишком много неприятностей».

«Эх». Сян Ронг слегка вздохнула и встала. Посмотрев на Сюань Тянь Хуа, она поклонилась и сказала: «Спасибо вам, ваше Высочество за разрешение любых сомнений. Хотя Сян Ронг не понимает слишком хорошо, но когда я вернусь в поместье через несколько часов, я запомню сказанное и передам эти слова бабушке».

Сюань Тянь Хуа был озадачен: «Через несколько часов? Куда ты хочешь пойти?»

«Сян Ронг хочет подождать вторую сестру у входа во дворец».

«.... Забудь об этом». Сюань Тянь Хуа беспомощно покачал головой и тоже встал: «Пойдем. Я пойду с тобой».

Когда они покинули Дворец Чун, Сян Ронг сидела в экипаже Сюань Тянь Хуа, и экипаж семьи Фэн спокойно следовал за ними.

Во время пути сердце Сян Ронг начало метаться. Некоторое время она думала о Сюань Тянь Хуа, затем она думала о Фэн Юй Хэн. Ее маленькое лицо было в растерянности, но Сюань Тянь Хуа засмеялся, посмотрев на нее.

В это время в поместье Фэн, состояние каждого человека было в смятении. Никто не знал, когда Фэн Юй Хэн сможет вернуться, и они не знали, какую катастрофу она вернет семье Фэн, когда вернется.

Слуга, наконец, бросился во внутренний двор Шу Я, чтобы сделать отчет поздно вечером. Не дожидаясь, когда она заговорит, матриарх сказала дрожащим голосом: «Неужели кто-то из дворца пришел?»

Слуга была ошеломлена: «Откуда старшая мадам узнала?»

«Все кончено!» Чашка чая в руках матриарха упала на землю, так как ее тон полностью изменился: «Я знала это! Император ненавидел семью Яо так сильно в то время, так как он мог сразу изменить свою мелодию и хорошо относиться к А-Хэнг. Теперь, кажется, все было сделано для ног его Высочества девятого принца! Император думал только о том, чтобы А-Хэнг исцелила ноги его Высочества, поэтому он так хорошо относился к ней. Теперь, когда его ноги не могут быть излечены, А-Хэнг бесполезна, и бедствие последовало за ней!

Видя, как матриарх начала волноваться, бабушка Чжао быстро подошла, чтобы утешить ее. Слуга, который пришел, чтобы сделать отчет, был ошеломлен словами матриарха. Долго стоявшая ошеломленная, она, наконец, сказала: «Что говорит старшая мадам?»

Бабушка Чжао чувствовала, что что-то не совсем правильно, и сразу спросила: «Ты сказала, что кто-то из дворца пришел. Кто именно пришел?»

Слуга ответила: «Это были две бабушки, которые пришли, сказав, что они были приглашены леди Чжоу и по приказу ее Высочества Императора прийти в поместье и научить четвертую молодую мисс правилам».

«Гм?» Матриарх изначально горько плакала, но сразу взяла себя в руки: «Что ты сказала?»

Слуга сказала еще раз: «Две бабушки пришли из дворца, чтобы обучить правилам. Их уже привезли сюда. Они сказали, что поклоняться старшей мадам, а затем пойдут к четвертой молодой мисс».

Только тогда матриарх вспомнила, как Фен Дай обидела девятого принца. Он сказал, что пригласит некоторых бабушек, чтобы научить Фен Дай правилам.

Услышав, что люди из дворца пришли ради этого, сердце матриарха успокоилось, и она быстро сказала слуге: «Быстро приведи сюда четвертую молодую мисс».

Слуга поклонилась и ушла. Бабушка Чжао поправила волосы матриарха, сказав: «Старшая мадам, вы абсолютно не должны пугать себя. Разве вторая юная мисс не имеет его Высочество принца Юй рядом с ней. Даже если его величество хочет наказать ее, это будет не что иное, как некоторое отстранение. Как он мог позволить второй молодой мисс пострадать».

«Но его ноги не могут быть излечены. Может ли он по-прежнему относиться к А-Хэнг как раньше?» Матриарх не верила, несмотря ни на что, что мужчина может быть так привязан к женщине.

Однако бабушка Чжао не поверила, что это так, и напомнила матриарху: «Вчера в павильоне Тонг Шэн вы увидели отношение его Высочества принца Юй к второй молодой мисс. Где можно было увидеть разрыв?»

Матриарх тщательно подумала и обнаружила, что все было так, как сказала бабушка Чжао. Таким образом, ее разум немного расслабился.

В это время слуга сообщила: «Бабушка Лю и бабушка Ван пришли, чтобы воздать должное старшей мадам».

«Пожалуйста, войдите».

Следуя этому приглашению, во двор вошли две мадам. Примерно сорока лет, они были высокими и казались строгими. Они пошли прямо, в их глазах была уверенность. Они шли, пока они не достигли места, расположенного не слишком далеко от матриарха, и остановились. В унисон они поприветствовали ее: «Этот старый слуга показывает свое почтение старшей мадам Фэн. Наше Высочество императрица велела нам прийти в усадьбу и научить четвертую молодую мисс правилам. Мы также надеемся, что старшая мадам позаботится о нас».

«Что это? Пожалуйста, встаньте. Пожалуйста, встаньте». Матриарх хотела встать и помочь им лично, но ее спина действительно не позволяла ей этого сделать. Вместо этого, только бабушка Чжао могла занять ее место: «Этот ребенок, Фен Дай, еще молод и ничего не понимает. Будут ли две бабушки терпимыми».

«Старшая мадам, пожалуйста, не волнуйтесь. Эти старые слуги не осмеливаются не подчиняться приказу его Высочества». Две бабушки строго смотрели на них, заставляя матриарха кивать многократно.

Вскоре после этого Фэн Фен Дай была сопровождена из храма во внутренний двор Шу Я. После того, как она провела сутки на коленях, девушка не могла идти. Ее волосы были растрепаны, и ее лицо, казалось, было невероятно бледным. Она дрожала с каждым шагом. Увидев матриарха, она не могла даже поклониться ей, прежде чем сказать: «Бабушка, как насчет прощения Фен Дай. Если Фен Дай умрет, какое объяснение вы дадите, когда вернется отец?»

Матриарх проигнорировала ее, вместо этого она сказала двум бабушкам: «Это четвертая внучка этого старого».

Они встали и очень правильно поприветствовали ее, сказав: «Этот старый слуга приветствует четвертую юную мисс Фэн».

Фен Дай нахмурилась: «Кто вы двое?»

Бабушка по имени Лю сказала: «Этот старый слуга - один из слуг дворца, ответственных за обучение. Ее Высочество императрица приказала нам приехать, чтобы научить четвертую мисс правилам».

«Обучить правилам? Каким правилам?» Фэн Дай смутилась: «Я не собираюсь во дворец. Почему люди из дворца приходят, чтобы научить меня правилам? Бабушка, что именно они делают?»

«Наглая!» Матриарх хлопнула по столу: «Двум бабушкам было приказано приехать в поместье Фэн его Высочеством. Где есть место для твоей ерунды?»

«Но почему?» Как только эти слова были сказаны, она сразу вспомнила, что вчера сказал Сюань Тянь Мин. Кто знает, о чем Фен Дай думала, но ее глаза внезапно засветились, и она спросила бабушку Лю: «Это его Высочество девятый принц, который говорил об этом его высочеству?»

Бабушка Лю кивнула: «Действительно».

«Ха!» Фен Дай вдруг рассмеялась: «Как я уже сказала, его Высочество девятый принц интересуется мной. В противном случае, зачем он специально вошел во дворец, чтобы пригласить некоторых бабушек, чтобы научить меня правилам? Бабушка, пожалуйста, не волнуйся. Фен Дай обязательно научится правильно. В будущем я определенно не посрамлю его высочество».

Слова Фен Дай заставили матриарха гореть от стыда. Две бабушки также были поражены некоторое время, прежде чем бабушка Ван сказала: «Этот старый слуга не знает, какое намерение имеет четвертая юная мисс, говоря такие вещи. Этот старый слуга знает только, что, когда его Высочество говорил с Императрицей, он сказал это так: «У семьи Фэн есть четвертая юная мисс, привыкшая быть необоснованной. Она не знает этикета и чести, и это заставило этого принца чувствовать себя раздраженным».

«Хмф». Матриарх фыркнула: «Ты слышала это? Его Высочество только чувствует, что ты не знаешь чести. Где он проявляет к тебе интерес?»

Бабушка Лю кивнула: «Единственный человек, к которому его Высочество проявляет интерес – э то вторая молодая мисс усадьбы. Это то, что все знают. Говоря откровенно, это также наши старые слуги, которые хотят помочь четвертой молодой мисс исправить свои плохие привычки».

«Это невозможно!» - закричала Фен Дай: «Как он мог так сказать? Вы не должны лгать. Должно быть, Фэн Юй Хэн послала вас наказать меня. Катитесь!! Все вы убирайтесь!»

Фен Дай сошла с ума и бросилась отталкивать двух бабушек. Бабушку Лю толкнули, а бабушка Ван была в ярости. Вложив руку в рукав, она вытянула маленький хлыст. Подняв руку, она взмахнула в направлении спины Фен Дай.

Такие кнуты были способны ломать древесину, в то время как Фен Дай покрывал лишь тонкий слой одежды.

Фен Дай почувствовала сильную боль на спине и начала визжать; однако это не вызвало ни малейшего сочувствия у людей семьи Фэн.

Бабушка Ван подтянула кнут в руке и холодно сказала: «Этот маленький кнут феникса используется для нападения на наложниц и наказания женщин-офицеров. То, что четвертая молодая мисс семьи Фэн смогла получить удар, вы должны чувствовать себя счастливой».

Матриарх Фэн также кивнула, сказав: «Бабушка права. Надеюсь, бабушка может правильно обучить эту четвертую внучку. Если ее нужно будет ударить, то ударьте ее. Если она должна быть наказана, тогда накажите ее. Вы не можете быть снисходительным».

«Этот старый слуга принял ваш приказ».

Независимо от того, насколько не хотела этого Фен Дай, две суровые бабушки были отправлены в ее внутренний двор.

Наблюдая, как они уходят, матриарх быстро сказала бабушке Чжао: «Небо уже темное. Идите к дворцовым воротам и взгляните. А-Хэнг не вернулась, и Сян Ронг не вернулась. Я действительно очень обеспокоена».

У бабушки Чжао не было других вариантов, и она могла только быстро покинуть усадьбу. Сидя в карете, она поспешила в сторону дворцовых ворот.

Когда она приехала, она увидела, что Сян Ронг тоже ждала снаружи. Ее сопровождал седьмой принц Сюань Тянь Хуа. Когда она собиралась сказать несколько слов, она увидела, как человек вышел из ворот дворца.

В середине была хорошо одетая пожилая дама в сопровождении управляющей дворцовой горничной, которая улыбалась и болтала с ней. Дворцовая горничная была очень вежлива по отношению к пожилой женщине, что заставило бабушку Чжао внимательно смотреть на них. Было бы лучше, если бы она не смотрела, но когда она это сделала, бабушка Чжао была сильно потрясена: «Это она?»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 218**

Глава 218 – Принцы тоже сплетничают

Бабушка Чжао никогда бы не подумала, что увидит, что матриарх Бу покинет дворец. Она даже болтала и смеялась с кем-то.

Семья Бу ... не была ли она почти полностью разрушена? Императорская наложница Бу умерла, а Бу Ни Шан была отправлен жить в женский монастырь. Как получилось, что матриарх Бу все еще могла жить так комфортно?

Она не могла понять этого. Наблюдая за тем, как матриарх села в ее экипаж и ушла, только тогда она подошла к Сян Ронг.

Сян Ронг также видела матриарха Бу, и ее уже нервное сердце стало немного более нервным.

Сюань Тянь Хуа был рядом с ней, но он стоял, заложив руки за спину. Был холодный день, и у него даже не было плаща, но, казалось, что он нисколько не замерз. Бабушка Чжао вышла вперед и сначала позвала: «Третья молодая мисс». Затем она опустилась на колени и сказала Сюань Тянь Хуа: «Этот старый слуга приветствует ваше Высочество принца Чун. Да здравствует ваше высочество».

Сюань Тянь Хуа поднял руку и сказал: «Пожалуйста, встаньте».

Сян Ронг пошла вперед и помогла бабушке Чжао, сказав: «Бабушка беспокоится, не так ли? Его Высочество и я ждали здесь все время, но вторая сестра не вышла».

Бабушка Чжао вздохнула, сказав: «Старшая мадам даже не поужинала, потому что беспокоилась о том, что здесь происходит».

Сюань Тянь Хуа посмотрел на двух и беспомощно сказал: «Как насчет того, что я приведу вас во дворец. Продолжая ждать здесь ... » Он сказал это, глядя на руки Сян Ронг, которые стали красными от холода: «Вы замерзнете здесь».

«Можем ли мы войти во дворец?» Старая бабушка нервничала без всякой видимой причины. Она входила во дворец раньше с матриархом, но это всегда было по случаю банкета. Сегодня будет иначе.

Сюань Тянь Хуа кивнул: «Приходя со мной, ты, естественно, можешь».

Однако Сян Ронг не согласилась: «Мы не можем причинить слишком много хлопот для вашего Высочества. Это будет хорошо, если мы просто подождем за пределами дворца. На улице холодно, поэтому было бы лучше, если бы вы не сопровождали Сян Ронг в ожидании. Теперь, когда пришла бабушка Чжао, мы можем остаться здесь и подождать».

Сюань Тянь Хуа не ответил на это, вместо этого он указал в сторону дворцовых ворот: «Никто не должен продолжать ждать. Они вышли».

Они посмотрели в направлении, в котором он указал, и, конечно же, они увидели, как Фэн Юй Хэн подтолкнула Сюань Тянь Мина к дворцовым воротам. Один из них был одет в белые, а другой в фиолетовые одежды. Прогуливаясь по снегу, это было очень красиво.

Сян Ронг посмотрела на них и подсознательно пробормотала: «Кажется, ничего не должно было случиться, верно?»

Сюань Тянь Хуа снова засмеялся: «Я сказал вам, что вы должны верить в нее». После этого он пошел вперед, чтобы поприветствовать их.

«Седьмой брат». Фэн Юй Хэн крикнула ему издалека: «Почему ты здесь?» Оглянувшись, она увидела Сян Ронг, чье маленькое лицо стало ярко-красным от холода. Она также увидела бабушку Чжао, лицо которой было наполнено волнением.

Сюань Тянь Мин сидел в инвалидном кресле и объяснил ей: «Кажется, что твоя третья сестра отправилась на поиски седьмого брата, и бабушка была отправлена старшей мадам».

В это время Сюань Тянь Хуа подошел к ним и кивнул, сказав: «Мингер правильно догадался».

Сян Ронг и бабушка Чжао бросились вперед, двое спешили поприветствовать Сюань Тянь Мина. Когда они встали, они пошли вперед и спросили: «Вторая молодая мисс, с тобой ничего не случилось, так? Вторая сестра, его величество наказал тебя?»

Фэн Юй Хэн улыбнулась: «Я просто молодая девушка, и я не нарушала никаких правил, за что меня наказывать?»

Бабушка Чжао внимательно посмотрела на Фэн Юй Хэн, затем на Сюань Тянь Мина. По их внешности, казалось, что они не были наказаны. Только тогда она облегченно вздохнула.

«Это хорошо. Этот старый слуга может сообщить старшей мадам о вашей безопасности. Вторая молодая мисс, ты будешь возвращаться с этим старым слугой? Как насчет третьей молодой мисс?»

Сян Ронг указала на нее: «У меня есть своя карета. Бабушка может вернуться назад».

«Хорошо». Бабушка Чжао собиралась уйти, но Фэн Юй Хэн остановила ее: «Мы собирались отправиться в утонченное здание божества, чтобы поесть. Бабушка, иди с нами. Шеф-повар приготовит еще немного еды, чтобы вы могли вернуть ее бабушке».

Бабушка Чжао чувствовала, что это звучит хорошо, и кивнула: «Старшая мадам не могла есть. Пища из ресторана будет идеальна для нее».

Затем группа села в карету. Поскольку экипаж Сюань Тянь Мина был достаточно большим, все сидели вместе. Таким образом, Сян Ронг, бабушка Чжао, Хуан Цюань и Цин Шуан все сидели в одной карете. С пустыми экипажами, стоящими за ними, это было довольно удобно.

Внутри экипажа Сюань Тянь Мин держал руку Фэн Юй Хэн и сказал ей: «Все в порядке. Не принимай это близко к сердцу. Я никогда не хотел трон».

Эти слова не заставляли других реагировать, но бабушка Чжао была потрясена. Она не могла сказать, в чем причина, но сердце, которое она только что успокоила, снова немного занервничало.

Трон? Может быть, у Императора все еще были планы передать трон девятому принцу? Теперь, когда его ноги не могут быть излечены, он, наконец, отказался от этой идеи? Если бы это было так, то преступление второй молодой мисс было бы слишком велико!

Она действительно надеялась, что Сюань Тянь Мин может сказать немного больше, чтобы она могла вернуться и проанализировать ситуацию с матриархом. К сожалению, Сюань Тянь Мин не произнес ни слова. Группа тихо сидела в карете, пока экипаж не добрался до озера, где находилось утонченное здание божества. Только тогда они услышали, как императорская гвардия сказала: «Ваше высочество, мы прибыли».

Как только все вышли из кареты, сразу пришла лодка. Маленькие лодки были невелики и могли перевозить только двух человек. Фэн Юй Хэн естественно отправилась с Сюань Тянь Мином, а Сян Ронг была в лодке с Сюань Тянь Хуа. Хуан Цюань и Цин Шуан, естественно, сели вместе, оставив бабушку Чжао тихо сидеть в последней лодке со слугой Сян Ронг, Мэй Сян. Однако это дало ей возможность спросить слугу: «Когда третья молодая мисс отправилась во дворец Чун, что его величество седьмой принц сказал?»

Слуга подумала: «Его Высочество только говорит, что третья молодая мисс должна доверять второй молодой мисс». Остальное она действительно не могла понять.

«Ха». Бабушка Чжао еще раз вздохнула: «Как мы должны верить в нее!»

У входа в здание утонченного божества стоял третий принц Сюань Тянь Е, который говорил о чем-то с лавочником. Увидев группу Сюань Тянь Мина, третий принц не мог не улыбнуться широко: «Ваш лавочник сказал, что не осталось ни одной комнаты, и этот принц подумал, что я потратил впустую поездку. К счастью, я встретил седьмого брата и девятого брата. Как насчет того, чтобы этот принц поел с вами?»

Суан Тянь Хуа сохранил свою чистую улыбку: «Возможность разделить внимание с третьим братом - наше счастье».

Сюань Тянь Е взмахнул рукой: «Мы братья, нам не нужно говорить такие вещи». Он сказал это, показывая, чтобы подтолкнуть кресло-коляску Сюань Тянь Мина: «Я слышал, что были некоторые осложнения с девятым братом. Третий брат не знает, как я могу помочь».

Сюань Тянь Мин продолжал показывать свою беззаботную внешность и ничего не говорил. Вместо этого Фэн Юй Хэн улыбнулась и сказала: «Третий брат, отнявший это поручение, делает А-Хэнг еще более бесполезной».

«Что говорит младшая сестра. Третий брат вернет его вам». Когда он сказал это, он вернул инвалидную коляску Фэн Юй Хэн.

Когда группа прибыла на третий этаж и села в отдельной комнате, Сюань Тянь Мин, наконец, сказал: «Третий брат пришел один? Тогда зачем пытаться найти отдельную комнату. На втором этаже не было места?».

Фэн Юй Хэн почти захлебнулась от смеха, как она думала про себя, этот человек явно хотел «случайного столкновения». Как ты не мог дать ему такую возможность.

«Третьему брату не нравится сидеть в главном зале». Однако Сюань Тянь Е настоял на этом: «Мы, братья, не собрались вместе долгое время. Сегодня встретившись друг с другом - это небесная воля».

«Ун». Сюань Тянь Мин кивнул: «Это действительно небесная воля».

Не желая смотреть, как братья пытаются поладить, Фэн Юй Хэн просто привела бабушку Чжао к официанту. Они заказали немного еды и сказали официанту положить ее в контейнер для еды после того, как она будет приготовлена. Затем бабушке Чжао пришлось ждать в главном зале, а затем отправиться обратно в усадьбу.

Бабушка Чжао хотела спросить несколько вещей, но увидела, что Фэн Юй Хэн не собиралась ничего говорить. Она могла только беспомощно кивать и подчиняться.

Когда она вернулась в частную комнату, Сюань Тянь Е говорил о пятом принце Сюань Тянь Янь и о том, как он взял другую наложницу: «Видимо, это была младшая сестра его четвертой наложницы. В конце концов, когда ее привезли в усадьбу, старшая сестра так рассердилась, что избила себя до смерти, а младшая сестра только воротила нос и бормотала о том, что это было несчастливое предзнаменование».

Сюань Тянь Хуа беспомощно покачал головой: «Отец-император несколько раз говорил о проблеме пятого брата, но он все еще не может изменить его».

Сюань Тянь Мин холодно фыркнул: «Взяв их влево и вправо, наложницы все выглядят примерно одинаково».

«Ун». Сюань Тянь Хуа кивнул: «Особенно глаза, которые странно похожи».

Фэн Юй Хэн не могла не смутиться, когда слушала эти три слова: «Когда мужчины сплетничают, они действительно не уступают женщинам».

Никто из присутствующих не мог понять, что она имела в виду под «сплетнями». Но именно Сюань Тянь Е мог догадаться о значении, сказав: «В любом случае, это просто болтовня. Мы просто выбираем самую новую вещь, о которой можно поговорить».

Сюань Тянь Мин ухмыльнулся и вдруг сказал: «Кажется, что была ни одна имперская наложница, которая была избита до смерти».

Эта тема внезапно закончилась, и все замолчали. Сюань Тянь Е тихо вздохнул и спросил Фэн Юй Хэн: «Этот принц также слышал после утренней судебной сессии, что ноги девятого принца не могут быть излечены?»

Услышав его вопрос, Фэн Юй Хэн стала унылой и посмотрела на Сюань Тянь Мина грустным взглядом, прежде чем ответить: «Это А-Хэнг неспособна, и уже извинилась перед отцом Императором».

«Ха». Сюань Тянь Е издал длинный вздох: «Трудно избежать травмы или смерти, когда ведешь армию на войну. В то время мы советовали девятому брату не ехать на северо-запад, но он отказался слушать».

Сюань Тянь Хуа поднял разговор, сказав: «Третий брат должен знать личность Мингера. Он делает то, что хочет, когда он когда-либо слушал других».

Пока они говорили, Фэн Юй Хэн несколько раз смотрела в глаза Сюань Тянь Е. Она чувствовала, что этот человек всегда выглядел сердитым, но сегодня он, похоже, был немного меньше. На первый взгляд, его глаза были наполнены заботой о раненых ногах Сюань Тянь Мина, но бывали времена, когда жадность просачивалась. Для большинства людей было бы очень трудно заметить, но Фэн Юй Хэн сделала большой подробный медицинский анализ в их глазах.

Так же, как она ожидала, неизлечимая травма ноги Сюань Тянь Мина была определенно хорошей новостью для Сюань Тянь Е. И появление этого человека здесь сегодня было неслучайным. Фэн Юй Хэн знала, что, пока она изучала его, он тоже изучал ее. Она смогла заметить некоторые детали, которые Суан Тянь Е не смог.

«Отец-Император сказал, что он был очень разочарован во мне». Фэн Юй Хэн внезапно добавила это, ее лицо стало грустным. Глядя на Сюань Тянь Мина, ее глаза открылись.

«Что ты слушаешь его». Внешний вид Сюань Тянь Мина не изменился, так как он по-прежнему выглядел дьявольским и безответственным. Держа винную чашку в одной руке, он протянул другую руку, чтобы погладить голову Фэн Юй Хэн: «Тот, кто женится на тебе, это я, а не старик».

Сюань Тянь Е громко рассмеялся: «В конце концов, это девятый брат, который является самым беспристрастным».

Сюань Тянь Хуа также покачал головой и горько улыбнулся: «Только Мингер осмеливается сказать подобное».

Фэн Юй Хэн схватилась за рукав и вытащила длинную и изысканную коробку. К счастью, зимняя одежда имела большие рукава и большие карманы. Если бы Фэн Юй Хэн вытащила этот ящик из ее летней одежды, возможно, кто-то почувствовал бы, что что-то было не так. Тем не менее, зимняя одежда сделала это возможным.

Она открыла маленькую коробку, и все глубоко вздохнули, заглянув внутрь. Внутри коробки была шпилька в виде феникса, которую Фэн Юй Хэн выиграла на банкете середины осени.

Они услышали, как Сюань Тянь Мин сказал: «Эту вещь нужно носить на голове или оставить дома. Почему ты хранишь ее в коробке?»

Фэн Юй Хэн сказала: «Я изначально хотела вернуть шпильку отцу-императору, но сейчас я немного нервничала и боялась, поэтому забыла».

Когда она это сказала, она повернулась к Цин Шуан, которая была рядом с ней. Ее глаза отчетливо видели, как пальцы Цин Шуан дернулись по направлению шпильки в ее руках.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 219**

Глава 219 – Брошка в виде феникса потеряна

Фэн Юй Хэн вздохнула про себя. Она должна была признать, что Цин Шуан обычно была очень хороша, но она не думала, что такое произойдет.

«Если ты забыла, то забыла». Сюань Тянь Мин сказал: «Первоначально она была дана тебе. Зачем ее возвращать?»

Фэн Юй Хэн слегка улыбнулась и сказала: «Тогда в следующий раз, когда я войду во дворец, я верну ее отцу императору. Не сумев исправить ноги девятого принца, я чувствую, что не должна хранить такие вещи».

Она сказала это, закрывая коробку и положив ее обратно в рукав. Сюань Тянь Мин протянул ей чай и только улыбнулся своей лукавой улыбкой, увидев, как она взяла чай. Глядя на плащ на Фэн Юй Хэн, он добавил: «В комнате не холодно. Попросите слугу взять его».

«Это хорошо». Фэн Юй Хэн обернулась и сказала Цин Шуан: «Ты можешь взять плащ».

Цин Шуан выполнила ее приказ и пошла вперед, чтобы помочь снять плащ. Делая это, Фэн Юй Хэн пролила часть чая, который она держала, и Цин Шуан быстро достала платок для чистки. Сюань Тянь Мин некоторое время смотрел, и его лукавая улыбка стала еще более очевидной.

Когда чай был полностью высушен, официант принес первые тарелки с едой. Под руководством Сюань Тянь Хуа они начали есть.

Цин Шуан положила плащ Фэн Юй Хэн на руку и встала спиной. Подсознательно она посмотрела на третьего принца и тут же отвернулась. Она притворилась, что действует уверенно, но ее сердце металось.

Во время еды Фэн Юй Хэн взглянула на Цин Шуан, и с большим интересом сказала: «Когда мы покинули усадьбу сегодня, я не обратила на это особого внимания, но я только заметила, что серьги Цин Шуан довольно хорошо выглядят. Они сделаны из нефрита, верно?»

Цин Шуан протянула руки к ушам и ответила с улыбкой: «Это не особенно хороший нефрит. В прошлом месяце, когда зарплата была выплачена, молодая мисс дала этому слуге немного больше, поэтому этот слуга пошел и купил их. Говоря, мне все еще нужно поблагодарить молодую мисс». Хотя она сказала это, она была в замешательстве. Это был не первый раз, когда она носила эти серьги, а вторая молодая мисс всегда была внимательным человеком. Если бы она сказала, что никогда раньше их не видела, Цин Шуан определенно не поверила. Но почему вторая молодая мисс сказала об этом?

В то время как она обдумывала это, она услышала, как Фэн Юй Хэн сказала: «Ничтожной суммы, выплачиваемой за месяц, было достаточно, чтобы купить такие красивые серьги?» Она притворилась удивленной: «Кажется, это то же качество, что и нефритовая бутылка, которую носил старший брат на банкете середины осени».

Цин Шуан почувствовала, как ее сердце стало биться еще быстрее, и больше не могла испытывать уверенность. Глядя на Фэн Юй Хэн в ужасе, ее сердце чуть не выпрыгнуло из ее груди.

Она ждала этого!

«Вторая юная мисс должно быть шутит. Этот слуга ... не признает старшего принца».

«Хм?» Сюань Тянь Мин сделал ход: «Хэн Хэн только сказала старшего брата, так почему ты назвала его старшим принцем?»

«Это ...» Цин Шуан была ошеломлена, а затем быстро опустилась на колени: «Молодая мисс, этот слуга ...» Она не знала, что ей следует сказать. Чем больше она говорила, тем больше ошибок она делала.

«Что вы, ребята, делаете?» Сюань Тянь Хуа беспомощно покачал головой: «У нас хорошая еда, так зачем сердиться на слугу».

«Я не сошла с ума». Фэн Юй Хэн лично помогла Цин Шуан, а потом положила руки ей на руки: «Я просто сказала это по прихоти и шутила с тобой. Вы мой личный слуга, так почему же вы не можете даже понять шутку?»

Цин Шуан опустила голову и использовала свое горе, чтобы покрыть ее страх, сказав дрожащим голосом: «Это все вина этого слуги».

Мастер и слуга некоторое время разговаривали, затем съели большую часть удивительной пищи, созданной Уточненным Божеством. Таким образом, еда быстро подошла к концу.

Когда все покидали здание, Сюань Тянь Хуа следовал за Сюань Тянь Мином, а Хуан Цюань сознательно отделял Фэн Юй Хэн и Цин Шуан. Раньше утром Ван Чуан сказала Хуан Цюань, что случилось ночью. Добавив, что только что сказала Фэн Юй Хэн и девятый принц, хотя Хуан Цюань не знала, что именно сделала Цин Шуан, она знала, что она определенно не может позволить ей продолжать оставаться рядом с Фэн Юй Хэн.

За пределами утонченного здания божества лавочник уже подготовил несколько лодок. Когда Фэн Юй Хэн попала в лодку, она вдруг почувствовала ее рукав и в ужасе сказала: «Нехорошо! Моя шпилька в виде феникса пропала!»

«Что?» Все были шокированы, и даже Сюань Тянь Мин нервничал: «Разве ты не положила ее в карман в рукаве? Поищи еще немного».

Лицо Фэн Юй Хэн побледнело от страха, когда она дотронулась до ее рукава; однако все могли видеть, что в ее рукаве ничего не было.

«Что мне делать?» Она с беспокойством начала ходить по кругу, неоднократно спрашивая Хуан Цюань и Цин Шуан: «Вы двое видели мою шпильку?»

Хуан Цюань покачала головой: «В последний раз, когда я видела, молодая мисс положила ее в рукав». Она сказала это, помогая Фэн Юй Хэн обсмотреть ее одежду. Она также потрясла плащ, который держала Цин Шуан, но внутри ничего не было. Хуан Цюань также стала беспокоиться и смотрела на Цин Шуан: «Ты находилась ближе всего к молодой мисс. Ты также держала ее плащ и помогла вытереть чай. Ты также помогла ей подняться. Цин Шуан, ты видела золотую шпильку молодой мисс?»

Лицо Цин Шуан было бледно-белым. Она боялась, что все будут думать, что шпилька была у нее, когда она явно этого не делала, особенно ... Сюань Тянь Е.

Услышав, что Фэн Юй Хэн потеряла шпильку, Сюань Тянь Е действовал так, как будто он был в шоке, но он вздохнул с облегчением внутри. Давая невидимый взгляд Цин Шуан, он помолчал некоторое время, прежде чем сказать: «Тело принцессы только что выздоровело. Этот принц не может вернуться слишком поздно и вызвать у нее усталость. Седьмой брат, девятый брат, вы двое должны осторожно помочь младшей сестре найти шпильку. Шпильку в виде феникса нельзя сравнивать с другими вещами. Это не шутка, если она будет потеряна».

Услышав, что Сюань Тянь Е собирался уйти, Фэн Юй Хэн быстро использовала умоляющий тон, сказав: «А-Хэнг обязательно найдет шпильку в виде феникса. Надеюсь, третий брат поможет скрыть это некоторое время. Сегодня у отца-императора не было хорошего настроения, и А-Хэнг не хочет, чтобы отец-император снова рассердился».

Сюань Тянь Е кивнул: «Это естественно. Младшая сестра, не волнуйся, этот принц определенно не расскажет никому об этом».

«Если это так, то большое спасибо третьему брату». Она поклонилась, как и Хуан Цюань и Цин Шуан. Поклонившись, Фэн Юй Хэн заметила, что Цин Шуан, казалось, дрожала, а Сюань Тянь Е задумчиво или невольно посмотрел на нее. Цин Шуан, однако, даже не осмелилась поднять голову, казалось бы, полностью в ужасе.

Она улыбнулась про себя, когда поняла.

Когда Сюань Тянь Е вышел, поиски замедлились. Фэн Юй Хэн сделала вид, что ищет немного дольше, а затем сказала Цин Шуан: «Идите наверх и продолжайте искать в отдельной комнате. Взгляните и посмотрите, упала ли она куда-нибудь. Помните, что вы должны искать внимательно. Вы не должны позволять ни одному углу остаться незамеченным».

Цин Шуан кивнула: «Молодая мисс, не волнуйся. Этот слуга будет внимательно смотреть».

«Хорошо». Фэн Юй Хэн посмотрела на Сюань Тянь Мина и сказала: «Я все еще чувствую небольшую панику и легкий холодок. Вернемся назад. Оставим Цин Шуан здесь». Кроме того, она повернулась к лавочнику и сказала: «Вы также должны помочь поискать. Это просто деревянная коробка». Она указала рукой на свои руки: «Она сделана из красного дерева».

Лавочник многократно кивнул, а затем ушел с Цин Шуан.

Фэн Юй Хэн повернулась лицом к озеру, прежде чем изогнуть губы в злую улыбку.

Божество с чудесными руками? Это было имя, который вспомнил Сюань Тянь Мин. Это был чрезвычайно известный вор в Цзян Ху, который был исключительным и загадочным. Она фактически притворялась служанкой, и он действительно был впечатлен ею.

Она хотела шпильку в виде феникса? Однако она не знала, что предмет был брошен прямо в ее пространство, хотя, казалось, что он был помещен в рукав. Даже если перед ней предстало сто известных воров, ни один из них не мог украсть у нее ничего.

Группа направилась к другой стороне. Цин Шуан, которая осталась в частной комнате для продолжения поиска, выглянула в окно и была потрясена увиденным.

Шпилька в виде феникса была потеряна? Но она этого не понимала. Трижды она пробовала, однажды при получении плаща, однажды вытирая чай, и в последний раз, когда она помогла подняться Фэн Юй Хэн.

Однако она не могла найти предмет вообще. Эта деревянная коробка, которая явно была помещена в карман ее рукава, совсем отсутствовала. Она прощупала весь рукав Фэн Юй Хэн, но не могла найти расположение коробки.

Но одна из плохих частей заключалась в том, что Фэн Юй Хэн сказала, что она потеряла ее! И третий принц поверил в это!

Еще хуже ... она подняла руку и задела серьги. Фэн Юй Хэн сказала, что они были того же материала, что и у старшего принца. Эти слова действительно могут причинить ей хлопоты!

Цин Шуан обыскивала здание «Утонченного божества» с одним из клерков в течение четырех часов. В конце концов, она ушла, не найдя ничего.

В ту ночь Цин Шуан не вернулась в павильон Тонг Шэн, как и ожидала Фэн Юй Хэн.

Хуан Цюань спросила ее: «Молодая мисс, когда ты начала подозревать Цин Шуан?»

Фэн Юй Хэн задумалась, а потом сказала: «Это было сразу после снежной бури. Однажды, когда я проснулась, я почувствовала, что с мебелью в комнате было что-то не совсем правильно. Она не была грязной, но наоборот была слишком аккуратной. Даже ваза, которую я уронила ночью, была поднята».

«Божество с чудесными руками действительно имеет заслуженную репутацию. Даже после входа в комнату ее не заметил Бан Цзоу». Она сознательно говорила громче, заставляя Бан Цзоу фыркать. «Тогда что теперь делать?» Хуан Цюань была немного обеспокоена: «Нам все еще нужно быть немного настороже. Я буду стоять на страже на случай, если Цин Шуан вернется».

Фэн Юй Хэн, однако, покачала головой: «Она не может вернуться».

«Почему?»

«Потому что Сюань Тянь Е не простит ее». После «случайной встречи» с Сюань Тянь Е в здании утонченного божества, Фэн Юй Хэн была уверена, что хозяин Цин Шуан был этим человеком. Таким образом, она сознательно использовала ложь о серьгах, чтобы раскрыть отношение хозяина и слуги: «Теперь я боюсь, что Цин Шуан в настоящее время испытывает некоторые трудности».

Фэн Юй Хэн была права. В этот самый момент Цин Шуан встала на колени в одном из каменных комнат дворца Сян. Кровь стекала из угла ее губ, и одна сторона ее лица была опухшей. Ее одежда была разбросана по всей земле, и единственное, что оставалось на ее теле, было ремнем на животе.

Перед ней сидел третий принц Сюань Тянь Е. Тот человек, который первоначально был наполнен гневом, теперь был как дьявол, который пришел из ада. Его окружала аура бесконечного гнева, его глаза содержали не щепотку зла, вместо этого существовал только бесконечный бушующий гнев, из-за которого эта каменная комната нагревалась.

Все тело Цин Шуан тряслось. Несмотря на то, что она разделась до такой степени, она не чувствовала себя униженной. Вместо этого она сняла всю одежду, чтобы доказать свою невиновность.

«Мастер, этот слуга действительно не смогла украсть шпильку. Это была вторая молодая мисс, которая лгала!»

Взрыв!

Сюань Тянь Е поднял ногу и ударил по груди Цин Шуан.

Она не могла терпеть и упала. Когда она врезалась в каменную стену, она начала кашлять кровью.

Но она все еще изо всех сил пыталась встать на колени перед Сюань Тянь Е и умоляла: «Пожалуйста, мастер, поверьте этому слуге. Этому слуге действительно не удалось!»

Сюань Тянь Е действительно хотел снова ударить ее, но когда он увидел кровь, которую Цин Шуан выкашляла, он положил ногу, которую он уже поднял.

Было бы полезно держать этого человека рядом.

«Ты - божество с чудесными руками. Все в мире знают, что нет ничего, что вы не можете украсть. Вы даже вошли в имперскую сокровищницу раньше, так как же случилось так, что ты не смогла украсть то, что было прямо перед глазами?»

Цин Шуан также не могла этого понять. Она ясно это видела, но так ли это было? «Внутри рукав второй молодой мисс ... был пуст».

«Как это возможно!»

Правильно, как это было возможно. Она даже не поверила словам, которые только что сказала.

«Мастер». Цин Шуан долго размышляла, прежде чем вдруг что-то вспомнила. Быстро подняв голову, она сказала Сюань Тянь Е: «Разве мы смотрели не в том месте с самого начала?»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 220**

Глава 220 – Императорские указания

Цин Шуан сказала Сюань Тянь Е: «Этот слуга провел довольно много времени в усадьбе графской принцессы, и я несколько раз заходила в комнату второй молодой мисс; Тем не менее, я никогда не видела шпильку в виде феникса. Только сегодня в здании утонченного божества я увидела, как она вытащила ее. Эта слуга подумала, может быть, шпилька даже не хранится у второй молодой мисс, вместо этого это она находится у его Высочества принца Юй?»

Это было то, о чем подумал Сюань Тянь Е, но он все еще не мог объяснить, как Цин Шуан могла провалиться сегодня. Более того…. «А Ну». Он назвал настоящее имя Цин Шуан: «Сколько лет ты следила за этим принцем?»

Тело Цин Шуан дрожало, она быстро произнесла: «Этот слуга был спасен вашим Высочеством в год, когда мне было четыре года. С тех пор прошло уже двенадцать лет».

«Двенадцать лет». Сюань Тянь Е посмотрел на нее, когда сквозь его глаза пронесся жестокий свет: «Двенадцать лет чувства не могли сравниться с двумя серьгами?»

«Мастер!» Цин Шуан была шокирована, так как она больше всего боялась этой темы; однако это было то, что он действительно принял близко к сердцу: «Этот слуга действительно не знает старшего принца. Я даже не встречалась с ним раньше!»

К сожалению, Сюань Тянь Е только произносил слова Фэн Юй Хэн. Более того, Цин Шуан была неспособна украсть шпильку в виде феникса, которая лежала в рукаве пальто. Все признаки говорили ему, что эта девушка по имени А Ну уже предала его.

«Охранники!» Сердито крикнул Сюань Тянь Е, и императорский страж немедленно вошел: «Закрой ее. Пока она не умрет». Небрежно произнеся эти слова, он повернулся и ушел.

Цин Шуан наблюдала, как Сюань Тянь Е уходил все дальше и дальше. Несмотря на то, что она все еще стояла на коленях и была полностью обнаженной, охранник поднял ее и начал тащить. Она громко закричала: «Мастер!» Но уходящая фигура даже не оглянулась.

На следующий день новости распространились вокруг столицы о том, как будущая принцесса Юй потеряла шпильку в виде феникса, лично подаренную Императором!

Когда эта новость дошла до поместья Фэн, матриарх пила чай. Услышав эту новость от слуги, чай попала ей не в то горло, заставив ее почти захлебнуться до смерти.

«Где А-Хэнг?» Матриарх схватила бабушку Чжао и с тревогой сказала: «Быстро, быстро отправь кого-нибудь, чтобы позвать А-Хэнг!»

Бабушка Чжао подчинилась и быстро сообщила слуге, чтобы он отправился в павильон Тонг Шэн. Матриарх продолжила: «Чем является шпилька в виде феникса? Как она могла потерять такое? Скажите, это реальная новость или просто розыгрыш?»

Бабушка Чжао тоже была в шоке. Когда она вернулась из здания Утонченного божества накануне, все было в порядке. Может быть, что-то случилось после ее ухода?

«Старшая мадам». Она беспомощно сказала: «Независимо от того, правда ли это, эти слухи не хороши для второй молодой мисс!»

«Это не просто не хорошо для нее!» Матриарх не выдержала: «Самое важное - наша семья Фэн. Первоначально Император был благосклонен к Цзинь Юаню, и ему разрешили пойти на север, но теперь, когда он разделяет бремя освобождения от бедствия, что-то подобное произошло дома. Скажи мне, это ... »

Матриарх так запаниковала, что не знала, что ей следует сказать. Она хотела сказать, что Фэн Юй Хэн вызвала слишком много неприятностей, но она не смогла это сказать. В конце концов, она приложила большие усилия, чтобы позаботиться о ее травме спины. Теперь она почти полностью исцелилась. Поэтому, если она скажет ей что-нибудь плохое за спиной, она всегда будет чувствовать себя, как будто она отказывается от своего благодетеля.

Но если бы она этого не сказала, она почувствовала бы дискомфорт внутри.

Таким образом, она сдерживала свои чувства, ожидая прибытия Фэн Юй Хэн; однако, в конце концов, это был просто слуга, который вернулся.

«Где вторая молодая мисс?» Бабушка Чжао поглядела на нее и спросила: «Разве мы не посылали тебя пригласить ее?»

Слуга быстро пошел вперед и поклонился, а затем сказала: «Хуан Цюань из павильона Тонг Шэн сказала, что вторая молодая мисс потеряла шпильку в виде феникса и в настоящее время стоит у стены, чтобы подумать о своих ошибках. Видимо ... это было императорское указание Императора».

Матриарх почти упала в страхе: «Императорские указания! Когда их огласили?»

Слуга сказала: «Этот слуга не знает. Этот слуга знает только, что его прямо передали усадьбе графской принцессы».

Бабушка Чжао некоторое время размышляла, а затем успокаивала матриарха, говоря: «Несмотря на то, что она потеряла такой важный предмет, она была наказана таким легким образом. Кажется, Император не был слишком зол. Это не что иное, как игра на публику, не так ли? Кроме того, старшая мадам, не волнуйтесь. Когда имперские приказы передаются непосредственно в усадьбу графской принцессы, ясно, что Его Величество является праведным правителем. Этот вопрос не повлияет на нашу усадьбу Фэн».

Матриарх почувствовала, что эта логика правильная и кивнула. Хотя она все еще немного нервничала, она ничего не могла сделать. Таким образом, можно было только сообщить слугам: «В ближайшие несколько дней выйдите еще и спросите. Передайте слухи, которые, возможно, слышали».

Фэн Юй Хэн потеряла шпильку в виде феникса, и наказание было не только услышано матриархом. Хан Ши также получила эту новость.

В то время Фен Дай находилась под строгим руководством двух бабушек и стояла во дворе и держала чашу, наполненную водой на голове. Пей’ер и Хан Ши преднамеренно говорили немного громче, достаточно громко, чтобы Фен Дай тоже услышала.

Эту девушку изначально ругали до истощения, но когда она услышала, что Фэн Юй Хэн что-то потеряла, это было похоже на выстрел в руку, что сразу возродило увядающего человека.

«Что ты сказала?» Фен Дай не успела обратить внимание на миску на голове, когда она повернулась, чтобы спросить Пей’ер: «Фэн Юй Хэн потеряла шпильку в виде феникса?»

Это движение заставило чашу, наполненную водой, упасть прямо на землю.

Бабушка Ван была в ярости и пошла, размахивая кнутом.

Но Фен Дай не обратила на нее никакого внимания, поскольку она спросила Пей’ер: «Ты сказала правду?»

Пей’ер кивнула: «Такой была новость. Этот слуга также спросил людей вокруг двора Шу Я, и они сказали, что старшая мадам также послала людей спросить. Они узнали, что вторую молодую мисс наказал Император и поручил стоять перед стенкой и обдумывать ее ошибки!»

«Ха-ха-ха!» Фен Дай внезапно взорвалась от смеха, обернувшись. Указывая на двух бабушек, она громко сказала: «Не будьте слишком счастливы. Ваш Южный дворец вот-вот перенесет великое несчастье! Она потеряла шпильку в виде феникса. Это то, что лично присуждается Императором. Это также то, что используется для установления права на трон. Скажи мне, если что-то подобное потеряно, какое у нее будет будущее?»

Бабушка Лю и бабушка Ван были действительно потрясены ее словами, особенно бабушка Ван. Кнут, который она подняла, был остановлен в воздухе. Она не могла ни положить его, ни продолжить удар.

Но бабушка Лю отреагировала первая, сердито заявив: «Я пришла от ее Высочества Императрицы. Независимо от того, испытывает ли Принцесса Юй несчастье, как она связана с нами?»

Услышав ее слова, бабушка Ван тоже обернулась. Она сразу поняла, что ее действительно обманул ребенок. Некоторое время она была в ярости от своего позора, когда она подняла кнут, ударив Фен Дай по руке. Боль заставила ее громко заплакать.

«Не бейте меня!» Хан Ши увидела, что Фен Дай ударили и тут же начала бояться. Быстро продвигаясь, чтобы остановить двух: «Бабушки, успокойте свой гнев, успокойте свой гнев!»

Но как они могли успокоить свой гнев. Они только что потеряли репутацию перед ними, так что не должны ли они вернуть ее?

Бабушка Ван только сказала: «Старшая мадам семьи Фэн также сказала, что мы не должны быть снисходительны. Мать наложницы, пожалуйста, убирайся с дороги!» Она сказала это, продолжая двигать кнутом.

Фен Дай не смогла уклониться и продолжала плакать от боли.

Хан Ши была в панике и могла использовать только свое тело, чтобы защитить ее. Подобно тому, как хлыст приближался к Хан Ши, Фен Дай внезапно закричала: «Вы двое наглые! Если ты повредишь нашему сыну семьи Фэн, какое это преступление?»

Бабушка Лю остановила руку бабушки Ван в воздухе: «Что говорит четвертая юная мисс? Сын?»

«Это правильно!» Фен Дай отодвинула Хан Ши, затем подняла подбородок к двум бабушкам и громко сказала: «Живот наложницы матери Хан в настоящее время носит сына семьи Фэн. Даже если вы двое - бабушки, которые пришли из дворца, вы не имеете права ударить семью стандартного чиновника первого ранга! Если бы ребенок был потерян из-за тебя, ее Высочество Императрица не смогла бы защитить тебя!»

Эти слова поистине заставили бабушку Лю и бабушку Ван остановиться. Кнут, который был поднят, медленно опускался, и вопрос ударов больше не поднимался.

Но они продолжали пристально смотреть на Хан Ши. Время от времени они сомневались, и временами они были в растерянности.

«Наложница, мать Хан, действительно беременна?» Бабушка Лю посмотрела на Хан Ши и серьезно спросила.

«Да», - быстро ответила Фен Дай.

«Этот старый слуга спрашивает наложницу мать Хан». Она даже не обращала на Фен Дай никакого внимания, только смотрела на Хан Ши и ожидала ответа.

Хан Ши была ошеломлена, и слова застряли у нее в горле. Она не знала, что она должна сказать.

Фен Дай сердито посмотрела на нее: «Почему бы тебе не сказать об этом?»

Она была вынуждена действовать и могла только кивнуть: «Да, я уже беременна».

Эти две бабушки стали еще больше сомневаться, услышав это. Они прожили полжизни, и они потратили на это время заботу о Императрице, поэтому их глаза были похожи на ножи. Как бы они не смотрели, Хан Ши не казалась беременной, так почему она могла быть так уверена?

Но она это сказала, поэтому им было нелегко это опровергнуть. Они могли только убрать хлыст, а затем подумать о проблеме Фэн Юй Хэн. Они не могли не унывать.

Что касается Фэн Юй Хэн, она была наказана только стоять лицом к стене, чтобы задуматься о ее ошибках. Через два дня Фэн Чэнь Юй, которая пряталась в своем собственном дворе, получила еще одну новость: «Люди третьего мастера узнали, что вторая молодая мисс послала людей в дворец Вэнь Сюань, усадьбу премьер-министра Фун, и поместье генерала Пинг Нан; однако ворота каждой семьи были прочно закрыты, и они не могли войти».

Чэнь Юй уже была на грани, и это еще больше усугубило ее. Она знала, что это Фэн Юй Хэн пытается использовать ее связи. Это означало, что она действительно была привязана и нуждалась в помощи других для решения проблемы. К сожалению, было ясно, что другая сторона не хотела помогать.

Она никогда не надеялась, что Фэн Юй Хэн будет в безопасности, и была права, как она это сделала прямо сейчас.

«Сколько дней прошло?» Она вдруг задала этот вопрос.

Йи Лин тоже ее понимала. Она знала, что было на уме Чэнь Юй больше всего последние несколько дней. Поэтому она быстро сказала: «Примерно полмесяца».

«Только полмесяца». Лицо Чэнь Юй еще больше помрачнело: «Скажи мне, сможет ли она выдержать оставшиеся полмесяца?» После того, как она спросила, она не дождалась ответа Йи Лин и покачала головой: «Может или не может она это вынести, не имеет значения. Все будет зависеть от намерений Императора. Я просто прошу, чтобы девушка Фэн Юй Хэн не сделала еще одну ошибку. Живет ли она или умирает, мне все равно, но она должна подождать, пока она позаботится о моем вопросе».

Йи Лин также беспокоилась о Чэнь Юй. Вопрос, который был почти урегулирован, теперь был под вопросом, но кто мог подумать, что вторая молодая мисс, получившая благосклонность многих великих людей и способная вызвать проблемы, действительно будет в беде. Раньше она видела слишком много нестабильных ситуаций в многодетных семьях. Забудьте о двух неделях, стало возможно, что новость о падении второй молодой мисс появится на следующее утро. Когда придет время, кто позаботится о старшей молодой мисс?

«Позаботьтесь о днях». Чэнь Юй посоветовала Йи Лин: «Подсчитайте дни один за другим. Как только придет день, немедленно принесите банкноты и найдите Фэн Юй Хэн. Вы не можете опоздать даже на мгновение».

«Молодая мисс, не волнуйся. Этот слуга запомнил все это».

Чэнь Юй глубоко вздохнула и подумала, что как только этот вопрос будет разрешен, она должна немедленно прекратить все отношения с Фэн Юй Хэн.

В то время в павильоне Тонг Шэн голос, который заставлял людей дрожать, послышался из спальни Фэн Юй Хэн «Нежнее! Больно! Двигайся еще немного! Двигайся немного быстрее ... ».

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 221**

Глава 221 – Только это идеальный союз

Лоб Хуан Цюань был покрыт потом от криков Фэн Юй Хэн. Подняв руку, она вытерла лоб и беспомощно сказала: «Молодая мисс, можем ли мы как-то обойтись без криков? Те, кто не знает, могут предположить, что что-то происходит внутри комнаты».

В то время Фэн Юй Хэн лежала на мягком диване, а Хуан Цюань массировала ее плечи.

«Однако, говоря об этом. Миски пельменей, сделанные вчера, были слишком вкусными!» Хуан Цюань продолжала массировать, хвалясь: «Даже имперские повара не могут создать такой хороший аромат».

Фэн Юй Хэн закатила глаза: «Ради всех этих пельменей я почти умерла от усталости. Это было гораздо более утомительно для меня, чем для всех остальных! Поднимитесь немного выше и приложите еще силы». Редко ее массажировал кто-то другой, и это было неплохо. Говоря об этих пельменях, она просто нашла место в своем пространстве и припасла их на будущее. Что-то из 21-го века здесь приводило людей в большой восторг. Более того, она также добавила некоторые медицинские травы. С лекарственными травами и мясом, смешанными вместе, аромат был в самый раз.

«Молодая мисс, новости, которые вы распространяли, заставили всех взорваться. Старшая мадам проводит весь день, отправляя людей сюда, чтобы узнать. Независимо от того, приходят они через двор Лю или главный вход в поместье, все они показались здесь хоть раз. Цзинь Чжэнь тоже приходила один раз. Чэнь Юй и Фен Дай делают то же самое, что и старшая мадам, и отправляют людей в течение всего дня. Только сторона наложницы-матери Ан пока самая мирная. Они отправили какие-то маринованные овощи, которые она сделала сама. После этого они больше не приходили».

Хуан Цюань на одном дыхании доложила обо всей ситуации павильона Тонг Шэн. В конце она не забывала пожаловаться: «Каждый член семьи Фэн - трус».

Фэн Юй Хэн рассмеялась: «Они смогли создать эту проблему, даже несмотря на то, что они трусы. Если бы они не были трусами, разве небеса не содрогнулись бы? Сегодня мы должны уделять больше внимания передвижениям на улице. Кроме того, я хочу, чтобы вы лично пошли к наложнице матери и сказали ей, чтобы она оставалась спокойной некоторое время. Не нужно беспокоиться. Если бабушка хочет, чтобы Сян Ронг посетила дворец Чун, чтобы узнать о чем-то, Сян Ронг должна просто пойти и посетить. Ей просто нужно относиться к этому, как если бы он был ее близким другом, к которому можно всегда заскочить. Возможно, на сегодняшнем судебном заседании что-то еще изменится. Просто подожди и посмотри, кто в семье Фэн будет об этом осведомлен, а кто нет. Это все покажет».

Хуан Цюань кивнула: «Молодая мисс, не волнуйся. Этот слуга запомнил».

«Ун». Она кивнула: «И Ван Цюань, и Цин Юй не здесь, так что вам нужно будет больше смотреть за усадьбой. Если нам действительно не будет хватать людей, просто пригласи Цин Линг со стороны матери». Она помолчала, а затем встала с дивана. Глядя на Хуан Цюань, она очень серьезно сказала ей: «У тебя есть другое дело сейчас».

«Молодая мисс, пожалуйста, говорите».

«Иди на кухню и принеси еще одну тарелку пельменей. Я голодна».

Хуан Цюань сразу широко раскрыла глаза: «Вы все еще хотите есть? Молодая мисс, вы съели 26 штук два часа назад!»

«Ун». Фэн Юй Хэн не опровергла это, но она продолжала подчеркивать: «Сейчас я росту. Я должна есть больше. Быстро иди».

Как предсказала Фэн Юй Хэн, судебное заседание на следующий день было как буря. Император отругал девятого принца, которого он всегда любил. Мало того, что он ругал его за лень и неуважение, он также указал на его ноги и назвал его бесполезным человеком. Девятый принц рассердился, повернулся и вышел из двора. Что касается Императора, он обратился к старшему принцу Сюань Тянь Ци и сказал: «Сын действительно лучший. Мой Да Шун всегда поддерживал старшего и родившегося от первой жены сына. В настоящее время главный дворец не имеет сына, поэтому у нас большие надежды на Ци’ера как старшего сына».

Такая утренняя судебная сессия заставила каждого чиновника быть шокированным.

Старший принц Сюань Тянь Ци был строго деловым человеком. На протяжении многих лет он очень редко спрашивал о делах суда, если только Император лично не призвал его появиться. В противном случае он даже не бывал на судебных заседаниях. Люди полагали, что старший принц был полностью посвящен делу ведения бизнеса и зарабатывания денег. Он отличался от людей, которые соревновались за статус рожденного первой жены, как третий принц. В конце концов, однако, он был сыном Императора. В противном случае, почему император вдруг произнесет такое. Когда они обращались к имиджу Императора, это выглядело неуместно?

Сюань Тянь Е холодно обратил свой взгляд на Сюань Тянь Ци, его разум вернулся к словам Фэн Юй Хэн в здании Утонченного божества, «Кажется, это то же качество, что и нефритовая бутылка, которую носил старший брат на банкете середины осени». Может быть, это правда?

Это было не единственным неожиданным событием с утренней судебной сессии. От исчезновения Бу Конга, до того, как Бу Ни Шан отправили в женский монастырь, все считают, что семья Бу пала. Император, однако, продвинул Бу Бай Ци до чиновника стандартного третьего ранга. Что касается покойной Бу Бай Пин, она вернула себе титул главной императорской наложницы и была переведена в Императорский Мавзолей.

С этими словами было объявлено о возвращении семьи Бу в суд.

Некоторые люди вспоминали, как они слышали, что матриарх семьи Бу вошла во дворец несколько дней назад. Неужели император принял решение в то время?

Утренняя сессия наполняла мысли всех присутствующих многочисленными вопросами; однако никто не заметил дьявольской улыбки на лице Императора, когда он стоял рядом с троном дракона.

«Мингер был прав. Посмеиваться над чиновниками время от времени забавно». Император спросил Чжан Юань, который стоял рядом с ним: «Скажи мне, если мы выговариваем Мингера таким образом, она рассердится?»

Чжан Юань, естественно, понимал, что имел ввиду император, говоря «она». Таким образом, он быстро сказал: «Имперская наложница Юй никогда не обращала внимания на события в суде. Более того, эта идея была дана девятым принцем. Его Высочество должно было сказать ей об этом заранее».

Император кивнул, но он все еще долго вздыхал: «Мы действительно надеемся, что она может сердито выйти из дворца Зимней Луны, чтобы уладить долги с Нами. Таким образом, мы могли бы увидеть ее еще раз. Иногда я чувствую, что спор будет даже лучше, чем ситуация сейчас».

Внутри Зимнего Двора Луны Сюань Тянь Хуа находился в лунном здании и играл песню под названием «Тяжелое желание», чтобы помочь императорской наложнице Юй расслабиться. Сюань Тянь Мин в настоящее время сидел в мягком кресле и наслаждался грушей.

Недолго спустя дворцовая горничная двинулась вперед и прошептала несколько слов в ухо Сюань Тянь Мина. Сюань Тянь Мин спросил: «Заседание закончилось так быстро? Я думал, что старик будет продолжать вещать какое-то время».

«Тяжелое желание» Сюань Цзянь Тянь Хуа достигло своего апогея, когда внезапно поднялся аккорд, как будто он стал бесценным цитоном, поскольку звук был ясным и успокаивающим.

Имперская наложница Юй открыла глаза и посмотрела на двух братьев, прежде чем слегка сказала: «Эта мать давно не видела невестку».

Сюань Тянь Мин снова укусил грушу и ответил: «Разве она сейчас не прячется в своей усадьбе, притворяясь, что ее отругали. Пельмени, которые были доставлены прошлой ночью, были ли они вкусными?»

Имперская наложница Юй кивнула: «Пельмени действительно были очень вкусные».

«Она сама их сделала».

Императорская наложница Юй небрежно подобрала маленькое зеркало, которое было на ее стороне: «У этой девушки всегда что-то новое. Подобно этому зеркалу, его отражение почти точно отображает смотрящего. В первый раз, когда я увидела это, я поверила, что я очаровательна».

Руки Сюань Тянь Хуа продолжали двигаться, поскольку песня достигла еще одной высшей точки. В то же время он сказал: «Императорская наложница, неужели когда-то появится человек, который сказал бы вам иное».

Императорская наложница Юй хихикнула: «Хуа’ер действительно знает, как рассмешить имперскую наложницу. Но, говоря о пельменях, у вас был шанс их попробовать, верно? Аромат действительно намного лучше, чем то, что делают шеф-повара во дворце. Этот имперский дворец по-настоящему становится все менее и менее идеальным. Он не может даже правильно приготовить еду». Ее слова были полны эмоций и казались неосторожными, но если бы это было сказано другой императорской наложницей, то даже сто жизней было бы недостаточно.

Сюань Тянь Мин потянул уголки его губ в лукавую улыбку: «Я не хочу биться за трон; однако, если я его получу, вы сможете жить лучше».

«Мне не нужно, чтобы вы беспокоились обо мне». Имперская наложница улыбалась: «Когда старик умрет, ему больше не нужно будет оставаться в этом дворце. Когда это время придет, я буду жить свободно и счастливо. Кто захочет продолжать страдать вместе с тобой».

Сюань Тянь Хуа сыграл и засмеялся: «Это тоже хорошо».

«Ни на кого нельзя положиться. Вы двое просто заботитесь о себе. Ни один из сыновей этого человека не позволяет другим чувствовать себя непринужденно. Вы, братья, должны быть более осторожными. Не позволяйте другим замышлять против вас».

«Не волнуйся об этом». Сюань Тянь Мин утешил ее: «Если проблем нет, то посмотри еще в зеркало. Посмотри, появились ли морщины на твоем лице».

Имперская наложница Юй закатила глаза, но ее лицо сжалось, когда она обратилась к Сюань Тянь Мину: «Твои ноги и лицо, мне все еще неловко смотреть на них».

Наконец, песнь подошла к концу, и последняя строка на инструменте перестала тянуться. Сюань Тянь Хуа посмотрел на двух и сказал: «Мингер только сказал вчера, что эта маска выглядела неплохо».

«В любом случае, она не так хороша, как лицо, с которым ты родился». Имперская наложница Юй была очень довольна тем, что она создала: «Правильно». Наконец, она вспомнила важный вопрос: «Эта шпилька в виде феникса была спрятана должным образом?»

Сюань Тянь Мин кивнул: «То, о чем заботится Хэн Хэн, никто не может найти».

Сюань Тянь Хуа спросил его: «Я также думаю, что это странно. Даже божество с чудесными руками не смогла найти ее, где именно сестра скрыла шпильку? В тот день она явно положила его в рукав перед всеми нашими глазами. Как случилось, что божественный вор действовал три раза, но не смог достать ее?»

На этот раз Сюань Тянь Мин улыбнулся еще более дьявольски. Казалось, что они говорили о чем-то, чем он очень гордился, когда он поднял голову чуть выше. Но когда он открыл рот, он все еще сказал: «Я тоже не знаю. Когда дело касается ее действий, я стараюсь задавать меньше вопросов.

Имперская наложница Юй была слегка ошеломлена: «Как ты можешь задавать меньше вопросов? Тебя это совсем не интересует?»

«Это потому, что меня интересует, что я не спрашиваю». Ответ Сюань Тянь Мина был очень фактом: «Когда я впервые встретил ее в горах на северо-западе, у нее были некоторые странные вещи. В то время я был серьезно ранен. Она сказала, что это лекарство, и это лекарство. Она позволила мне использовать его, и я не волновался и использовал его. Я не спрашивал. Пока она не причинит мне вреда, все в порядке».

Рука Сюань Тянь Хуа на инструменте слегка двигалась, в результате чего струна слегка вибрировала. Казалось, что что-то в его уме щелкнуло, как что-то связанное, но оно не было слишком глубоким, так как он тут же успокоился.

«Люди, которые не задают вопросов, могут считаться хорошими союзниками. Мингер, тебе действительно повезло».

Имперская наложница Юй внезапно потянулась, зевая, затем встала. Держа длинное платье, она направилась наружу: «Но эта моя бедная кошка. Бу, поскольку вы, ребята, хотите поиграть, продолжайте. В противном случае, эта наложница всегда будет чувствовать, что ссылка Бу Ни Шан в женский монастырь, слишком мягкая для нее».

Когда она закончила говорить, она уже вышла на лунную смотровую площадку.

Мин и Хуа посмотрели друг на друга и горько улыбнулись. Эта имперская наложница-мать жила еще более небрежно, чем они.

Во дворе усадьбы Фэн бабушка Чжао болтала с матриархом: «Из суда пришли известия, что девятый принц не надеется стать Императором из-за его ног. Он также потерял благосклонность Императора, в то время когда наша вторая молодая мисс также потеряла его доброе отношение. Я слышала, что даже имперская дочь Ву Ян избегает второй молодой мисс. В тот день, когда этот старый слуга пошел встретить вторую молодую мисс из дворца, разве я не сказала, что видела матриарха семьи Бу, выходящей из дворца. Конечно же, лорд Бу семьи Бу был повышен до чиновника стандартного третьего ранга, и даже главная имперская наложница Бу была вновь награждена своим прежним титулом. Думая об этом, в то время семья Бу была оскорблена имперской наложницей Юй. Теперь, когда девятый принц потерял свое влияние, Император больше не заботится об императорской наложнице Юй. Кажется, он собирается назначить компенсацию семье Бу».

Слова бабушки Чжао заставили матриарха все больше и больше впадать в панику. Как только она захотела задать еще несколько вопросов, слуга быстро вошел и поклонился, сказав: «Старшая мадам, кто-то из дворца пришел. Две бабушки четвертой молодой мисс были отозваны назад».

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 222**

Глава 222 – Способ забеременеть

Услышав, что две бабушки были отозваны назад, сердце матриарха сразу же заледенело.

Бабушка Чжао махнула рукой и отпустила слугу. Только тогда она с тревогой спросила матриарха: «Должны ли мы отправить письмо мастеру? Поскольку произошла такая крупная проблема, нам нужно узнать точку зрения мастера. Нам также нужно рассказать мастеру о ситуации в столице».

Матриарх издала длинный вздох и кивнула: «Пойдите, напишите письмо. Там определенно есть кто-то рядом с Цзинь Юанем, кто держит его в курсе, но вопросы дома, он не может их знать. У меня действительно нет идей». Она сказала это, размышляя. Спустя долгое время она сказала: «Пойди, посмотри, сколько медицинских пластырей и таблеток, которые отправила А-Хэнг, осталось?»

Бабушка Чжао подчинилась и пошла посмотреть. Когда она вернулась, она сказала матриарху: «Есть еще десять медицинских пластырей и пять пилюль».

«Осталось так немного?»

«Это все, что осталось».

«... Забудь об этом». Матриарх махнула рукой: «Это все, что нам понадобится. После того, как они будут израсходованы, приведите врача снаружи, чтобы взглянуть на мою спину. В будущем, если павильон Тонг Шэн отправит какое-либо лекарство, не принимайте его».

Бабушка Чжао слегка вздохнула и кивнула: «Немного жаль. Если бы старшая мадам немного дольше лечилась средствами второй молодой мисс, возможно спина бы полностью прошла».

«Жаль или нет». Выражение лица матриарха застыло: «Это связано с безопасностью усадьбы Фэн. В этот критический момент мы не должны делать никаких ошибок».

«Да. Этот старый слуга запомнил».

Надо было сказать, что Фэн Юй Хэн попала в беду, вызвав серьезную печаль. Это также вызвало у Фэн Фен Дай большое удовольствие.

Когда две бабушки ушли, Фен Дай нашла время, чтобы наверстать упущенное. Она спала с полудня до полудня следующего дня. Проснувшись, она не прибрала волосы и не вымыла лицо. Вместо этого она бросилась прямо в комнату Хан Ши и схватила ее за руку: «Наложница, это твой шанс!»

Хан Ши была поражена тем, что она говорила: «Какой шанс?»

«Возможность вернуться!» Фен Дай не смогла скрыть свою радость, когда она рассуждала для Хан Ши: «Фэн Юй Хэн упала и больше не сможет встать. Чэнь Юй потеряла свое расположение. С этого дня отец может полагаться только на меня, чтобы быть дочерью усадьбы Фэн».

Хан Ши напомнила ей: «Есть еще третья молодая мисс и Ан Ши».

«Разве стоит бояться Ан Ши?» Глаза Фен Дай озарились: «Не говоря уже о том, что у нее нет желания стремиться к благосклонности, даже если бы она это сделала, она не сможет победить тебя. Просто роди ребенка и побеспокойся только о том, чтобы дать отцу толстого сына. Не беспокойтесь о каких-либо других вещах. Эта усадьба Фэн рано или поздно будет принадлежать нам».

Фен Дай выплюнула эти слова, затем выбежала из комнаты, как ветер, оставив только Хан Ши с чувством сожаления.

Родить ребенка? Где был ребенок?

Она была не такой оптимистичной, как Фен Дай, и она была не такой невежественной, как Фен Дай. Этому ребенку все еще было только десять лет, поэтому было много вещей, которые она не понимала. Она чувствовала, что если Фэн Цзинь Юань остался ночью в ее комнате, то значит, что она уже беременная, и что ребенок определенно будет мальчиком. Где в мире будет такая приятная вещь?

«А Цзюй». Она спросила слугу рядом с ней: «Скажи мне, если я тайно приведу доктора в поместье, возникнут ли какие-либо проблемы?»

А Цзюй испугалась и неоднократно качала головой: «Мать-наложница, ты не должна! В эти дни усадьба уже была охвачена беспокойством из-за проблемы второй молодой мисс. Если вы пригласите врача в такое время, было бы хорошо, если бы вы были беременны, но что, если ... »

Хан Ши была потрясена. Правильно, было бы хорошо, если бы она была беременна, но если бы она не была. Неужели Фен Дай не задушит ее до смерти?

«Тогда что мне делать?» Она была в растерянности. Вставая, она начала ходить по комнате.

А Цзюй немного подумала и разработала план: «Исполнители все еще в поместье, верно? Мать наложницы, как насчет копии того, что в прошлый раз делала четвертая молодая мисс. Попросите исполнителя выйти и привести врача. Скажите, что нужно проверить одного из исполнителей».

Глаза Хан Ши озарились: «Это хорошая идея. Пойдем, мы пойдем сейчас».

А Цзюй быстро схватила плащ и последовала за Хан Ши из двора. Но когда она добралась до гостевого двора, она увидела, как люди из труппы упаковывают свои вещи.

Она была поражена и быстро вошла в комнату, чтобы расспросить их наставника: «Что вы делаете?»

Красивый исполнитель, которого звали босс Юэ, собирал свою служебную одежду. Увидев, что Хан Ши пришла, он быстро начал жаловаться: «Наконец-то появилась наложница-мать. Если бы вы не пришли, этот покорный слуга был бы готов уйти». Кто знает, было ли это из-за его работы или чего-то еще, но у босса Юэ глаза мелькнули, почти мгновенно переходя прямо к лицу Хан Ши.

Первоначально Хан Ши очень понравился этот трюк. Если бы это было при нормальных обстоятельствах, она бы покраснела и вернулась к ее теплому выражению. Сегодня, однако, было другое. Все мысли в ее голове были охвачены только одним, и как она могла беспокоиться о чем-то еще. Она быстро взглянула на А Цзюй, и она поняла ее намерения. Подняв голос, она сказала людям в комнате: «У нашей наложницы есть что обсудить с вашим лидером труппы. Все выйдите на время».

Люди из труппы посмотрели на босса Юэ и увидели, что он кивает. Только тогда они положили вещи и покинули комнату. А Цзюй быстро подошла и закрыла дверь, так как Хан Ши сказала: «Давайте не будем говорить о других вещах в первую очередь. Я пришла сегодня с просьбой».

«О?» Он испугался: «Каким способом этот скромный человек может помочь наложнице матери Хан?»

Хан Ши шагнула вперед и наклонилась к нему. Понизив голос, она сказала: «Не могли бы вы использовать имя труппы, чтобы вызвать врача в поместье для меня?»

«Вызвать врача?» Босс Юэ на мгновение испугался и покачал головой: «При нормальных обстоятельствах это было бы возможно, но теперь этого не может быть. Ранее сегодня старшая госпожа усадьбы уже отправила кого-то к нам с приказом собирать вещи, чтобы покинуть усадьбу сегодня же. Деньги уже оплачены».

«Что?» Хан Ши нахмурилась. Люди, которых она пригласила, были выгнаны матриархом, не сказав ей ни слова? Хотя она понимала, что она была наложницей, которая была даже ниже, чем служанка, и не было необходимости, чтобы матриарх уведомила ее, прежде чем это сделать, она все еще чувствовала, что ее репутация перед Юэ была потеряна.

«На этот раз я боюсь, что не смогу помочь наложнице матери». Босс Юэ с сожалением пожал руки, однако, он уведомил о своей обеспокоенности, спросив: «Неужели ваше тело плохо себя чувствует? Зимние дни холодные, может быть, вы простудились?» Сказав это, он подошел и ущипнул рукав Хан Ши, покачав головой: «Ваша одежда слишком тонкая, и вы находитесь довольно далеко от вашего двора. Почему вы не надеваете одежду теплее?»

А Цзюй чувствовала, что босс Юэ переступил границы, поэтому она очень неловко посмотрела на него. Переведя взгляд, она неожиданно обнаружила, что Хан Ши не отреагировала отрицательно на его действия. Она не только не реагировала отрицательно, но, казалось, наслаждалась этим. Ее лицо покраснело, глядя на него, она тихо сказала: «Ты действительно знаешь, как общаться с людьми».

Сердце А Цзюй начало биться быстрее, когда она опустила голову. Слова выговора, которые она держала в голове для босса Юэ, были проглочены.

«Женщины должны быть любимы». Взгляд Босса Юэ снова начал двигаться.

К счастью, Хан Ши все еще немного понимала ситуацию и знала, что она сделала. Под его взглядом она с трудом удержалась и спросила: «Можете ли вы помочь мне подумать о методе? Мне действительно нужно обратиться к врачу».

Босс Юэ задумался и сказал: «Это не значит, что нет никакого способа. Как насчет того, что мне нужны будут еще люди для того, чтобы перенести все вещи. Мы увидим, согласится ли усадьба Фэн привлечь еще нескольких человек».

«Это хорошая идея!» Хан Ши стала счастлива и потянулась к ее рукаву. Изнутри она вытащила банкноту: «Я дам это вам за приглашения врача. Остальное можно отдать другим».

Босс Юэ даже не посмотрел, сколько было денег, когда он положил их к себе за пояс. Затем он поднял руку и осторожно похлопал ее по плечу, прежде чем уйти.

Увидев, как он ушел, А Цзюй, наконец, вздохнула с облегчением и быстро напомнила Хан Ши: «Мать-наложница, этот слуга всегда чувствует, что босс Юэ не честный человек. Наложница-мать Хан, было бы лучше не видеть его».

Хан Ши посмотрела на А Цзюй: «Что ты понимаешь? Прямо сейчас, кроме него, кто еще может мне помочь? В любом случае, он покинет усадьбу. После того, как этот вопрос будет решен, все будет в порядке. Что вас беспокоит?»

А Цзюй была с ней согласна. Хан Ши жила в резиденции, а босс Юэ был не чем иным, как уличным артистом. После этого дня они больше никогда не встретятся, поэтому не нужно было волноваться.

Таким образом, она больше ничего не говорила. Она только кивнула и села с Хан Ши, чтобы дождаться новостей.

Босс Юэ также вернулся в комнату, чтобы подождать с ними. Во время ожидания они разговаривали некоторое время, и каждое слово сопровождалось любовными взглядами, из-за которых щеки А Цзюй загорелись.

Примерно через два часа человек, который был отправлен, вернулся. Хан Ши видела человека старше сорока лет, который шел с деревянным футляром. У него был вид ученого, поэтому она знала, что это должен быть врач. Таким образом, она быстро заставила босса Юэ взглянуть, затем прошла мимо экрана во внутреннюю комнату.

Босс Юэ попросил всех уйти. В комнате остались только доктор и А Цзюй. Даже он вышел во двор, чтобы подождать.

Только тогда А Цзюй привела доктора к кровати во внутренней комнате. Затем Хан Ши сказала: «Сегодня я попросила врача прийти в поместье, чтобы осмотреть мою беременность».

Доктор кивнул и сел на стул рядом с кроватью. Спокойно и неуклонно он сказал: «Этот скромный практикует медицину в течение 20 лет и видит слишком много вещей. Сегодня, будучи приглашенным в усадьбу Фэн, этот скромный знал, что должна быть дама, которая требует тайного осмотра. Мадам, не волнуйтесь. Хотя то, что этот скромный говорит о вашей беременности, не имеет значения, этот скромный человек может гарантировать, что когда я покину эту комнату, этот вопрос будет храниться в секрете. Независимо от результата, ни слова по этому поводу не просочится».

Хан Ши была очень довольна этим врачом и кивнула, сказав: «Пока доктор может это сделать, я не буду вас обманывать».

Доктор тоже кивнул, и больше ничего не сказал. Вытащив шелковый платок, он положил его на запястье Хан Ши. Показав торжественное выражение, он почувствовал ее пульс.

Нервозность Хан Ши достигла своего верхнего предела. Хотя у нее уже было хорошее понимание, что вполне вероятно, что она не была беременна, у нее все еще было несколько надежд в ее сердце.

К сожалению, доктор почувствовал ее пульс, а затем покачал головой, сказав ей: «Мадам, вы не беременны».

Сердце Хан Ши сразу застыло. А Цзюй паниковала в стороне, бесконечно говоря доктору: «Посмотрите немного дольше. Проверьте еще раз».

Доктор беспомощно проверил еще раз, а затем снова покачал головой: «Этот скромный практикует медицину в течение 20 лет. Как я могу ошибиться при проверке беременности? Не беременная». Подумав немного больше, он спросил: «Мадам, когда у вас были месячные последний раз?»

Хан Ши ответила: «Шесть дней назад».

«Шесть ...» Некоторое время он размышлял, прежде чем сказать: «Тогда эти несколько дней будут лучшим временем для зачатия. Мадам должна сделать некоторые приготовления».

«Забудьте об этом». Хан Ши помахала рукой. Фэн Цзинь Юань уже покинул столицу, так что было неважно, были ли это лучшие дни. «А Цзюй, заплати доктору».

А Цзюй очень несчастливо вытащила из ее рукава два серебряных слитка и передала их. В то же время она посоветовала врачу: «Доктор должен помнить свое обещание. Как только вы покинете эту комнату, вы не должны говорить об этом вопросе другому человеку».

Доктор получил деньги и кивнул: «Это естественно». Затем он встал и поклонился Хан Ши.

Хан Ши сидела на кровати и была немного унылой. А Цзюй утешила ее: «Мать-наложница еще молода. В будущем все еще будет много шансов. Мы можем еще немного подумать, поэтому, когда мастер ... » Она говорила, пока она больше не могла продолжать. Проводя свои дни с Хан Ши, она знала, что Хан Ши не боится быть неспособной забеременеть от мастера. Чего она боялась, что четвертая юная мисс узнает и сойдет с ума!

Хан Ши положила голову на колени, так как слезы начали капать вниз. Она смутно слышала, как кто-то двигался, и она предположила, что это была А Цзюй; однако в это время на ее плече внезапно появилась рука, и раздался голос. Это был мужской голос, который говорил: «Если наложница-мать хочет ребенка, у этого смиренного есть хороший метод».

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 223**

Глава 223 – Надвигается смерть

Сян Ронг чувствовала головокружение и жар весь день. Чем ближе был вечер, тем хуже ей становилось.

Не желая надевать большой плащ, молодая девушка осталась в постели под ее одеялами.

Ан Ши сидела рядом с ней и время от времени проверяла ее лоб. Немного побеспокоившись, она сказала: «Все горячее и горячее. Я думаю, было бы лучше сказать бабушке и позвать врача».

Сян Ронг, однако, схватила Ан Ши и покачала головой: «Не нужно. Вызов врача в последнее время привлечет слишком много людей. Это всего лишь лихорадка. Будет лучше, когда я пропотею».

Ан Ши также понимала, что было бы неудобно вызвать волнение так поздно ночью. Более того, Сян Ронг была только дочерью наложницы, поэтому ее никогда особенно не любила матриарх. Таким образом, она могла только сказать Мэй Сян: «Подкинь еще уголь».

Мэй Сян согласилась и пошла за большим количеством древесного угля, но Сян Ронг держала Ан Ши и сказала: «Мой разум все еще не может перестать беспокоиться о второй сестре. Мать-наложница, вторая сестра действительно будет в порядке?»

Ан Ши тоже беспокоилась, но она все же утешала Сян Ронг: «Разве Хуан Цюань не предупредила тебя раньше? Она даже сказала, что все будет хорошо, так что все определенно будет хорошо. Твоя вторая сестра – очень осторожный человек. Как она могла оказаться в такой тяжелой ситуации. Кроме того, есть же еще девятый принц? Он не допустит, чтобы твоя вторая сестра потерпела какие-то обиды».

Услышав упоминание о девятом принце, Сян Ронг снова задумалась. Открыв рот, она хотела сказать несколько вещей, но как только слова были уже на кончике ее языка, она не смогла их произнести.

Ан Ши была ее матерью, так как она не могла понять чувства дочери. Она не могла не посоветовать: «В прошлый раз именно твоя бабушка приказала тебе отправиться во дворец Чун. На этот раз твоя бабушка ничего не сказала, поэтому ты не должна об этом думать».

Сян Ронг опустила голову, и ее маленькое лицо слегка покраснело. Она почувствовала небольшое горе: «Наложница, мать, я этого не делала».

«Независимо от того, думала ты или нет, ты должна все понимать». Ан Ши вздохнула: «Не обвиняй мать-наложницу за жестокость. Возможно, в прошлом ты этого не видела, но взгляни на свою вторую сестру. Раньше она обладала великой славой, но она не смогла исцелить ноги девятого принца, и что теперь с ней стало?»

«Мать-наложница просто сказала, что с ней все в порядке». Сян Ронг надулась, чтобы выразить свое недовольство: «Ты также сказала, что девятый принц не позволил бы второй сестре терпеть какие-либо обиды».

«Но какова реальность?» Ан Ши была немного расстроена: «Терпит ли она обиды, это одно дело, но слухи и клевета - это другое дело. Ты видела, что терпит наша усадьба сейчас? Видели ли вы, сколько людей было отправлено ко входу в павильон Тонг Шэн? Они явно не считают ее членом семьи. Они явно видят в ней не что иное, как предателя! Не смотри на то, как ваша бабушка обычно относится к твоей второй сестре. Как только она совершит ошибку, матриарх будет первой, кто покинет корабль. Она, без колебаний, примет такое же решение, что и три года назад. Сян Ронг, если ты будешь упорно следовать за принцем Чун, ты встретишь такую же судьбу».

Сян Ронг уже чувствовал холод, но теперь, услышав, что сказала Ан Ши, ей стало еще больше неудобно. Но каждый раз, когда вы говорите кому-то не думать о человеке или вещи, тем больше они думают об этом. В начале Сян Ронг испытывала только восхищение перед Сюань Тянь Хуа; однако, после слов Ан Ши, она стала упрямиться.

В ту ночь Сян Ронг спала очень плохо. Время от времени ей было холодно, потом она потела, и странные сны не прекращались. Сначала они были о Сюань Тянь Хуа, потом об Ан Ши, продолжающей предупреждать ее.

Она внезапно проснулась и подумала, что уже была середина ночи, но Мэй Сян, которая держала часы, сказала ей: «Третья молодая мисс спала всего час. Почему ты проснулась?»

Она была шокирована: «Прошел всего один час?» Она подумала, что солнце вот-вот встанет.

Не успев заснуть, она решила надеть одежду и встать с постели. Мэй Сян быстро накрыла ее плащом, опасаясь, что она снова простудится.

«Мэй Сян, как ты думаешь, вторая сестра спит?» Сян Ронг сидела перед печкой, ее состояние было нестабильно.

Мэй Сян покачала головой: «Этот слуга не знает, но наложница-мать Ан определенно заснула. Предположительно, вторая молодая мисс тоже заснула».

«Как насчет ... мы посмотрим?» После того, как эти слова были произнесены, Сян Ронг немедленно одобрила свою собственную идею: «Правильно, мы просто посмотрим. Мэй Сян, я больна. В этой усадьбе только вторая сестра - врач, поэтому я собираюсь поискать ее - это то, что можно объяснить. Думая об этом, вторая сестра примет меня».

Мэй Сян неоднократно махала рукой: «Молодая мисс, это абсолютно невозможно! Абсолютно невозможно! Вы уже заболели, снаружи холодно, а дороги скользкие. Что, если вы простудитесь или поскользнетесь? Если вы хотите увидеть вторую молодую мисс, мы сможем пойти, когда встанет солнце. Этот слуга определенно будет следить за временем для молодой мисс. Как только небо просветлеет, я сразу же разбужу молодую мисс».

Но Сян Ронг уже решила. Как она могла слушать слугу. Увидев, что Мэй Сян не согласилась, она решила не обращать на нее никакого внимания. Надев одежду на себя, она прямо вышла за дверь.

Мэй Сян ничего не могла сделать. Рыдая позади, она преследовала Сян Ронг и сказала: «Молодая мисс, если вы должны выйти, вам нужно что-то сказать наложнице матери Ан!»

Сян Ронг внезапно повернулась и посмотрела на Мэй Сян, сказав: «Я - третья молодая мисс усадьбы. Вы слуга, который заботится обо мне. Если вы не можете следовать за своим хозяином, то почему я должна оставлять вас у себя?» Сян Ронг очень редко использовала этот тон, когда говорила, но это заставило Мэй Сян застыть от удивления. «Быстро иди за мной, тогда. Если твой крик разбудит наложницу-мать Ан, я тут же выгоню тебя из поместья. Когда это время придет, я покажу тебе, чьи слова имеют большее влияние».

Мэй Сян больше не осмеливалась сказать другое слово. Сян Ронг говорила все верно. Молодая мисс, даже молодая мисс наложницы, имела гораздо более высокую репутацию, чем наложница-мать в усадьбе. Она была служанкой третьей мисс, поэтому она должна разделять ее горести и радости. Не говоря уже о посещении второй молодой мисс, даже если она хотела совершить поджог, она должна была предоставить необходимые инструменты!

Подумав об этом, Мэй Сян успокоилась и послушно последовала за Сян Ронг во двор.

Оба направились прямо к павильону Тонг Шэн. Они дошли до самого большого искусственного озера в поместье Фэн. Прежде чем они пересекли небольшой мост, губы Сян Ронг уже посинели от холода.

Она дрогнула и обняла себя. Обернувшись, она сказала Мэй Сян: «Я слишком спешила, когда я вышла, то забыла пальто. Быстро беги назад и принеси его. Я почти замерзла до смерти».

Мэй Сян забыла об этом. Хотя она тоже замерзла, она все еще чувствовала себя намного лучше, чем больная Сян Ронг. Услышав, что Сян Ронг замерзла, она, наконец, заметила, что ее молодая мисс даже не надела пальто.

Молодая девушка топала ногами, виня себя: «Это ошибка этого слуги. Этот слуга был пренебрежительным. Молодая мисс, подождите ее некоторое время. Этот слуга немедленно вернется». После того, как Мэй Сян закончила говорить, она повернулась и побежала назад.

Сян Ронг стояла одна рядом с мостом. Холодный ветер заставлял ее зубы дрожать. Казалось, что все ее тело было холодным, включая внутренние органы.

Постепенно Сян Ронг больше не могла продолжать стоять. Она могла только сесть и опираться на мост. Она обняла свое тело, вздрогнула и закрутилась в шар. В ее голове она надеялась, что Мэй Сян быстро вернется. Но они уже так далеко ушли, как она могла быстро вернуться.

Она не знала, как долго она сидела рядом с мостом, когда она вдруг услышала звук шагов. Быстрые шаги сопровождало чье-то изможденное дыхание.

Сян Ронг думала, что это Мэй Сян. В мгновение счастья она открыла глаза и неуверенно поднялась, громко говоря: «Мэй Сян, поторопись. Если ты не поторопишься, то я замерзну!»

Когда она произнесла эти слова, то была ошеломлена. Где был этот человек?

Она села у дороги, по которой они шли, чтобы увидеть возвращение Мэй Сян.

Но в этот момент дорога перед ней была пуста. Не было даже птицы.

Но она ясно слышала звук шагов?

В черную ночь девушка осталась там одна. Позади нее был мост, вокруг нее было озеро, а перед ней была пустая дорога. Чем больше она думала, тем больше она боялась. Наконец, она начала сожалеть о выходе.

Она действительно хотела вернуться, просто побежав назад по пути, в свой внутренний двор. К сожалению, ее ноги были бессильны, так как она была так напугана, что не могла даже встать, не говоря уже о побеге.

Внезапно снова раздался звук шагов. На этот раз Сян Ронг ясно поняла, они раздавались с другой стороны.

На этот раз звук был медленнее, как будто человек замедлил свой ход.

Но чем медленнее она приближалась, тем больше она боялась. Ее сердце было почти в горле.

Когда шаги были прямо у нее за спиной, Сян Ронг стиснула зубы и обнаружила некоторую храбрость. Она внезапно встала и обернулась в одно и то же время. Обратившись к неизвестному человеку позади нее, она посмотрела ему в глаза.

«Вы».

«Это ты?»

Оглядываясь, Сян Ронг была очень потрясена. Она больше не боялась. В конце концов, это был живой человек.

Но этот человек ...

«Наложница мать Хан, почему ты здесь?» Она оглядела Хан Ши, которая была в трех шагах от нее. Она увидела, что ее волосы были грязными. Взглянув на него, казалось, что он вот-вот упадет на землю. Ее воротник также был широко раскрыт. В холодную зимнюю ночь она фактически обнажила большой участок белоснежной кожи. Что еще более важно, на ее шее было много красных пятен. Хан Ши хотела использовать ее одежду, чтобы скрыть это, но не только не смогла прикрыть ее, попробовав несколько раз, она расстегнула нижнюю пряжку.

Сян Ронг была ошеломлена. Хотя она была молода, это было не так, как будто она ничего не понимала. Внешний вид Хан Ши сделал это слишком очевидным. Если она не встречалась с любовником, что еще может быть?

Но ее отца не было в поместье!

Эта Хан Ши ...

«Тр-третья молодая мисс». Голос Хан Ши не был устойчивым. Она никогда не могла подумать, что в такое время она столкнется с Сян Ронг в таком месте. Как бы она ни думала об этом, она могла только подумать, что она наткнулась на охранника, но она не думала, что та, с которой она столкнулась, была третьей молодой мисс семьи Фэн.

Они обе испугались. Именно так они стояли, глядя друг на друга. Они не знали, что они еще могут сказать.

Разум Хан Ши быстро зашевелился, и через мгновение она подумала о сотнях возможных результатов для нее. Какой из них не был смертной казнью?

Она была на грани краха. Этот вопрос совершенно не мог быть распространен. Она не хотела умирать. Она должна была родить сына для семьи Фэн. Она должна была позволить Фен Дай подняться на позицию дочери первой жены. Как она могла так кончить?

Думая об этом, ее глаза как будто стреляли.

Сян Ронг увидела, что глаза Хан Ши зажглись, и почувствовала, что ее взгляд содержит жестокое убийственное желание.

Ее разум сразу был охвачен мыслью, что Хан Ши хочет ее убить!

Сян Ронг шаг за шагом отступила в страхе. Затем она внезапно вскрикнула и повернулась, чтобы убежать.

Но желание Хан Ши убить ее также достигло максимума, и как она могла позволить ей убежать.

Так, одна из них стала добычей, а другая охотником. В конце концов, маленький ребенок не смог убежать от взрослого человека. Всего за несколько шагов Хан Ши догнала и крепко схватила ее воротник.

Сян Ронг захотела кричать, но ее воротник стал душить ее, не давая ей дышать. Без какой-либо возможности отступить, ее вытащили в сторону озера.

В конце концов, когда они встретились лицом к лицу, Сян Ронг услышала, как Хан Ши сказала ей: «Третья молодая мисс, если ты сегодня не умрешь, я не смогу жить. Не обвиняйте меня».

Сян Ронг отчаянно покачала головой. Она действительно хотела рассказать Хан Ши, что она закроет рот и что она никому не скажет.

Но она была беспомощна, так как воротник давил ее слишком сильно. Она могла только открыть рот, но звук не выходил.

Именно так, она наблюдала, как Хан Ши сходит с ума и толкнула ее на середину озера. В тот момент, когда она приземлилась в воду, она подумала про себя, если бы я не расслабилась во время тренировки со второй сестрой, разве я умерла бы сегодня?

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 224**

Глава 224 – Не писаное признание

«Третья молодая мисс! Третья молодая мисс, где ты?» Мэй Сян вернулась с пальто, но она не могла найти Сян Ронг, куда бы она не смотрела. Она вспомнила, что Сян Рон была рядом с мостом, когда она ушла, но куда она могла уйти?

Мэй Сян стояла на маленьком мосту и смотрела вниз, но она все еще не могла найти ее.

Ей казалось, что Сян Ронг могла слишком замерзнуть и больше не могла продолжать ждать, поэтому она вернулась. Они пошли разными путями и не встретились, поэтому она решила быстро побежать назад и все проверить.

Но когда она вернулась в комнату, она обнаружила, что Сян Ронг еще не вернулась!

Затем Мэй Сян впала в панику, но не посмела ничего сказать. Она могла только вернуться и продолжить поиски, но она снова ничего не нашла.

Молодая слуга устала и запыхалась, но ее разум все еще работал. Немного поразмыслив, она направилась к павильону Тонг Шэн. Достигнув лунных ворот во внутреннем дворе Лю и увидев, что слуга держит часы, она быстро сказала: «Вы видели, как третья молодая мисс идет в этом направлении?»

Слуга вежливо относилась к людям из двора Ши. Услышав ее просьбу, она покачала головой и ответила: «Нет. Никто не приходил сегодня вечером. Почему вы пришли искать третью молодую мисс суда посреди ночи?»

Мэй Сян впала в панику: «Это нехорошо. Мне нужно вернуться, чтобы рассказать наложнице матери Ан. Третья молодая мисс пропала!» После того как она сказала это, она обернулась и убежала.

Ан Ши спала, поэтому, когда она проснулась, она подумала, что она все еще во сне. В оцепенении она увидела, что Мэй Сян плачет и не могла не спросить: «Сейчас середина ночи. Почему ты пришла сюда, чтобы плакать, а не следишь за третьей молодой мисс?»

Мэй Сян плакала слишком сильно, поэтому она не могла ничего сказать. Она могла полагаться только на персональную служанку Ан Ши, чтобы передать сообщение: «Мэй Сян говорила, что третья молодая мисс отсутствует».

«Что?» Ан Ши была шокирована. Услышав это, она встала с постели. Надев одежду, она спросила Мэй Сян: «Что именно случилось, быстро говори!»

Мэй Сян рассказала все, что произошло. К концу трое уже покинули внутренний двор и шли к озеру.

«Этот слуга не смел кричать слишком громко, опасаясь, что другие услышат. Возможно, я не смотрела достаточно внимательно. Мать-наложница, давайте снова посмотрим!»

Ан Ши была рассержена, но в то же время испытывала чувство паники. Она не могла не ущипнуть Мэй Сян, затем сердито сказала: «Ты даже не можешь заботиться о своей молодой мисс. Какой смысл держать такого слугу, как вы?»

Мэй Сян знала, что она права, так как она могла осмелиться спорить. Она могла только сказать: «Пока третья молодая мисс в порядке, Мэй Сян примет наказание наложницы-матери».

Пинг’ер также утешила Ан Ши: «Мать-наложница, не паникуйте. Прямо сейчас, поиск третьей молодой мисс является самым важным. Давайте двигаться быстрее!»

Трое направились в сторону небольшого моста, но посреди ночи, как там мог быть кто-то.

Чем больше искала Ан Ши, тем больше она отчаивалась. К концу она села рядом с озером. Глядя на зеркальную воду, она почувствовала внезапное желание вскочить. Если бы Пинг’ер внезапно не заметила и не схватила ее, возможно, она бы прыгнула в воду.

В это время они услышали крик Мэй Сян недалеко: «Быстро посмотрите!»

Двое быстро встали, мчась в этом направлении. Когда они прибыли, они увидели, что Мэй Сян указала на место рядом с озером. Ее лицо было бледным от страха, когда она произнесла дрожащим голосом: «Взгляните на этот камень. Похоже, что кто-то разбил его?»

Услышав ее слова, Ан Ши и Пинг'ер также обратили внимание на это. Разумеется, часть камня была разбита. Оставшиеся осколки открыли шокирующую сцену.

«Пинг’ер». Ан Ши внезапно пришла к выводу. Хотя ее тело все еще слегка дрожало, она больше не дрожала, как раньше: «Пойдите, сообщите старшей мадам и скажите ... третья молодая мисс упала в воду. Мы просим старшую мадам прийти ей помочь».

«Да». Пинг’ер подчинилась и побежала в сторону дворца Шу Я.

Новости о том, что третья молодая мисс упала в воду, очень быстро распространилась вокруг усадьбы. Помимо экономки Хи Чжун и различных слуг, первым, кто прибыл к месту, была Чэнь Юй.

Она подошла к берегу озера и взглянула на Ан Ши. Затем она обратила свой взгляд на поверхность озера. Вздрогнув, она некоторое время смотрела на него, а затем тихо спросила Йи Лин: «Скажи мне, насколько глубоко это озеро?»

Йи Лин ответила: «Этот слуга однажды спросил экономку Хи, она сказала, что озеро имеет глубину в два с половиной метра».

«Два с половиной метра». Губы Чэнь Юй скривились в улыбке: «Если Сян Ронг упала бы туда с ее маленьким телом, она определенно утонула бы, верно?»

Йи Лин была поражена. Ее впечатление о третьей молодой мисс заключалось в том, что она мало говорила, и у нее, похоже, не было конфликтов со старшей молодой мисс. Почему старшая молодая мисс так сказала?

С другой стороны, Хи Чжун уже отправила некоторых слуг, которые были хорошими пловцами, чтобы начать обыск озера.

Искусственное озеро усадьбы Фэн имело вентиляционное отверстие на дне, поэтому вода продолжала двигаться. Хотя это была холодная Зима, она не замерзала. Но вода была холодной, и тот, кто упал бы туда, тут же замерз и утонул. Какими бы хорошими они ни были при плавании, они изо всех сил пытались справиться с раскаленной от холода водой.

Когда матриарх прибыла, она увидела, как слуги плавали в озере. Те, кто был еще лучше в плавании, опустились на дно, чтобы осмотреть дно.

Матриарх кивнула: «Семья Фэн нуждается в таких слугах».

Хи Чжун не доверяла ее словам и вытерла пот. Она подумала про себя, если бы не наложница-мать Ан не пообещала деньги, то, кто бы стал искать!

К сожалению, поиск и спасение посреди ночи в древнюю эпоху было довольно сложным. Без света они могли полагаться только на лунный свет. Что они могут найти? Группа в воде долго искала, но ничего не нашла.

Некоторые люди не могли справиться с холодом и поднялись на берег, чтобы выпить глоток вина. Погревшись какое-то время, они сразу же прыгнули обратно в воду. Увидев эту сцену, матриарх тоже почувствовала запах.

«Ан Ши, иди сюда». Матриарх сидела на мягком кресле, ее движения были слегка скованы, поэтому она могла только позвать Ан Ши к себе: «Я должна спросить тебя, почему Сян Ронг выбежала посредине ночи? Почему ты не смотрела пристально за ней?»

Ан Ши уже сошла с ума от беспокойства, так как она могла говорить о таких вещах с матриархом. У нее тоже не было особо хорошего настроения, поэтому она только ответила: «Она не могла спать и хотела увидеть вторую молодую мисс». После этого она захотела вернуться в сторону озера.

Матриарх сердито крикнула: «Остановить там, где стоишь!»

Ан Ши была поражена и остановилась там, где она стояла.

«Один за другим, насколько вы все осмелели? Ты действительно смеешь так поступать? Ан Ши, ты сошла с ума?»

Ан Ши внезапно повернулась, чтобы взглянуть на матриарха с гневом в ее взгляде, которого она никогда не видела. Это заставило матриарха дрожать от страха: «Что ты делаешь?»

«Старшая мадам». Ан Ши сказала. Озадаченная, она спросила ее: «Твоя внучка упала в воду, и тебе все равно, жива она или мертва. В такое время, почему вы думаете только о том, совершила ли эта наложница ошибку или нет? Даже если третья молодая мисс - дочь наложницы, она все еще твоя внучка. Вы вообще не заботитесь о ней?»

«Почему ты думаешь, что мне наплевать?» Матриарх вздрогнула от гнева: «Разве мы все не ищем ее? Как бы я ни волновалась, я не могу вскочить и посмотреть, не так ли? Именно она выбежала посреди ночи, а не спала. После того, как возникла проблема, вся усадьба теперь на ногах, и вы все еще хотите спросить меня?»

«Эта наложница не ставит под сомнение старшую мадам. Эта наложница просто сожалеет о третьей молодой мисс. Рождение в этой семье действительно горько разочаровывает».

«Мать-наложница, мы что-то нашли!» Прежде чем матриарх снова заговорила, Мэй Сян вдруг закричала: «Матушка-наложница, быстро присмотритесь. Это обувь третьей молодой мисс!»

Ан Ши быстро поспешила и увидела, как из рук Мэй Сян капала вода. Это был розовый ботинок из парчи, который она лично сделала для Сян Ронг только в этом году.

Она изначально все еще надеялась, что Сян Ронг не упала в воду. Теперь, когда она увидела обувь, окончательная надежда Ан Ши была потеряна.

Ее нервы, которые итак были натянуты, внезапно порвались. Ее ноги стали мягкими, и она упала на землю.

Пинг'ер поспешно бросилась к ней в страхе, но в это время еще один слуга выкрикнул из воды: «Посмотрите, этот платок принадлежит третьей молодой мисс?»

Все повернулись, чтобы посмотреть. Мэй Сян была наиболее знакома с вещами Сян Ронг, поэтому она сразу узнала носовой платок. Это был именно тот, который Сян Рон сняла сегодня вечером.

«Моя дочь», - огрызнулась Ан Ши и начала громко всхлипывать.

Слуги в воде постепенно начали вылезать. В любом случае, было вознаграждение, и они достигли пределов своей стойкости.

Чэнь Юй быстро приказала: «Быстро возьмите одела». Это заставило всех быть благодарными.

Один из слуг с немного лучшей выносливостью все еще едва мог ответить на некоторые из вопросов своего хозяина, как он сказал матриарху: «Я боюсь, что она, возможно, утонула слишком глубоко, а размер озера слишком велик. Ночью также слишком темно, поэтому мы действительно не можем найти ее».

Матриарх кивнула: «Это действительно очень сложно». Затем она посмотрела на Ан Ши и вспомнила, как она сказала, что Сян Ронг тоже ее внучка. Она не могла не вздохнуть: «Вы, ребята, отдохните. Через некоторое время снова продолжите поиск».

Слуги могли только кивать и беспомощно собираться вместе, чтобы согреться.

В это время во внутреннем дворе Хан Ши, Фен Дай стояла рядом с кроватью Хан Ши и энергично трясла ее: «Быстро вставай! Что-то случилось с Сян Ронг. Все пошли посмотреть, так как вы можете спать?»

Слуга Хан Ши сказала Фен Дай: «Мать-наложница крепко спала последние несколько дней, и она чувствовала себя ленивее, чем раньше».

Фен Дай не понимала, что означают эти слова, и не давала им никакой дополнительной мысли. Вместо этого она продолжала трясти Хан Ши, она начала кричать еще громче: «Вставай! Быстро вставай!».

Эти последние слова она крикнула прямо в ухо Хан Ши. Человек, который «глубоко спал», больше не мог продолжать притворяться и проснулся в оцепенении: «Четвертая молодая мисс? Почему ты здесь?» Она сказала это, глядя в сторону: «Встало ли солнце?»

«Солнце поднялось на мою ногу!» Фен Дай сердито закатила глаза: «Я долго звала тебе, так почему ты не проснулась?»

Хан Ши потянулась, затем беспомощно сказала: «Разве ты не говорила все время, что я беременна. Людям, которые беременны, требуется больше сна. Это считается нормальным».

«Неужели так?» Фен Дай не понимала.

Хан Ши кивнула: «В то время, когда я была беременна тобой, я испытывала тоже самое».

Глаза Фен Дай загорелись: «Тогда, если ты так говоришь, ты правда?»

«Я не врач». Хан Ши немного подумала: «Через несколько дней, когда мой пульс стабилизируется, мы можем пригласить врача, чтобы посмотреть. Прямо сейчас слишком рано, так что это может быть неточно».

«Правильно, правильно, правильно». Фен Дай многократно кивала: «Не нужно беспокоиться. Точность важна. Хорошо, тогда ты лежи. Я пойду одна».

«Ун, тогда будьте осторожны. Край озера слишком скользкий. Ты абсолютно не должна подходить слишком близко».

«Да?» Было бы хорошо, если бы Хан Ши не давала никаких советов, но так как, как она это сделала, это заставило Фен Дай почувствовать, что что-то не так: «Озеро? Откуда ты узнала, что я иду на озеро?»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 225**

Глава 225 – У нашей Сян Ронг также есть поддержка

Вопрос Фен Дай заставил Хан Ши ошеломиться. Она сказала это небрежно и не думала, что она невольно сделала признание, сказав что-то, что она должна была скрыть.

Увидев, что Фен Дай все больше и больше сомневается, слуга Хан Ши, А Юй, быстро придумала идею и сказала: «Этот слуга слышал об этом. Возможно, это был этот слуга, который бормотал об этом до того, как четвертая молодая мисс вошла, и наложница-мать Хан услышала».

Хан Ши неоднократно кивала: «Правильно, во сне я почувствовала, что, похоже, кто-то говорит что-то о том, что третья молодая мисс упала в воду. Я изначально думала, что это сон. И только сейчас ты сказала, что что-то случилось, поэтому я перепутала». Она сказала это, наклоняя голову: «Ах, в моей сонливости, мой разум был в беспорядке, и я продолжала извергать глупости. Как кто-нибудь мог упасть в воду посреди ночи».

Фен Дай почувствовала, что это скорее всего была правда, и больше не сомневалась в ней. Она даже дала Хан Ши объяснение: «Она действительно упала в воду. Что именно произошло, я не уверена. Вы отдыхаете сейчас. Я схожу сама и посмотрю». После этого она посоветовала А Юй: «Вы абсолютно должны заботиться о наложнице-матери».

А Юй кивнула и отправила Фен Дай из комнаты.

Только тогда Хан Ши с облегчением вздохнула, похлопывая себя по груди: «Это напугало меня до смерти».

Маленькое лицо А Юй было также бледно-белым: «Этот слуга был тем, кто действительно испугался до смерти! Мать-наложница должна уделять больше внимания, особенно перед четвертой молодой мисс. Вы абсолютно не должны позволять чему-либо проскользнуть!»

Хан Ши сказала с виной: «Я знаю. Просто сейчас я немного испугалась. Это не повторится». Думая немного больше, она решила сесть: «Помоги мне одеться. Давайте также пойдем и посмотрим».

А Юй была ошеломлена: «Разве четвертая юная мисс не говорила, что вы не должны?»

«Если я не пойду, как я могу быть в покое». Хан Ши начала одевать свою одежду.

А Юй была озадачена: «Почему вы не можете быть в покое?» У третьей молодой мисс не было никаких отношений с матерью-наложницей, это было то, что она знала.

Хан Ши нахмурилась. Когда она толкнула Сян Ронг в воду, А Юй не было рядом с ней, так как она была отправлена обратно в свой двор намного раньше. Она не собиралась рассказывать кому-либо об этом вопросе, поэтому она могла найти только другое оправдание: «Независимо от того, беременна я или нет, все еще неясно. Все остальные в усадьбе ушли, так что это определенно не будет хорошо, если я не пойду. Что, если старшая мадам обвинит меня».

А Юй думала, что это так, поэтому она больше ничего не спрашивала. Она только напомнила ей: «Независимо от того, что произошло там, мать-наложница абсолютно не должна волноваться. Этот слуга слышал, что если состояние матери не спокойное, когда оно беременеет, это может повлиять на будущего молодого мастера».

Хан Ши согласилась с этим и неоднократно кивнула: «Вы правы».

«Ах». А Юй прибрала одежду Хан Ши и вздохнула: «Мать-наложница, это дело слишком рискованно, но ...» Сомнение закралось в сердце слуги: «Как раз сейчас вы упомянули о крае озера. Что вы имели в виду?»

Хан Ши нахмурилась, ее разум был в беспокойстве: «Когда я возвращалась, я прошла мимо этого озера. Кажется, я слышала какой-то звук, но в то время я очень нервничала. Как я могла о чем-то беспокоиться. Услышав движение, я быстро побежала. Только сейчас, когда четвертая молодая мисс сказала об этом, я подсознательно вспомнила об этом».

«Ах». А Юй все еще чувствовала, что ее объяснение немного странное, но, поскольку Хан Ши сказала это, ей было бы неловко сомневаться в ее хозяине: «Тогда давайте быстро пойдем. Этот слуга действительно слышал, что третья молодая мисс упала в озеро. Прямо сейчас слуги усадьбы все ищут ее. У этого слуги не было возможности рассказать матери-наложнице до того, как четвертая молодая мисс ворвалась».

Хан Ши немного вздохнула и больше ничего не сказала. Подойдя к А Юй, она направилась к озеру.

Когда они прибыли, поиск под водой начался заново.

Ан Ши была на грани обморока от плача. Но когда Хан Ши увидела происходящее, ее сердце какое-то время ушло в пятки.

Было бы лучше, если бы ее не нашли. Пусть эта девушка останется в воде лет на десять, так что от нее ничего не останется.

Лицо матриарха было мрачным, когда она сидела на своем стуле. Увидев, что Хан Ши только что прибыла, она не могла не отругать ее: «Ты прибыла последней. Такая серьезная вещь произошла в усадьбе, но ты все еще могла спокойно спать?»

Хан Ши быстро пошла вперед, чтобы приветствовать матриарха, а затем сказала с печалью: «Тело этой наложницы не чувствовало себя хорошо в последние несколько дней. Вот почему я встала немного позднее. Свекровь, пожалуйста, не обвиняйте меня».

Фен Дай не хотела, чтобы матриарх спорила с Хан Ши, поэтому она быстро взяла инициативу на себя, грустно говоря: «Я слышала, что третья сестра хотела пойти в павильон Тонг Шэн? Она действительно высокомерна. Мы даже не могли войти в павильон Тонг Шэн в течение дня, но третья сестра на самом деле побежала туда посреди ночи. Эти сестры действительно близки. Но почему вторая сестра не пришла? Последняя должна быть вторая сестра».

Услышав ее упоминание о павильоне Тонг Шэн, матриарх вспомнила что-то и быстро спросила: «Вы спрашивали людей в павильоне Тонг Шэн?»

Хи Чжун пошла вперед и поклонилась: «Этот слуга уже отправил людей туда, но слуга, следящий за двором, сказала, что не видела третью молодую мисс».

Чэнь Юй вытерла слезы, потом всхлипнула: «Платок и обувь третьей сестры были найдены в озере. Думая об этом, она даже не добралась до павильона Тонг Шэн, прежде чем она ... »

«Старшая мадам!» Внезапно послышался крик, затем она подползла к ногам матриарха. Плача, она умоляла: «Старшая мадам, я прошу вас найти людей за пределами поместья, которые умеют плавать! Эта наложница услышала, что в правительстве есть несколько солдат, которые хорошо ищут людей. Старшая мадам, прошу вас попросить губернатора о помощи!»

Матриарх встревожилась и спросила бабушку Чжао: «Сколько сейчас времени?»

Бабушка Чжао ответила: «Три часа после полуночи».

Чэнь Юй снова всхлипывала: «Мать-наложница, даже если бы мы пошли просить о помощи, уже слишком поздно! В такой глубокой воде, третья сестра ...»

«Если она жива, я должна увидеть ее. Если она мертва, я должна увидеть ее труп!» Ан Ши стиснула зубы и решительно сказала: «Даже если это всего лишь труп, я должна забрать ее!»

«Глупости!» Матриарх совершенно ненавидела слушать такие вещи. Она действительно осмелилась говорить о простой молодой мисс усадьбы, как она? «Ан Ши, тебе нужно, чтобы ты помнила свое собственное положение! Может быть, мне нужно осушить озеро ради дочери наложницы? Правительство не управляет семьей Фэн. Посмотрите, какое время. Цзинь Юань не в усадьбе. Кто из нас способен просить помощи у губернатора?»

Ан Ши с большим трудом посмотрела на матриарха. Как бабушка, она действительно могла сказать такие вещи. Это было не только невероятно неутешительно, Ан Ши начала задумываться, оставила ли матриарх свои мозги в своей комнате.

«Старшая молодая мисс и четвертая молодая мисс – обе здесь. Старшая мадам, не заставляйте молодых мисс усадьбы становиться настолько холодными». Нахождение ее дочери было неопределенным. Если Сян Ронг больше не будет жива, она тоже не захочет жить. Для человека, который не боялся смерти, как она могла бояться старухи? Она больше не плакала и больше не стояла на коленях. Неловко она встала с Пинг'ер, а Мэй Сян бросилась вперед, чтобы помочь ей. Ан Ши сказала: «Так как старшая мадам даже не спасет свою внучку, эта наложница найдет кого-то другого. На семью Фэн нельзя полагаться, но можно полагаться на дворец Чун! Старшая мадам, должно быть, забыла, что третья молодая мисс и принц Чун были очень близки. Во время банкетной церемонии принцессы Цзи Ан, его Высочество принц Чун подарил ей одежду. После этого третья молодая мисс упала в воду во время банкета, и именно принц Чун спас ее. Эта наложница вспоминает, как слуги говорили, что после того, как Его Высочество спас третью молодую мисс, он оставил ее на собственной лодке и позаботился о ней. Он даже лично завернул ее в плащ. Кроме того, в прошлый раз, ради того, чтобы расспрашивать о второй молодой мисс, третья молодая мисс была отправлена в дворец Чун. Я никогда не слышала о том, чтобы девочкам разрешали входить в их ворота, но они были открыты для нашей третьей молодой мисс. Это нормально, если старшая мадам забыла об этом. Эта наложница запомнила все события. Я поеду во дворец Чун, чтобы попросить помощи у Его Высочества седьмого принца. Однажды он спас третью молодую мисс из воды, теперь он может спасти ее снова».

Когда она закончила говорить, Ан Ши оставила своих слуг.

Матриарх быстро отреагировала и подсознательно кричала: «Подождите немного». Ее испугала Ан Ши.

Это верно! Как она могла забыть об этих отношениях? Независимо от того, были ли у принца Чун такие мысли, но он действительно выразил свою доброжелательность по отношению к Сян Ронг. Нынешняя ситуация была не совсем ясна, поэтому она не могла быть слишком отвлечена. Если она действительно задержала спасение Сян Ронг, а принц Чун решил провести расследование, семья Фэн не могла быть защищена.

Матриарх размышляла об этом, но Чэнь Юй и Фен Дай молча стояли в стороне.

Хотя им было все равно, умерла ли Сян Ронг, слова матриарха действительно заставили их чувствовать себя разочарованными. Это были все дочери наложниц. Может быть, дочь наложницы была похожа на собак и кошек для матриарха? После того, как она упала в воду, она даже не предприняла все усилия для ее поиска?

Выражения на их лицах стали странными. Бабушка Чжао впервые заметила и сразу поняла, что матриарх говорила слишком грубо раньше. Она быстро начала метаться, говоря: «Старшая мадам, быстро иди в офис губернатора, чтобы обратиться за помощью!»

«Это хорошая идея». Матриарх кивнула и собиралась отправить людей из поместья. Прежде чем она успела это сказать, экономка Хи Чжун смотрела в другую сторону, раскрыв рот, выражая свое потрясение.

С той стороны был охранник, который направлялся к ним. Он первым сказал: «Разве это не ... вторая молодая мисс и третья молодая мисс?»

Услышав третья молодая мисс, все повернулись, чтобы посмотреть. Конечно же, они увидели, как Сян Ронг шла рука об руку с Фэн Юй Хэн из павильона Тонг Шэн.

Перед ними третья молодая мисс была одета правильно с ботинками на ногах и с носовым платком в руке. Кроме того, что ее лицо было немного бледным, все остальное было в порядке.

Все были потрясены, а Ан Ши первая побежала к ним. Она побежала, пока не добралась до Сян Ронг, но она не посмела позвать ее. Она только уставилась на нее.

Сян Ронг улыбнулась. Взяв Ан Ши за руку, она спросила: «Что случилось с наложницей? Ты не узнаешь Сян Ронг?»

Ан Ши затем пришла в себя и посмотрела на Сян Ронг и Фэн Юй Хэн и немного поразмыслила. Но рука Сян Ронг была ледяной. Как бы она ни смотрела на нее, она казалась не здоровой.

Несмотря на то, что она беспокоилась, она знала, что в этот момент она не может расспрашивать слишком много, поэтому она сказала: «Третья молодая мисс вызвала большое беспокойство. Куда ты ушла?»

Сян Ронг держала Ан Ши и шла с Фэн Юй Хэн ко всем остальным. После остановки она сказала: «Сегодня я чувствовала жар, и мне было плохо ночью, поэтому я хотела посетить вторую сестру, чтобы она взглянула. Подойдя к озеру, я поняла, что забыла пальто, и мой слуга вернулся, чтобы принести его. Стоя здесь одна на берегу озера, я была небрежна и упала в воду. К счастью, меня нашли, слуга второй сестры Хуан Цюань спасла меня. Именно благодаря этому я смогла выжить».

Матриарх, который все время была на грани, наконец, успокоилась. Независимо от того, что было сказано, пока Сян Ронг все еще жива, все в порядке. Ей первоначально не нравилась эта внучка, но, услышав напоминание Ан Ши, она стала беспокоиться о ней.

«Хорошо, что с тобой все в порядке». Матриарх сказала ласково и посмотрела на Сян Ронг: «Я думала, что ты упала в воду. Это вызвало особую тревогу у бабушки. Хорошо, что с тобой все в порядке».

Когда матриарх заговорила, лицо Хан Ши было наполнено паникой.

Фен Дай слегка наморщила лоб и осторожно пошла вперед. Загородив собой Хан Ши, она обратила свой взгляд на Фэн Юй Хэн и с сомнением сказала: «Третья сестра отправилась в павильон Тонг Шэн? Но почему, когда мы посылали людей спросить, слуги сказали, что они не видели третьей сестры? Кроме того, почему Хуан Цюань пришла в наше поместье Фэн посреди ночи?»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 226**

Глава 226 – Подождите, пока вы увидите что-то невероятное

Вопрос Фен Дай также заинтересовал матриарха. Почему Хуан Цюань пришла в поместье Фэн посреди ночи?

Но Фэн Юй Хэн взглянула на Фен Дай с удивлением, отвечая на вопрос: «Что ты имеешь в виду, твоя усадьба Фэн? Я дочь первой жены семьи Фэн. Это должно быть наше поместье Фэн. Кроме того, как дочь первой жены, я могу отправить кого-то в патрулирования ночью, может быть, мне нужно будет спросить разрешения у четвертой сестры?»

«Ты ...» Фен Дай была совершенно безмолвна.

Правильно, Фэн Юй Хэн была дочерью первой жены семьи Фэн. Независимо от того, что она сделала, как могла об этом волноваться дочь наложницы?

«К счастью, я отправила Хуан Цюань в патрулирование, иначе, если что-то случилось с третьей сестрой, что бы мы делали?» Она сказала это, глядя на матриарха. Затем она продолжила: «Хотя А-Хэнг провел весь день в поместье, размышляя о своих ошибках, слуги усадьбы все еще могут выходить. Вчера, когда Хуан Цюань посетила Южный Дворец, ей довелось увидеть его Высочество принца Чун. Его Высочество даже спросил, как были дела у третьей сестры. А-Хэнг задается вопросом, если что-то действительно случилось с третьей сестрой сейчас, я боюсь, что его Высочество принц Чун пришел бы просить у бабушки объяснение».

Матриарх начала дрожать, так как она чувствовала настоящий страх внутри себя.

Фен Дай никогда не позволяла людям легко уйти от ответа. В прошлый раз она не смогла добиться победы, но слегка поразмыслив, она добавила: «Разве вторая сестра не была наказана? Почему ты пришла сюда?»

Фэн Юй Хэн сказала без колебаний: «Размышление об ошибках требует душевного спокойствия. Но все собрались здесь и стали наводить панику посреди ночи, что я должна думать?» Сказав это, она обратила свой взгляд на Хан Ши. Хотя Фен Дай была между ними, Хан Ши все еще поймала ее взгляд. Это напугало ее так сильно, что ее волосы встали дыбом. После того, как пара вздохнула, она услышала, как Фэн Юй Хэн сказала: «Почему цвет лица наложницы матери Хан выглядит хуже, чем у третьей сестры?»

«Я ... я ...» Хан Ши не смогла построить предложение из-за ее нервозности.

Вместо этого Фен Дай отреагировала и сказала: «Тело моей наложницы нездорово, поэтому ее цвет лица, естественно, будет плохим».

«Что?» Фэн Юй Хэн сделала еще пару шагов вперед: «Я врач. Как насчет того, чтобы взглянуть на нее?»

Хан Ши задрожала и подсознательно отступила. Фен Дай также стала беспокоиться и быстро сказала: «Нет необходимости, нет необходимости. Вторая сестра - дочь первой жены, а наложница - не что иное, как наложница. Мы не можем позволить себе, чтобы вторая сестра лично осматривала наложницу».

Она больше не настаивала и остановилась, где стояла, сказав: «Хорошо, что четвертая сестра помнит, что вторая сестра – дочь первой жены. Даже если бы я не была, я все равно твоя старшая сестра. Точно так же, третья сестра тоже ваша старшая сестра. Если бы слова младшей сестры, не уважающие старшую сестру, были распространены, я опасаюсь, что младшей сестре будет тяжело обсуждать брак в будущем. Надеюсь, вы понимаете это».

«Фен Дай просто молода. А-Хэнг, не пугай ее». Сидя на своем мягком стуле, матриарх вдруг сказала это. Это был первый раз, когда она когда-либо выступала за Фен Дай.

Фен Дай молчала. Матриарх очень редко поддержала ее, так что молодая девушка была немного тронута. Усмехнувшись, она быстро бросилась к матриарху и сказала ласковым голосом: «Бабушка, Фен Дай не собиралась сердить вторую сестру».

Однако у матриарха не было никаких намерений утешать ее. На самом деле она даже не смотрела на нее. Вместо этого она обратила свой взгляд на Сян Ронг и сказала: «Хорошо, что с тобой все в порядке. Теперь, когда ваш отец не в столице, если что-то случилось бы с вами, какое объяснение я должна была бы предоставить Цзинь Юань!» Матриарх сказала это, вытирая слезу.

Сян Ронг посмотрела на матриарха без эмоций. Спокойно, она поклонилась и сказала: «Бабушка волновалась. Это была ошибка Сян Ронг».

Фэн Юй Хэн быстро подхватила ее и сказала: «В последние несколько дней я размышляла о своих ошибках, поэтому я не пошла, чтобы поклоняться бабушке. Медицинские пластыри должны быть почти израсходованы, верно? А-Хэнг отправит кого-нибудь завтра, чтобы доставить еще комплект».

Матриарх отреагировала и покачала головой: «Не нужно, нет необходимости. Нет необходимости продолжать. Я уже почти полностью выздоровела. Нужно немного успокоить боль. Врач снаружи назначил медицинский суп, и я обнаружила, что он помогает довольно хорошо, поэтому я больше не буду беспокоить тебя».

Фэн Юй Хэн подняла бровь и слабо улыбнулась. Конечно же, у матриарха была такая же проблема, как и три года назад. Как только она почувствовала какое-либо беспокойство, она спешила прервать отношения. Три года назад она выгнала первую жену и ее детей. Теперь она снова собиралась порвать с ней отношения.

«Это тоже хорошо». Она сказала: «В последнее время А-Хэнг не могла позаботиться о себе и не могла позаботиться о бабушке. Когда врач извне помогает вам, бабушка может избежать причастности к чему-либо, если что-нибудь случится». После того, как она сказала это, она не дождалась, когда матриарх отреагирует, прежде чем обратиться к Ан Ши: «Наложница должна заботиться о третьей сестре. Не волнуйся, даже без А-Хэнг все еще есть его Высочество принц Чун. Если у третьей сестры есть какие-то проблемы, она может пойти к нему». После этого она повернулась и посмотрела на Чэнь Юй и спросила: «Хм? Какой сегодня день?»

Чэнь Юй была поражена, и ее сердце начало бешено биться.

Фэн Юй Хэн продолжала говорить: «Осталось немного дней. Я не часто прихожу на эту сторону, поэтому, надеюсь, старшая сестра может помочь А-Хэнг позаботиться о младших сестрах. Не позволяйте, чтобы с ними случилось что-то плохое».

Чэнь Юй яростно прикусила нижнюю губу, так как подавляющее чувство угрозы наполняло ее сердце. Но когда она посмотрела на лицо Фэн Юй Хэн, оно ясно говорило: я угрожаю тебе, но что ты можешь сделать?

Она могла только кивнуть: «Вторая сестра, не волнуйся. Я обязательно позабочусь о младших сестрах».

«Это хорошо». Фэн Юй Хэн улыбнулась и больше ничего не сказала. Поклонившись матриарху, она взяла Сян Ронг под руку и сказала: «Вторая сестра проводит тебя обратно. По пути я осмотрю тебя».

Сян Ронг кивнула, а затем поклонилась матриарху. Следуя за Фэн Юй Хэн, она повернулась и ушла.

Когда оставшиеся люди увидели, что они уходят, все они вздохнули.

Матриарх оглянулась на всех. В конце ее взгляд остановился на Цзинь Чжэнь, и она тихо фыркнула: «Бесполезная!» Затем она махнула рукой и вернулась во внутренний двор Шу Я.

Цзинь Чжэнь чувствовала себя обиженной и злой. Яростно взирая на Хан Ши, она схватила Мань Си и ушла.

Остальные не оставались надолго и вернулись к своим внутренним дворам один за другим. Слуги были ошеломлены. Один из более смелых слуг спросил экономку Хи Чжун: «Наложница-мать сказала, что каждому человеку будет присуждено 50 таэлей. Ее слову все еще можно верить?»

Хи Чжун задумалась, потом сказала: «Слова наложницы Мать Ан должны быть верны. Сегодня, однако, слишком поздно. Когда хозяева проснутся завтра, должна быть награда».

Только тогда слуги успокоились и вернулись.

Фэн Юй Хэн вернулась с Сян Ронг и Ан Ши в их маленький двор. Проводив других слуг, она вошла в комнату только с Хуан Цюань.

Войдя в комнату, Ан Ши быстро спросила Сян Ронг: «Ты действительно упала в озеро, верно? Ты была просто беззаботна и упала сама, верно?»

Услышав, что она опять подняла этот вопрос, Сян Ронг вновь стала испытывать ужас, который так долго пыталась подавить. Ее маленькое лицо стало еще бледнее, и ее руки тоже дрожали.

Увидев это, как могла Ан Ши не понять. Усадив ее на кровать, она затем посмотрела на Фэн Юй Хэн и опустилась на колени: «Эта наложница благодарит вторую молодую мисс за то, что она спасла ей жизнь».

Фэн Юй Хэн быстро помогла ей: «Что ты делаешь? Вставай».

Но Ан Ши не только не встала, Сян Рон также опустилась на колени на земле и сказала дрожащим голосом: «Если бы не скрытый охранник второй сестры, находящийся рядом с озером, Сян Ронг уже стала бы призраком».

Фэн Юй Хэн ничего не могла сделать. Она могла только наблюдать за тем, как они завершают свою благодарность, прежде чем помочь им.

Ан Ши спросила Сян Ронг: «Ты видела, кто это сделал?»

Сян Ронг кивнула: «Это была наложница-мать Хан». Затем она продолжила рассказ о том, что произошло. Это разозлило Ан Ши и чуть не заставило ее броситься прямо к Хан Ши и вцепиться в нее.

К счастью, ее остановила Фэн Юй Хэн: «Послушайте, причина, по которой я не позволила Сян Ронг говорить об отвратительном вопросе Хан Ши, заключается в том, что Сян Ронг еще молода. В то время, так как Хан Ши настаивала на отрицании, мы ничего не смогли бы сделать. Во-вторых ... » Она холодно фыркнула: «Если Хан Ши действительно родит ребенка для Цзинь Юаня, то все станет сразу ясно. В то время, даже если мы хотим, чтобы она жила, Фэн Цзинь Юань определенно не простит ее».

После событий в ту ночь Хан Ши была на грани нервного срыва в течение многих дней. Видя, что Сян Ронг, похоже, не предпринимала никаких действий, она наконец немного расслабилась.

Что касается судов, появилось еще больше новостей, в которых говорилось, что Император проводил свои дни со старшим принцем Сюань Тянь Ци. Он также начал относиться к другим принцам гораздо холоднее. Даже девятый сын, которого он всегда любил больше всего, Сюань Тянь Мин, испытывал холодное отношение.

Наказание Фэн Юй Хэн было отменено, но прибыл еще один императорский указ. Принцессе графства Цзи Ан не разрешалось входить во дворец без вызова.

Каждому слуху каким-то образом удалось успешно пробраться в усадьбу Фэн и в уши матриарха.

Все начали паниковать, но они не знали, что им делать. Фэн Цзинь Юаня не было в столице, и никто в семье Фэн не смог принять решение. Даже матриарх стала парализованной. Помимо того, что она молча наблюдала за происходящим, она ничего не могла сделать.

Недавняя ненависть Фэн Чэнь Юй к Сян Ронг уже достигла такого уровня, которого она никогда не достигала. Сюань Тянь Хуа, человек, к которому она так долго пыталась приблизиться, теперь стал поддерживать Сян Ронг. Что бы ни случилось, она не могла понять, почему все стало так.

Йи Лин посмотрела на куклу со множеством воткнутых иголок, которую держала Чэнь Юй. Она не могла не почувствовать волну паники, которая омывала ее: «Старшая молодая мисс, ты абсолютно не должна посвящать всю свою энергию, чтобы нарведить третьей молодой мисс!» Она ничего не могла сделать, поэтому она решила взять куклу с именем Сян Ронг. «Молодая мисс, ваши месячные уже закончились вчера, поэтому вы абсолютно не должны ошибаться. Вы понимаете?»

Выражение лица Чэнь Юй слегка помрачнело, и ее рука опустилась к нижней части живота. Это был первый раз, когда она не чувствовала боль во время месячных.

Йи Лин была права. Через несколько дней она могла найти Фэн Юй Хэн. Когда этот вопрос будет разрешен, ей больше не нужно будет терпеть угрозы этой девушки.

«Были ли деньги подготовлены?»

«Они были подготовлены». Йи Лин кивнула: «Молодая мисс, не волнуйся. Наша сторона полностью подготовлена ».

Когда они говорили, снаружи послышался голос слуги: «Самая старшая молодая мисс, у этого слуги есть что сказать».

Йи Лин открыла дверь, и вошла слуга. Стоя перед Фэн Чэнь Юй, она сказала: «Юная мисс, двор Шу Я отправил сообщение, приглашающее вас посетить их после полудня».

Чэнь Юй нахмурилась и спросила ее: «Только я одна?»

Слуга покачал головой: «Они не сказали, но, думая об этом, это не должно быть так. Этот слуга услышал от человека, передавшего сообщение, что приглашение разослал молодой в честь дня рождения внука Императора. Приглашение было для всех молодых мисс нашей усадьбы».

«Днем рождения юного внука императора ...» Чэнь Юй долго размышляла, прежде чем ее глаза загорелись, и она вдруг спросила: «А как насчет принцев? Они пойдут?»

«Этот слуга не знает».

Йи Лин почувствовала, как ее сердце сжалось и быстро вытолкнула слугу. Закрыв дверь, она серьезно посоветовала Чэнь Юй: «Молодая мисс, вы абсолютно не должны думать о его Высочестве седьмом принце! Это бесполезно».

Чэнь Юй почувствовала себя удрученной: «Кто сказал, что я думала о Его Высочестве седьмом принце. Могу ли я думать о его высочестве третьем принце?»

Йи Лин кивнула: «Можешь. Размышлять о третьем принце можно».

Чэнь Юй была возмущена до предела и собиралась начать ругаться, но она услышала голос другого слуги извне, сказав: «Молодая мисс, кто-то из Дворца Цзин пришел, чтобы что-то доставить тебе».

В комнате оба человека были ошеломлены. Йи Лин не могла не отреагировать и спросила в замешательстве: «Принц Цзин?»

Однако Чэнь Юй еще больше запаниковала: «Его Высочество старший принц?»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 227**

Глава 227 – Единственная

Чэнь Юй никогда бы не подумала, что старший принц Сюань Тянь Цзин отправит кого-то за ней. После долгого молчания Йи Лин могла только напомнить ей: «Молодая мисс, несмотря ни на что, все равно было бы лучше пригласить их».

Только тогда она пришла в себя и спросила у слуги: «Какой человек пришел, чтобы передать его?»

Слуга ответила: «Это был евнух».

Чэнь Юй кивнула: «Разрешите ему тогда войти».

Вскоре в комнату вошел молодой евнух с коробкой. Прибыв к Чэнь Юй, он был очень вежлив с приветствием, а затем сказал: «Этот слуга пришел по приказу его Высочества принца Цзин, для того, чтобы передать старшей молодой мисс Фэн кристальный головной аксессуар. Мы надеемся, что старшая молодая мисс Фэн любезно примет его».

Чэнь Юй была чрезвычайно удивлена: «Аксессуар из кристалла?»

Молодой евнух, казалось, был очень доволен реакцией Чэнь Юй, когда он сказал с улыбкой: «Этот кристалл был сокровищем, которое его Высочество принц Цзин приобрел у ремесленника Цзун Суй. Его Высочество сказал, что только старшая молодая мисс семьи Фэн достойна носить его».

Эти комплименты почти заставили Чэнь Юй уплыть на небеса. Первоначально она родилась очень красивой. Эта улыбка даже заставила евнуха почувствовать, что старшая молодая мисс Фэн действительно заслужила свою репутацию.

Он передал коробку в руке: «Старшая молодая мисс, пожалуйста, любезно согласитесь».

Чэнь Юй взволнованно получила коробку и подтолкнула Йи Лин, которая была рядом с ней: «На улице холодно. Быстро принесите немного денег и налейте евнуху чай».

Йи Лин была по-настоящему счастлива вынести большой серебряный слиток и вручила его евнуху. Молодой евнух не отказался и поместил его в карман сразу же после его получения. Затем он сказал Чэнь Юй: «Его Высочество также сказал, что он надеется, что старшая молодая мисс Фэн примет приглашение на праздничный банкет юного внука».

Чэнь Юй улыбнулась и ответила: «Естественно, не могли бы вы сказать его Высочеству, что Чэнь Юй очень любит этот подарок и благодарит его Высочество за милость».

«Этот слуга запомнил это. Если старшая юная мисс не имеет других приказов, этот слуга пойдёт».

«Пожалуйста, будьте осторожны на дороге». Чэнь Юй поклонилась, а затем попросила Йи Лин проводить его.

Когда Йи Лин вернулась, она открыла коробку и была ошеломлена тем, что было внутри.

Полный набор белых хрустальных головных аксессуаров. Это было похоже на сокровище, которое не принадлежало этому миру. Это было так прекрасно, что заставило людей потерять дар речи.

Они смотрели на эти украшения пока пили чай. Чэнь Юй, наконец, немного пришла в себя от шока, но она вздохнула и сказала: «Раньше, когда принц Юй дал Фэн Юй Хэн обручальные подарки, было много хрустальных украшений. Я так завидовала, что мои глаза покраснели. Но я не думала, что наступит день, когда принц подарит целый набор головных украшений. Йи Лин, скажи мне, это означает, что времена стали меняться?»

Йи Лин посмотрела на набор хрустальных украшений и была немного ошеломлена; однако она не была так расстроена, как та, кто их получила. Она оправилась немного быстрее, чем Чэнь Юй: «Молодая мисс, это было отправлено старшим принцем!»

Однако Чэнь Юй, похоже, не понимала, что она имела в виду. Она все еще смотрела на украшения перед ней и говорила: «Хотя белый кристалл не такой редкий, как розовый кварц, который получила Фэн Юй Хэн, это полный набор украшений для волос! Возможно, только у меня одной есть такие украшения».

Йи Лин еще больше боялась услышать эти слова: «Молодая мисс, даже если вы единственная в мире, вы не должны их носить!»

«Почему?» Чэнь Юй сердито посмотрела на нее: «Это было послано мне. Почему я не могу носить их?»

«Молодая мисс, подумайте об этом. У Его Высочества старшего принца никогда не было ни малейшего взаимодействия с нашим поместьем Фэн. Эта слуга была в поместье столько лет, но я даже не знала о принце Цзин. Так почему он вдруг послал тебе такой подарок?»

«Разве ты не слышала, что сказал евнух. Это было потому, что старший принц почувствовал, что только я, ваша молодая мисс, достойна этого набора украшений».

«Это просто комплимент!» Йи Лин была в панике и начала топать ногами. Ее юная мисс, казалось, была полностью ослеплена аксессуарами. Как могло случиться, что она ничего не понимала?

Чэнь Юй действительно была ослеплена. Время, когда Дворец Юй дал Фэн Юй Хэн обручальные подарки, все еще наполняло ее разум. В то время она все еще была дочерью первой жены, и Фэн Юй Хэн только что вернулась в поместье. Нелюбимая дочь наложницы показала свою силу. Она всегда думала об этом как о позоре своей жизни. Теперь, когда она получила этот комплект головных украшений, хотя этого было недостаточно для полного выздоровления, это позволило ей немного поднять репутацию.

Но…

«Если бы это было послано Его Высочеством седьмым принцем, как бы здорово это было». Когда она сказала это, ее лицо стало чрезвычайно удрученным.

Йи Лин еще больше впала в панику: «Молодая мисс, вы должны помнить слова третьего мастера во все времена!»

«Я знаю». Чэнь Юй успокоила ее и снова положила крышку на деревянную коробку: «Иди, спроси и посмотри, послал ли старший принц украшения только в мой двор или ко всем дворам».

Йи Лин увидела, что ее молодая мисс наконец-то восстановила некоторые из ее чувств и немного успокоилась: «Тогда этот слуга пойдёт».

Увидев, как слуга вышла из комнаты, Чэнь Юй взяла деревянную коробку в руки. Казалось, что даже ее сердце было охвачено множеством хрустальных украшений. Ее ум был наполнен мыслями о том, как она будет выглядеть в этом наборе украшений перед всеми остальными. Как это было бы ослепительно!

Через час Йи Лин вернулась с новостями для Чэнь Юй, которые заставили ее сердце биться еще быстрее: «Старший принц только послал подарок нашему двору. Третья молодая мисс и четвертая юная мисс ничего не получили. Что касается павильона Тонг Шэн ... этот слуга не смог узнать».

«Все в порядке». Чэнь Юй не заботилась о том, что касается павильона Тонг Шэн вообще: «В любом случае, Фэн Юй Хэн имеет много приятных вещей, поэтому я не буду конкурировать с ней. Пойдите, подготовьте обед. После еды мы можем пойти к бабушке».

В тот день после полудня дети семьи Фэн отправились во внутренний двор Шу Я, в том числе и Фэн Юй Хэн.

Матриарх имела добрые намерения, когда она сказала им: «Хотя это всего лишь праздничный банкет внука Императора, его нельзя игнорировать. Император очень любит этого ребенка. Когда придет время, будут присутствовать все престижные чиновники столицы. Я боюсь, что не будет недостатка в количестве принцев, которые поздравляют его. Вы абсолютно не должны терять лицо семьи Фэн».

Четверо ответили в унисон: «Внучка будет подчиняться предупреждениям бабушки».

«Ун». Матриарх с удовлетворением кивнула: «Подарок для внука Императора будет подготовлен для вас усадьбой. Есть всего четыре подарка, и слуги отправят их к вашим дворам. В приглашении говорится, что это будет завтра вечером. Будет хорошо, если вы не опоздаете».

Фен Дай улыбнулась и быстро сказала: «Бабушка, не волнуйся! Мы не опоздаем». Она сказала это, глядя на Фэн Юй Хэн: «Вторая сестра была наказана в течение многих дней и, наконец, могла покинуть усадьбу. Но вы должны воспользоваться этим шансом, чтобы насладиться свежим воздухом. Кто знает, когда тебя снова закроют».

Матриарх слегка вздохнула, чтобы напомнить Фен Дай, но это было уже не простое ругательство, каким оно когда-то было.

Фэн Юй Хэн заметила изменения в поведении матриарха и внутренне ухмыльнулась. Затем она сказала: «Четвертая сестра, не волнуйся. В следующий раз, когда вторая сестра небрежна и будет наказана его Величеством, я буду не одна. Я определенно не задержусь со всеми моими сестрами. Если я буду наказана, тогда мы все будем вместе. Только так мы будем испытывать гармонию».

«Кто хочет испытать гармонию с тобой!» Глаза Фен Дай загорелись: «Если ты наказана, то причем тут мы?»

«Как я не могу упомянуть и вас». Фэн Юй Хэн улыбнулась и посмотрела на Фен Дай: «Бабушка сказала раньше, что мы все члены семьи Фэн. Будь то счастье или печаль, мы все это переживаем вместе. Вспомните пять сокровищ, полученных второй сестрой. Разве вторая сестра не дала носовой платок младшей сестре? Младшая сестра готова разделить все хорошее, но когда что-то случится, почему ты не можешь быть терпимой к старшей сестре?»

«Ты ...» Фен Дай была совершенно безмолвна. Она действительно хотела смело сказать: «Тогда я верну тебе свой платок». Но она не хотела. С носовым платком, сделанным с использованием одного из пяти сокровищ, когда она выйдет замуж за семью, семье мужа нужно будет немного побаловать ее.

Подумав об этом, Фен Дай отвернулась и больше не издала ни звука.

Матриарх наблюдала, как молодое поколение спорило, и много раз вздыхала. Она задавалась вопросом, какой грех был совершен, из-за чего семья Фэн не была в гармонии. Ни Фен Дай, ни Чэнь Юй не смогли победить Фэн Юй Хэн независимо от того, насколько они соревновались. Они даже проигрывали, когда дело доходило до битв остроумия. Они действительно были неумелыми.

«Хватит!» Она сердито махнула рукой: «Рассуждая и препираясь, у старшей сестры нет старшей сестры, а у младшей сестры нет младшей сестры. У тебя нет порядочности!»

Фен Дай чувствовала, что отношение матриарха к ней в последнее время было довольно хорошим, поэтому она с горечью сказала: «Это была вторая сестра, которая была необоснованной».

Матриарх фактически поддержала Фен Дай. Глядя на Фэн Юй Хэн, она сказала: «Ваша четвертая сестра все еще молода. Почему ты злишься на нее?»

Фэн Юй Хэн моргнула и улыбнулась: «А-Хэнг тоже только исполнилось тринадцать».

Матриарх была унижена и не хотела говорить ничего другого, и отправила их обратно.

После того как они вышли из дворца Шу Я, они все направились в направлении своих собственных домов. Чэнь Юй, однако, некоторое время ждала. Увидев, что все ушли далеко, она отправилась за Фэн Юй Хэн.

Наконец, догоняя ее, она поспешно спросила: «Вторая сестра, почти наступил день, о котором мы договаривались».

«Я помню». Фэн Юй Хэн дала ей успокаивающую улыбку: «Когда менструальный цикл старшей сестры завершен, просто приходите ко мне. Ун, не забудьте взять деньги».

Чэнь Юй почувствовала, как дергается угол ее губ и подумала про себя: тебя просто интересуют деньги, не так ли. Но она все еще кивнула: «Не волнуйся. Я уже подготовила их».

На обратном пути в павильон Тонг Шэн Хуан Цюань была немного недовольна и спросила ее: «Неужели молодая мисс действительно позаботится о болезни Чэнь Юй? Если об этом позаботятся, разве мы не потратили бы впустую наше время?»

Фэн Юй Хэн сказала ей тоже самое, что сказала Ван Чуан: «Как я могу позволить ей так легко отделаться! Она пошла на совершение греха, поэтому ей придется испытать последствия. У вашей молодой мисс нет сердца Бодхисаттвы. Я припомню ей все мои обиды».

На следующий день, когда молодые мисс семьи Фэн готовились покинуть усадьбу, снова начался снег. Хуан Цюань сопровождала Фэн Юй Хэн, говоря ей: «Есть новости со стороны старшего принца. Вчера он отправил набор головных украшений Фэн Чэнь Юй. По словам евнуха, который подарил подарок, Чэнь Юй была очень довольна».

Фэн Юй Хэн улыбнулась: «Неужели она несчастна. Самый старший принц живет уже 20 лет и нашел много приятных вещей. Любая его пьеса будет достойна аплодисментов. То, что Фэн Чэнь Юй видела в своей жизни, - это всего лишь вещи, которые были отправлены семьей Чэнь. Несмотря на то, что семья Чэнь занимается бизнесом с императорской семьей, как они могли сравниться с его высочеством старшим принцем, который занимался бизнесом во многих странах».

«Молодая мисс, ты думаешь, что третий принц будет обманут?» Хуан Цюань была немного обеспокоена: «Этот человек всегда был готов усомниться. Этот слуга немного обеспокоен».

Фэн Юй Хэн слегка нахмурилась и беспомощно покачала головой: «Я тоже волнуюсь. Если бы Сюань Тянь Е было так легко обмануть, я боюсь, что его Величеству и Сюань Тянь Мину не понадобились бы следить за ним все эти годы».

Они разговаривали, выходя из двора. Уходя через главный вход усадьбы принцессы, она прямо села в карету. Карета была очень простой, и она не была дорогой, присуждаемой Императором. Сравнительно, даже экипажи, в которых сидели три молодые мисс из поместья Фэн, были немного лучше.

Молодые мисс семьи Фэн сидели в своем экипаже, когда они направлялись ко Дворцу Юань. Хуан Цюань сказала Фэн Юй Хэн: «Фэн Чэнь Юй сегодня носит очень простую одежду, и на ней надета бамбуковая шляпа, покрывающая ее голову. Я не знаю, заблокировать ли это снег или по какой-то другой причине».

«Для чего нужно блокировать такой легкий снег. То, что она скрывает, скорее всего, вещь, посланная его Высочеством старшим принцем. Поскольку на ней была бамбуковая шляпа, подарок, скорее всего, был аксессуаром». Фэн Юй Хэн слегка подняла занавес и выглянула наружу. За ней следовали три других экипажа семьи Фэн. С лошадьми, путешествующими по снегу, это было очень красиво.

Опустив занавес, она собиралась вздремнуть в карете; однако, прежде чем она смогла опустить его полностью, она вдруг нахмурилась.

Хуан Цюань была поражена: «Молодая мисс, что не так?»

Фэн Юй Хэн подняла указательный палец и приложила его к губам, указывая на то, чтобы она молчала. Спокойно, она сказала: «Слушай».

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 228**

Глава 228 – В предвкушении банкета

Хуан Цюань застыла, а затем увидела, что Фэн Юй Хэн указала вниз. Только тогда она успокоила свое дыхание, чтобы внимательно послушать.

Они заметили, что в их ушах раздался слабый писк. Под каретой был очень тихий звук. Если бы они не занимались боевыми искусствами и имели гораздо более острые уши, чем обычные люди, они бы ничего не услышали.

«Это не человек». Фэн Юй Хэн сказала: «Это должно быть какое-то другое живое существо». Когда она это сказала, она потянулась и начала осматривать свое сиденье.

Хуан Цюань быстро остановила ее в страхе: «Молодая мисс, будьте осторожны!»

Но она все еще была слишком медленной. Рука Фэн Юй Хэн уже вытащила тыкву.

Тыква была довольно большой. Она была даже больше, чем ее предплечье. Хуан Цюань была ошеломлена ее размером: «Что это? Почему в нашей карете такая большая тыква?»

Фэн Юй Хэн покачала головой: «Я тоже не знаю, но в этой тыкве есть что-то». Она сказала это, встряхивая ее. Разумеется, звук только усилился.

Хуан Цюань взяла тыкву, а также немного встряхнула ее; однако ее цвет лица изменился почти сразу: «Это змея. Молодая мисс, внутри змея».

«Ты уверена?»

«Этот слуга был однажды укушен змеей. С тех пор этот слуга всегда был очень чувствителен к змеям. Этот слуга может гарантировать, что внутри есть змея». Хуан Цюань слегка нахмурилась, сказав это. Она явно чувствовала большой страх по отношению к предмету в тыкве.

Фэн Юй Хэн также чувствовала, что содержимое тыквы было чем-то с мягким телом, но она не так быстро решилась сказать, что внутри есть змея. Но она не боялась змей. Дело не в том, что она не боялась змеиного яда, но она изучала медицину, поэтому она не была так травмирована этими вещами, как другие люди.

«Мы должны открыть ее, чтобы посмотреть?» - спросила Хуан Цюань, затем сказала: «Движения этой змеи довольно быстрые. Я боюсь, что она вылезет, как только мы откроем тыкву».

Фэн Юй Хэн задумалась, потом протянула руку в рукав. Из своего пространства она вытащила анестезирующую иглу.

«Тогда давайте сделаем так, чтобы у него не было возможности бороться», - сказала она, двигаясь. Засунув иглу прямо в отверстие, она медленно вводила анестетик. Когда все содержимое иглы было введено, она снова встряхнула тыкву. Однако на этот раз она услышала только стук по стенам тыквы. Вещь с мягким телом больше не издавала звуков.

Глаза Хуан Цюань смотрели прямо на предмет. Ее юная мисс по-прежнему носила с собой такую большую иглу? Где она хранила ее? Разве она не беспокоилась о том, что может уколоться?

Фэн Юй Хэн, естественно, знала, что думала Хуан Цюань, но она не хотела ничего объяснять. С волной ее руки она вернула иглу в свое пространство, что заставило Хуан Цюань быть в шоке.

«Давайте посмотрим, что это за змея». Она сказала это, открывая тыкву. Вывалив ее содержимое, конечно, появилась зеленая змея с треугольной головой.

Змея не была длинной, примерно с предплечье Фэн Юй Хэн. Все его тело было зеленого цвета, и у него были ярко-красные глаза. Кончик хвоста был красным, и у нее была треугольная голова с мелкой чешуей на самой верхней части головы.

«Зеленая бамбуковая змея». Фэн Юй Хэн узнала ее. Когда она была с военными, она выполняла вивисекции на этом типе змеи.

Хуан Цюань боялась змей. Когда она увидела, что Фэн Юй Хэн держит змею в ее руках, не испытывая страха, она почувствовала, что все ее тело онемело. Но она все еще чувствовала, что это дело было слишком странным: «Какой человек мог поставить такое в нашу карету?» Она сказала это и подсознательно посмотрела в окно на водителя.

Фэн Юй Хэн, однако, остановила ее: «Нет необходимости смотреть. Размещение такого рода вещей в своей же собственной карете. Не будет ли это слишком очевидным. Это не он».

«Тогда кто еще это может быть?» Хуан Цюань действительно не могла понять это. Она была очень злой.

Фэн Юй Хэн положила змею обратно в тыкву и закрыла ее. Затем она положила ее на бедро: «Посмотрите. Разве я не выгляжу довольно круто с этой большой тыквой?»

«Молодая мисс!» Хуан Цюань чувствовала себя беспомощной: «Как ты все еще можешь шутить в такое время».

«Что я могу еще сделать? Может мы выйдем из экипажа, чтобы сразиться с преступником? Какой человек мог бы что-то разместить в моей карете?»

Хуан Цюань задумалась, а потом догадалась: «Кто-то из нашего поместья?»

Фэн Юй Хэн покачала головой: «Подумай в другом направлении. Если эта тыква была наша и была помещена в карету. Как кто-то сможет ее убрать?»

На этот раз Хуан Цюань поняла: «Молодая мисс хочет сказать ... вор? Цин Шуан? Это сделала Цин Шуан?»

«Божество с чудесными руками, только кто-то вроде нее мог сделать это так чисто». Когда она это сказала, ее глаза прищурились в тонкие линии. Поскольку Цин Шуан это сделала, это означало, что Сюань Тянь Е выпустил ее. Это был не хороший знак.

«За последние пять лет все говорили, что божество с чудесными руками было лучшим вором в мире. Когда она выходила на дело, не было ничего, что она не могла бы украсть. Но я не думала, что этот человек будет принят его Высочеством третьим принцем. И я не думала, что ей удастся войти в павильон Тонг Шэн», - посетовала Хуан Цюань. Думая немного больше, она с радостью сказала: «Разве не говорят, что требуется постоянная бдительность, чтобы отразить зло. Такой сильный человек напал на молодую мисс, значит ли это, что молодая мисс самая влиятельная».

Фэн Юй Хэн криво усмехнулась. Как она могла считаться влиятельной. Она лично испытала способности Цин Шуан. Если бы у нее не было места в левой руке, ей не удалось бы защищаться. Возможно, шпильку в виде феникса уже украли бы у нее.

«Как молодая мисс планирует поступить?» Хуан Цюань взглянула на тыкву: «Принесете ли вы эту большую тыкву во дворец Юань?»

Она подняла бровь: «Есть ли какая-то причина, по которой я не могу? Вы слышали высказывание, чем более ядовита змея, тем лучше она для медицины. Поскольку его Высочество третий принц предоставил нам главный ингредиент, эта принцесса была бы слишком невежлива, если бы не пригласила его выпить лечебное вино из зеленой бамбуковой змеи?» Она улыбнулась: «Я действительно начинаю с нетерпением ждать этого банкета!»

Наконец, четыре кареты остановились перед входом во Дворец Юань. Когда она подняла занавеску и вышла из экипажа, она увидела, как старший принц Сюань Тянь Цзин идет к другому экипажу. С прекрасными манерами он остановился в трех шагах от кареты, затем сложил руки и сказал: «Этот принц много раз почитал старшую юную мисс Фэн. Надеюсь, старшая юная мисс Фэн почитает меня, придя сюда».

Хуан Цюань наклонилась к Фэн Юй Хэн и тихо сказала: «Его Высочество, старший принц, действительно вжился в роль».

Глядя в направлении Сюань Тянь Цзиня, занавес экипажа Чэнь Юй был только что поднят, но он взял на себя инициативу, чтобы вытянуть руку вперед. Чэнь Юй, которая собиралась выйти из кареты, застыла на мгновение, но она все еще приняла его помощь. Это действие заставило мадам и молодых мисс у входа вдохнуть.

Когда старшая молодая мисс семьи Фэн развила такие отношения с его Высочеством старшим принцем?

Не глядя в этом направлении, Фэн Юй Хэн остановила Хуан Цюань перед воротами дворца. Она только слышала, как Фен Дай, которая вышла из ее экипажа, начала кричать: «Старшая сестра, пожалуйста, прояви порядочность».

Сюань Тянь Цзин затем ответил: «Этот принц проявлял доброжелательность, а старшая юная мисс согласилась. Как это связано с порядочностью? Молодая мисс, не могли бы вы напомнить. Хотя этот принц имеет хороший темперамент, это не значит, что людям будет позволено делать безответственные замечания».

Затем Фен Дай замолчала, и Хуан Цюань рассмеялась, сказав: «Четвертая молодая мисс семьи Фэн действительно не знает высоты небес».

В это время один из служащих дворца Юань пришел, чтобы провести их. Подобно этому, двое подошли и смогли привлечь немало взглядов, и большинство взглядов приземлилось на большую тыкву, свисающую с бедра Фэн Юй Хэн.

«Божественная старшая сестра!» Внезапно выкрикнул детский голос, и Фэн Юй Хэн увидела, как по дороге идет круглая фрикаделька, а затем прижалась к ней. «Божественная старшая сестра, ты пришла? Фэй Юй скучал по тебе!»

Она потянулась, чтобы ущипнуть щеки Сюань Фэй Юй: «Ты стал еще пухлее!»

Хуан Цюань улыбнулась и сказала: «Говоря о его юном Высочестве». Затем, словно волшебница, она вытащила что-то из рукава плаща: «Это подарок, приготовленный вашей старшей божественной сестрой. Быстро взгляни, нравится ли тебе это». Сказав это, она передала предмет Сюань Фэй Юй. В то же время она не забывала добавить: «Подарок, подготовленный семьей Фэн, уже передан слугам усадьбы».

Маленькая фрикаделька открыл подарок и сказал, надувая губы: «Подарок, приготовленный семьей, я не буду смотреть. Они в основном бесполезны. Меня интересует только подарок, подготовленный божественной сестрой».

Подарок Фэн Юй Хэн был в деревянной коробке. Она была обернута с помощью оберточной бумаги, которую она нашла в своем пространстве. Это выглядело довольно красиво.

Когда Сюань Фэй Юй наконец открыл коробку, он был ошеломлен тем, что было внутри: «Что это за вещи?»

«Попробуй их». Фэн Юй Хэн посмотрела на маленького ребенка с улыбкой: «Откуси немного каждого из них».

На самом деле, она только что открыла все закуски в своем пространстве и поместила их в коробку. Таким образом, коробка была заполнена до краев.

Сюань Фэй Юй раньше ел шоколад, который Фэн Юй Хэн давала ему. Что касается других вещей, таких как чипсы, конфеты или копченое мясо, он никогда не видел их раньше.

Ребенок поел совсем немного, он был переполнен счастьем. Отчаянно обнимая коробку, он больше не хотел продолжать есть.

«Ты действительно богиня». Он вздохнул: «Такие восхитительные вещи должны существовать только на небесах, верно?»

«Если ты говоришь, что это так, то это так». Фэн Юй Хэн улыбнулась и похлопала его по щекам: «Пойдемте. Приведи старшую сестру к месту банкета».

«Хорошо». Сюань Фэй Юй держал руку Фэн Юй Хэн и шел вперед, но он очень быстро обратил свое внимание на большую тыкву. Он не мог не спросить с любопытством: «Что там внутри?»

Она улыбнулась и ответила: «Это то, что старшая сестра приготовила в подарок твоему третьему дяде».

«О». В конце концов, он все еще был ребенком, поэтому с ним легко было справиться. Услышав, что это не для него, он больше не спрашивал. Вместо этого он крепко обнял коробку с закусками и по-детски улыбнулся.

Дворец Юань проводил банкет в зале Фэй Юнь. Когда они прибыли, большинство гостей уже сидели. Фэн Юй Хэн огляделась и увидела третьего принца, Сюань Тянь Е, четвертого принца Сюань Тянь Йи и пятого принца Сюань Тянь Янь, возле главного места. Она отказалась от приглашения Сюань Фэй Юй и села в неприметном месте. Затем она сказала Сюань Фэй Юй: «Быстро вернись к принцу и матери. Сегодня ты играешь ведущую роль. Все пришли праздновать твой день рождения. Тебе нужно провести банкет и не находиться рядом со мной все время, чтобы люди не стали смеяться над тобой».

Сюань Фэй Юй также понимал это, поэтому, как крошечный взрослый, он посоветовал ей: «Тогда позаботьтесь о себе. Я приду к тебе позже». Только тогда он убежал.

В это время прибыл старший принц Сюань Тянь Цзин и его группа. Человек рядом с ним была Фэн Чэнь Юй.

Все встали, чтобы поприветствовать его, и Сюань Тянь Цзин неоднократно говорил: «Сегодня мой племянник играет ведущую роль. Не нужно, чтобы все были слишком вежливы с этим принцем». Говоря это, он посмотрел на Чэнь Юй и сказал: «Мы уже прибыли в главный зал. Старшая молодая мисс Фэн, как насчет того, чтобы снять бамбуковую шляпу».

Чэнь Юй поклонилась ему: «Чэнь Юй была наказана ее Высочеством Императрицей и должна применять черный румянец всякий раз, когда я покидаю усадьбу. Надеюсь, ваше величество принц Цзин не возражает».

«Неважно». Сюань Тянь Цзин помахал рукой: «Красота самой старшей молодой мисс не может быть скрыта простыми румянами».

«Большое спасибо вашему Высочеству». Когда она сказала это, Чэнь Юй осторожно подняла руку и медленно сняла бамбуковую шляпу с головы.

Как только бамбуковая шляпа была снята, полный комплект кристальных головных украшений был открыт всем. Неудивительно, что это вызвало волнение, и некоторые молодые мисс даже закричали.

Гордыня Чэнь Юй поднялась до небывалых высот. Все унижения, которые она испытала от рук Фэн Юй Хэн за последние полгода, похоже, были уничтожены. Слава, которую она чувствовала, когда была дочерью первой семьи Фэн, снова наполнила ее сердце.

Однако она не знала, что на нее смотрели не с восхищением, а с завистью ...

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 229**

Глава 229 – Восстанавливая репутацию

Полный набор украшений из белого кристалла вызвал гораздо более сильную реакцию, чем предполагала Чэнь Юй. Мало того, что эти молодые мисс начали кричать, некоторые даже плакали! Не заботясь о своем макияже, они только сосредоточились на плаче. Эта сцена заставила ее вспомнить, как Фен Дай кричала и плакала, когда Дворец Юй принес пять сокровищ в семью Фэн.

Чэнь Юй быстро подумала и повернулась, чтобы взглянуть на Фен Дай. Она даже сказала: «Почему четвертая сестра стоит так далеко? Быстро подойди к старшей сестре».

Фен Дай действительно стояла далеко. Первая причина заключалась в том, что старший принц был рядом с Чэнь Юй. Вторая причина заключалась в том, что она всегда ненавидела Чэнь Юй, поэтому она не хотела стоять с ней.

Именно потому, что она стояла позади нее, она не понимала, почему плачут мадам и молодые мисс. Даже если Чэнь Юй была красива, она не должна быть достаточно красива, чтобы заставить многих людей плакать, не так ли?

Теперь, когда Чэнь Юй позвала ее, Фен Дай наконец оглянулась. Одного взгляда было достаточно, чтобы заставить Фен Дай стать ошеломленной от удивления.

Увидев выражение Фен Дай, сердце Чэнь Юй расцвело от смеха. С тех пор, как Фэн Юй Хэн вернулась в столицу, она не только потеряла свою репутацию перед посторонними, но даже потеряла лицо перед другими членами семьи. Особенно с Фэн Фен Дай, которая снова и снова вызывала у нее проблемы. Она даже пыталась навредить ей сдержанной тактикой. Как Чэнь Юй должна была чувствовать себя спокойно.

Сегодня она специально надела шляпу из бамбука и не снимала ее, пока не добралась до главного зала. Это было ее желание.

В то время как одна из сестер радовалась, а другая страдала, Сюань Тянь Цзин уже покинул Чэнь Юй и пошел к местам для принцев. Сян Ронг больше не хотела оставаться у входа и шла к тому месту, где сидела Фэн Юй Хэн, но она тоже была удивлена множеством хрустальных украшений Чэнь Юй: «Откуда у старшей сестры такие прекрасные украшения? Это из семьи Чэнь?»

Фэн Юй Хэн не ответила на этот вопрос. Вместо этого она уставилась на Чэнь Юй и некоторое время размышляла: «Кристалл красив, но когда он сопряжен с черным лицом, он теряет слишком много своего блеска».

Сян Ронг не могла не смотреть на Фэн Юй Хэн. Ее вторая сестра никогда не надевала свои подарки. У нее явно было больше приятных вещей, чем у старшей сестры, но она никогда не видела, чтобы она их носила. «По правде говоря, если бы вторая сестра носила то, что даровал Его Высочество принц Юй, ты определенно была бы намного красивее, чем старшая сестра». Но вдруг она вспомнила новости, которые пришли из суда. Она также вспомнила о нынешней ситуации в павильоне Тонг Шэн и почувствовала, что ошиблась, поэтому она быстро перестала говорить.

Тем не менее, Фэн Юй Хэн утешила ее, сказав: «Все в порядке. Победитель еще не определился».

В это время Чэнь Юй закончила хвастаться у входа и шла в их сторону.

Фен Дай тоже следила за ней, ее глаза смотрели прямо на кристальные украшения Чэнь Юй. Казалось, она была полностью зачарована.

Молодые мисс, которые ранее ненавидели Чэнь Юй, теперь подошли к ней. Они полностью забыли глубоко укоренившееся понятие о дочери первой жены и дочери наложницы. Чэнь Юй теперь была дочерью наложницы, но она все еще была центром толпы.

Фэн Юй Хэн потянула Сян Ронг в сторону, предоставив место для сбора вокруг Чэнь Юй. Молодые мисс, казалось, не видели Фэн Юй Хэн.

Чрезмерная гордыня Чэнь Юй уже достигла своего верхнего предела. Она чувствовала, что даже когда она была дочерью первой жены и не нуждалась в черном румянце, она не была помещена на такой пьедестал. И все это случилось из-за украшений для волос, подаренных его Высочеством старшим принцем. Для этих аксессуаров она специально подготовила комплект светлой одежды. Это сильно отличалось от того, когда она носила красную одежду ради Сюань Тянь Хуа.

Молодые мисс, окружающие ее, бесконечно хвалили, насколько прекрасны аксессуары. Некоторые из них коснулись их, но все они были остановлены Йи Лин.

Чэнь Юй посмотрела на старшего принца, он просто смотрел в ее сторону. Их взгляды встретились, и лицо Чэнь Юй покраснело, когда она опустила голову.

Хотя она опустила голову, мысли ее не прекращались.

Когда она увидела старшего принца на мгновение раньше, она, казалось, почувствовала, как в ее сторону смотрит кто-то еще. Вначале она подумала, что это был третий принц Сюань Тянь Е. В конце концов, среди всех принцев, Сюань Тянь Е был единственным, у кого было какое-то взаимодействие с ней. Но когда она огляделась, она обнаружила, что Сюань Тянь Е, казалось, что-то говорил четвертому принцу. Она знала, как выглядят все принцы, но тот, кто смотрел в ее сторону, был тем, кого она не узнала вообще.

Сердце Чэнь Юй быстро билось, и она не могла сказать, была ли она счастлива или взволнована. Казалось, произошло внезапное изменение, так как все принцы выразили ей свою доброжелательность, что заставило ее почувствовать себя подавленной их благосклонностью.

Фэн Юй Хэн лукаво улыбнулась, наблюдая за ней некоторое время, а затем обратила внимание на группу принцев.

Пятый принц, Сюань Тянь Янь, был принцем, который брал себе наложниц. Ему также, похоже, нравился набор хрустальных украшений Чэнь Юй.

Как будто она смотрела пьесу, она наблюдала за всем, что происходило вокруг нее, и протянула руку, чтобы взять чашку чая со стола. Кто знал, что пустая чаша, которая была на столе, будет взята кем-то еще, когда она собиралась ее схватить.

Фэн Юй Хэн была ошеломлена и повернулась, чтобы посмотреть на человека, который ее взял. Она увидела, что это была девочка в возрасте 14 или 15 лет и, похоже, они были с ней знакомы. Размышляя об этом, она уже видела ее на этом банкете.

Рядом с ней были и другие девочки того же возраста. В это время они смотрели на Фэн Юй Хэн с лицами, наполненными радостными улыбками.

Фэн Юй Хэн проигнорировала их. Так или иначе, на столе было много чашек, она могла взять любую другую.

Но она не думала, что рука этой девочки вновь потянется к той чашке, на которую она нацелилась.

Фэн Юй Хэн почувствовала, что это интересно. Всякий раз, когда она собиралась взять чашку со стола, кто-то другой ее отнимал. Так, все шесть чашек были в руках у тех девушек.

Она повернула голову и посмотрела на девушек. Озадаченная, она спросила: «Вам нравятся эти чашки?»

Этот вопрос застал их врасплох. Первая девушка, вырвавшая чашку, ответила: «Мы просто хотим пить».

Фэн Юй Хэн кивнула: «О». Но ее взгляд повернулся к чашкам в руках. С сожалением она сказала: «Воспитываясь в горах, я видела большое количество грубых деревенских девушек. Вернувшись в столицу, я услышала, что все молодые мисс благородных семей получили надлежащее образование. Но я не думала, что меня неправильно поняли».

«Что ты имеешь в виду?» Услышав об этом, эта молодая мисс не могла не нахмуриться и сразу начала кричать: «Вы говорите, что нам не хватает образования?»

«Нет?» Фэн Юй Хэн щелкнула пальцами: «Вырывать чашки чая у других - это я еще понимаю, вы хотите пить. Но взгляните на себя. У каждой из вас по две чашки чая. Вы так хотите пить, что одной чашки вам мало и вы хотите пить сразу из двух? Я боюсь, что даже люди не так смелы, когда пьют вино, верно?»

Группа покраснела от того, что она сказала. Они ясно слышали о том, как принц Юй потерял власть, и даже его будущая принцесса была наказана. Они были уже не столь уважаемы, как в прошлом. Теперь самым влиятельным человеком был принц Цзин. Почему они продолжали обращать внимание на Фэн Юй Хэн как в прошлом? Более того, из девяти принцев седьмой принц Сюань Тянь Хуа и девятый принц Сюань Тянь Мин считались самыми любимыми молодыми потомками столицы. Хотя у Сюань Тянь Мина были изуродованы ноги и лицо, он все равно мог перевести эту любовь в жалость.

Короче говоря, в глазах этих девочек Фэн Юй Хэн была виновна в разрушении мужского божества.

«Все так, как ты сказала. Сестры любят собирать эти вещи». Эта молодая мисс не желала смягчаться и продолжала: «Чайные чашки дворца Юань неплохие. Мы собираемся взять их для коллекции».

«О». Фэн Юй Хэн выразила свое понимание: «Тогда позаботьтесь об этом. Не забывайте сказать людям дворца об этом, когда вы уйдете. Не заставляйте их думать, что они что-то потеряли. Было бы нехорошо, если бы они начали искать их». Она сказала это, махая горничной, которая проходила мимо: «Иди сюда».

Слуги дворца Юань были очень вежливы с Фэн Юй Хэн, поэтому она немедленно поклонилась ей: «Этот слуга приветствует принцессу графства. Могу я спросить, какие приказы есть у принцессы графства?»

Фэн Юй Хэн указала на людей рядом с ней и преднамеренно подняла голос: «Они заинтересованы в чайных чашках дворца Юань и хотят забрать их домой и начать коллекционировать. Идите, помогите их обернуть. Не позволяйте им ломаться, или они будут опечалены».

Горничная была ошеломлена: «Это обычная чашка. Хотя она довольно красива, она ... не стоит того, чтобы ее добавлять в коллекцию, верно?»

Группа девушек сильно покраснела от разговора между ними. Затем они увидели, что люди слышали их разговор и смотрели, поэтому они не могли не опустить головы. В этот момент только два слова заполнили их умы, потеря репутации!

К сожалению, они не закончили. Главный виновник банкета, второй принц Сюань Тянь Линь, вошел в зал, держа руку своей принцессы. Он услышал содержание этого разговора и не мог не рассмеяться: «Кто знал, что чашки моего дворца будут так любимы другими. Слуги! Подготовьте еще несколько комплектов для юных мисс». После этого он незаметно подмигнул Фэн Юй Хэн. Затем он добавил: «Если этот принц не ошибается, то вы должны быть любимыми дочерьми лорда Чжао, лорда Чжоу, лорда Ци, лорда Чжэн и лордом Сун? Не нужно быть скромным с этим принцем. Независимо от того, что вы хотите, просто скажите это. Этот принц не будет скупиться на эти материальные ценности. Молодые мисс, просто не забудьте напомнить вашим отцам, после того, как суд будет окончен о том, что вы думали об этих чашках».

Лица молодых мисс побледнели, услышав это. Если бы пререкание этих девушек пробилось к официальному суду их отца, разве это не стало бы большой шуткой?

Но когда они посмотрели на второго принца, они обнаружили, что он уже вел свою принцессу на главное место. Даже если они хотели сказать несколько слов опровержения, у них не было шанса. Они не могли ссориться с ним.

Фэн Юй Хэн улыбнулась и говорила, как бы говоря о повседневной жизни: «Независимо от того, сколько власти он потерял, он по-прежнему является сыном Императора. Как бы я была не любима, я все еще зовусь графской принцессой. Молодые мисс, если вы не понимаете даже этого, я боюсь, что вы действительно причините своим отцам большие неприятности».

После того как она сказала это, горничная вернулась с еще одной чашкой чая. Даже чай в чашке отличался от того, что пьют все остальные.

«Этот чай был специально подготовлен его Высочеством Фей Юй». Горничная улыбнулась Фэн Юй Хэн и поставила кружку перед ней.

В это время хозяин уже сидел, поэтому гости вернулись на свои места.

Сторона Чэнь Юй, наконец, немного успокоилась, но еще остались молодые мисс, которые не хотели уходить. Их глаза были прикованы к кристальным украшениям, и они не могли уйти просто так.

Второй принц Сюань Тянь Линь осмотрел зал, а затем громко сказал: «Мой маленький сын слишком молод, поэтому таких пышных мероприятий не должно было быть. Но этот парень любит оживленные вечеринки и настоял, чтобы этот принц и его имперская жена пригласили всех сюда. Думая о том, что он еще маленький ребенок, я только пригласил мадам и молодых мисс. Этот принц беспокоился, что мои приготовления были недостаточными, но сейчас я слышал, что некоторые молодые мисс полюбили чайные чашки этого дворца. Это стало облегчением для этого принца!»

Слова принца Юань были восприняты как шутка и заставили многих рассмеяться. Те, кто знал лучше, чувствовали, что принц Юань выражал свою добрую волю к Фэн Юй Хэн.

«Разве не говорилось, что она больше не уважаема Императором?»

Другой человек указал на это, сказав: «Я слышал, что принцесса графства Джи Ан однажды спасла жизнь молодого Высочества. Принц Юань просто выражает свою благодарность. Это все».

Фэн Юй Хэн взяла чашку чая и сделала глоток. Хуан Цюань, однако, осторожно подтолкнула ее в этот момент, а затем взглянула в сторону Чэнь Юй.

Когда она огляделась, то заметила, что дворцовая горничная что-то шепчет в ухо Чэнь Юй.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 230**

Глава 230 – Эта тетя напугает тебя до смерти

Положение плеча Чэнь Юй заблокировало ее видимость и мешало ей видеть движение губ горничной, поэтому она не смогла определить, о чем они говорили. Но когда она обернулась, она просто встретила взгляд Сюань Тянь Е. Его обычное сердитое выражение на мгновение остановилось у нее на лице, а затем он перевел взгляд на тыкву у нее на бедре.

Фэн Юй Хэн ухмыльнулась и похлопала тыкву. Затем она подняла чашку чая в руке и слегка поклонилась.

Сюань Тянь Е не избегал этого. Подняв чашку, он выпил то, что было в ней.

В это время начались пение и танцы. Красивые танцоры вышли по обеим сторонам зала. Их движения были изящны, и их одежда была прекрасна. Время от времени люди говорили тосты. Это был не более чем банкет, и у него не было ничего нового.

Сюань Фэй Юй был молодой звездой этого банкета, поэтому он, естественно, не мог покинуть основную сцену. Вскоре он играл со своими дядями.

Фэн Юй Хэн огляделась по залу, прежде чем, наконец, взглянула на происходящее перед ней.

Слева от нее молодые мисс, потерявшие свою репутацию раньше, уже ушли. Справа от нее Фен Дай приблизилась и села рядом с Сян Ронг; однако она не смогла контролировать себя и продолжала смотреть на Чэнь Юй.

Чэнь Юй сказала несколько слов молодым мисс рядом с ней, прежде чем все пошли по своим делам, а Чэнь Юй приблизилась.

Фен Дай не хотела быть слишком близко к ней и хотела двигаться дальше, но она не хотела отвести взгляд от кристальных украшений.

По какой-то необъяснимой причине, под горящим взглядом Фен Дай, Чэнь Юй подняла руку и сняла белые кристальные серьги.

«Старшая сестра увидела, что четвертой сестре нравится этот предмет. Если младшая сестра не против, вы можете это взять».

Это действие не только заставило Фен Дай застыть от шока. Даже Фэн Юй Хэн нахмурила лоб.

Что за игру она вела?

Некоторые из молодых мисс, стоящих рядом, услышали, что сказала Чэнь Юй, и не могли не сказать: «Вы собираетесь отдать такую ценную вещь?»

Чэнь Юй улыбнулась человеку, который говорил и спокойно сказала: «Это четвертая сестра моей семьи. Я старшая сестра. Даже если у меня есть замечательные вещи, но если они нравятся моей младшей сестре, мне нужно будет отдать их ей. Но этот набор головных украшений был подарен очень благородным человеком, поэтому было бы нецелесообразно отдавать его целиком, иначе…» Она посмотрела на Фен Дай: «Даже если бы старшая сестра передала весь комплект украшений младшей сестре, я была бы готова».

Молодые мисс встали от того, что услышали, и стали плакать: «Иметь такую старшую сестру, как вы, поистине здорово». Затем она встала и посплетничала с молодыми мисс из других семей.

Фэн Юй Хэн ухмыльнулась. Возможно, в конце банкета появятся слухи о том, какая добрая старшая мисс семьи Фэн.

Но она не верила, что это была единственная причина, по которой Фэн Чэнь Юй была готова расстаться с этими серьгами. Должно быть известно, что причина, по которой этот набор головных украшений заставил людей быть шокированными, состояла в том, что это был полный набор. Если бы не хватало пару сережек, производимый эффект резко уменьшился бы. Фэн Юй Хэн почувствовала, что Чэнь Юй не может отказаться от них по этой причине.

Что касается того, как этот предмет мог найти свой путь в руки Фен Дай ...

Она снова прищурилась и посмотрела, как Чэнь Юй надела серьги на Фен Дай. Надевая их на Фен Дай, она сказала: «В прошлый раз старшая сестра дала вам довольно милые серьги, но их нельзя сравнивать с этими». После этого Чэнь Юй посмотрела на Фен Дай и не смогла сдержать похвалу: «Четвертая сестра действительно становится все более и более красивой. Через несколько лет, когда ты будешь немного старше, я боюсь, что старшая сестра будет подавлена твоей красотой».

Фэн Фен Дай изначально чувствовала, что Чэнь Юй ее так раздражает, что она даже не хочет смотреть на нее, но теперь все было по-другому. Она получила серьги, которые она желала больше всего, и они были у нее на ушах. Это заставило ребенка обнять Чэнь Юй и поцеловать ее пару раз.

Фэн Юй Хэн не успела обратить внимание на прекрасную привязанность между сестрами. Вместо этого она посмотрела мимо изящного танца танцоров и повернулась к тому месту, где сидели принцы.

Сегодня было не так много приглашенных принцев; однако пятый принц, который обычно не появлялся на банкетах, был приглашен вторым принцем. В это время пятый принц уже перевел свой взгляд от Чэнь Юй на Фен Дай. Его глаза были зафиксированы на серьгах, когда он наклонился вперед. Казалось, что его глаза практически вываливаются из глазниц.

Было ли это катастрофой Востока? Она поняла это рассуждение, но как Чэнь Юй могла подумать об этом?

Когда они встретились в здании Утонченного божества, три принца рассказали о том, как пятый принц взял множество наложниц. Они также говорили о том, как каждая наложница походила на другую.

За последние несколько дней, под видом размышлений о своих ошибках, она несколько раз встречалась с Сюань Тянь Мином. Она также подробно распросила о пятом принце.

Оказалось, что за несколько лет до этого он заинтересовался одной из императорских наложниц. После того, как это было обнаружено Императором, Император отправил эту наложницу в заполненную водой тюрьму, чтобы утопить ее. Он также отправил пятого принца Хуан Чжоу в ссылку в течение многих лет.

После того, как пятый принц вернулся в столицу, его характер полностью изменился. Один за другим он привел наложниц в свой дворец, и все они были рождены похожими на наложницу, которая утонула.

Конечно, только этого было недостаточно, чтобы убедить старшего принца дать Фэн Чэнь Юй набор украшений. Единственная причина состояла в том, что Сюань Тянь Хуа упомянул, как эта наложница, по-видимому, надела белые кристальные серьги в то время, когда она утонула. Что касается других аксессуаров, у нее их не было, так как белые кристальные серьги были частью приданого, предоставленного ее материнской семьей, когда она вышла замуж за императорский дворец.

Фэн Юй Хэн продолжала думать об этом и обсудила идею с Сюань Тянь Мином. Сначала нужно было использовать подарок, позволяя старшему принцу выразить свою позитивную позицию по поводу того, что Чэнь Юй была с аспектом феникса. Во-вторых, поскольку пятый принц смог взять столько наложниц, которые выглядели одинаково, она не верила, что полный набор белых кристальных головных украшений не привлечет его внимания. Если пятый принц продолжит следить за ними, все станет еще более оживленным.

Но ... как Фэн Чэнь Юй сумела точно выбрать серьги для Фен Дай?

Она вспомнила слугу, которая прошептала что-то на ухо Чэнь Юй и не могла не почувствовать внезапный шок. Подсознательно она повернулась, чтобы посмотреть на третьего принца Сюань Тянь Е. Она увидела, что он смотрит на нее с легкой улыбкой. Подняв чашку, он снова выпил ее содержимое.

Фэн Юй Хэн почувствовала волнение в своем сердце, когда она начала сожалеть о том, что посоветовала Сюань Тянь Мину и Сюань Тянь Хуа не приходить. Так она не могла ни с кем обсудить ситуацию.

Хуан Цюань была рядом с Фэн Юй Хэн и почувствовала, что что-то не так с ее настроением. Она не могла не наклониться и спросить: «Молодая мисс, что случилось?»

Фэн Юй Хэн долго размышляла и не отвечала. Наблюдая, как Чэнь Юй и Фен Дай ведут себя, как близкие сестры, она чувствовала, что что-то пошло не так.

Она положила руку на большую тыкву. Первоначально она думала, что у нее есть верх в этом вопросе, но теперь она боялась, что ее руки будут связаны.

«Этот банкетный зал слишком душный. Пойдем на прогулку со мной». Фэн Юй Хэн встала и повела Хуан Цюань с собой. Когда она двинулась, она увидела, что принц тоже встает и уходит. В одно мгновение он шел еще быстрее, чем она.

Двое подошли к саду дворца Юань. Несмотря на холод двенадцатого месяца, на деревьях все еще висели зимние сливы. Со снегом на красных сафлорах это заставило людей воскликнуть в изумлении.

Но ей не нравилось наслаждаться цветами. Даже если цветы здесь были намного красивее, чем цветы в саду усадьбы Фэн, у нее не было настроения.

Хуан Цюань увидела, что она испытывает раздражение и не могла не сказать: «Если молодой мисс не нравится это место, как насчет того, чтобы мы сначала вернулись в поместье».

Фэн Юй Хэн покачала головой: «Если мы вернемся сейчас, то разве третий принц не будет меня ждать?» Она сказала это, увеличивая темп, направляясь к центру сада.

Разумеется, в павильоне в центре сада третий принц Сюань Тянь Е стоял, ожидая, сложив руки за спиной.

Хуан Цюань была поражена. По привычке она двигалась перед Фэн Юй Хэн, чтобы защитить ее, но она была отстранена: «Все в порядке. Подожди меня в стороне. Я поговорю некоторое время с третьим братом».

Хуан Цюань хотела напомнить ей, чтобы она была осторожна, но прежде чем она успела что-то сказать, Фэн Юй Хэн уже прошла вперед.

Сюань Тянь Е посмотрел на нее и не мог не похлопать: «Принцесса графства смела».

Фэн Юй Хэн улыбнулась: «Вы - третий брат принца Юань. А-Хэнг также называет вас третьим братом. Мы все семья, так чего бояться?»

«Хорошо сказано». Сюань Тянь Е кивнул: «Почему принцесса графства не наслаждается песнями и танцами внутри, а вместо этого бродит в саду?» Он решил сесть на каменную скамью, глядя на спокойное поведение Фэн Юй Хэн.

«Нет ничего более нормального, чем девушка, прогуливающаяся в саду. Почему третий брат суетиться без повода». Она подошла к нему и взяла тыкву. «Я спешила. Могу ли я узнать, принес ли третий брат вино?»

Сюань Тянь Е также вытащил из талии маленький горшок с вином и положил его на стол: «Там мало, но нам достаточно, чтобы мы вдвоем насладились».

«А-Хэнг - врач и умеет делать вино с лекарством. Я только сегодня нашла хорошую змею. Я слышала, что змеиный яд в вине восстанавливает организм. Третий брат, вам интересно попробовать?»

Она подняла бровь. Ее внешний вид говорил скорее: «У тебя есть смелость попробовать?»

Говоря, она вытащила тыкву из ее бедра и открыла ее. Перевернув тыкву, она вывалила змею на стол.

Сюань Тянь Е был слегка потрясен ее движением. Зеленая змея была помещена между ними на каменном столе. Она не двигалась, как будто спала, но она не была мертвой.

Он, естественно, понимал, насколько она ядовита, но он увидел, как Фэн Юй Хэн взяла ее в руки и начала гладить ее. Казалось, что это была не змея, а нечто вроде котенка или щенка.

«Эта змея - зеленая бамбуковая змея, и она очень ядовита. Если она укусит человека, забудьте о необходимости обращаться за медицинской помощью. Я боюсь, что даже не хватит времени, чтобы покричать о помощи, прежде чем жизнь прервется. Она держала змею на коленях, как будто она рассказывала историю, но взгляд в ее глазах был наполнен ядом, что могло вызвать чувство холода внутри. «Чем более ядовита змея, тем лучше вино. Я всегда хотела поймать зеленую бамбуковую змею, но у меня никогда не было времени ее искать. Я не знаю, кто, но сегодня кто-то любезно отправил этот подарок и поместил его в мою карету. У меня даже не было возможности сказать слово благодарности этому человеку».

Улыбаясь, она встала. Левой рукой она держала змею, и правой рукой она потянулась к ее рукаву и вытащила деревянную палочку и кинжал. Оглядевшись, она выбрала большое дерево в саду. Выбрав случайный камень, она на самом деле положила деревянный дюбель на голову змей, затем подняла камень и приколола змею к дереву несколькими ударами.

Сюань Тянь Е не знал, что именно она хотела сделать, поэтому Фэн Юй Хэн действительно испугала его. Он чувствовал, что злобность этой девушки действительно заставила людей почувствовать озноб. Несмотря на то, что он был суровым человеком, он не мог не смутиться, увидев эту сцену.

Но Фэн Юй Хэн не переставала двигаться. После прибивания змеи к дереву, она взяла кинжал в руке и сделала надрез на голове змеи. Вставив кинжал внутрь, она не вытащила его, вместо этого она пошла вниз к хвосту. Ее разрез был прямым. В мгновение ока вся кожа змеи была удалена.

«Найдите ремесленника, который занимается шкурами, из этого может быть сделан очень красивый кошелек». Она улыбнулась и бросила змеиную шкуру Сюань Тянь Е, так же легко, как если бы это был кусок ткани.

Нервы змеи все еще дрожали. Сняв змею с дерева, она положила рот змеи над горшком вина и сжала, выдавив несколько капель яда.

Затем она положила тело змеи обратно в тыкву и запечатала ее, больше не используя.

«Третий брат хочет попробовать это вино?» Она встряхнула горшок с вином: «Это очень хорошо для тела».

Брови Сюань Тянь Е были нахмурены, поскольку он чувствовал, что девушка перед ним была настоящим монстром. Как обычный человек может сделать такое?

Он действительно не знал, должен ли он чувствовать страх или честь.

«Третий брат не смеет это выпить?» Фэн Юй Хэн спросила ясным смеющимся голосом: «Это правда. Я приглашаю вас выпить вина, поэтому я должна сделать первый глоток». Сказав это, она откинула голову и налила себе в рот вино. Затем, когда Сюань Тянь Е непрерывно наблюдал за ней, она проворно проглотила ядовитое вино.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 231**

Глава 231 – Великий обмен

«Третий брат, ваша очередь». Фэн Юй Хэн передала вино обратно Сюань Тянь Е: «Конечно, если третий брат не посмеет выпить его, просто вылейте его. А-Хэнг просто хотела дать третьему брату что-то хорошее, но я не могу настаивать».

Чем больше она говорила, тем больше Сюань Тянь Е чувствовал, что он должен был выпить вино. Молодая девушка уже решилась, неужели он был трусом?

Решившись, он поднял горшок и сделал глоток, но когда он проглотил, он почувствовал, что его сердце начинает быстро биться.

Видя, как он пьет вино, Фэн Юй Хэн посмеялась: «Третий брат, не волнуйся. Змеиный яд активируется только при соприкосновении с кровью. Если вы выпьете его с вином, ничего не произойдет».

Сюань Тянь Е знал, что она врач, поэтому она была осведомлена о таких вещах. Так или иначе, он уже выпил его, поэтому он больше не продолжал эту тему. Но теперь он чувствовал еще больший страх перед Фэн Юй Хэн.

Они обернулись, чтобы полюбоваться цветами, и их взгляды были повернуты к дереву, где была прибита голова змеи. Сюань Тянь Е затем вдруг сказал: «Возможность носить полный набор белых кристальных украшений действительно редка. Кажется, что старший брат проявил интерес».

Фэн Юй Хэн слегка вздохнула: «У самой старшей сестры хорошая жизнь, поэтому она, естественно, заслуживает такой любви. В отличие от меня, кого звали звездой бедствия с младшего возраста. Если бы не моя помолвка с Его Высочеством принцем Юй много лет назад, я боюсь, что осталась бы в усадьбе старой девой».

«Принцесса графства действительно знает, как рассмешить людей». Лицо Сюань Тянь Е было невыразительным, так как его взгляд продолжал оставаться на этом дереве. Только делая это, он мог напомнить себе, с какой девушкой он разговаривал. Если бы он действительно принимал ее за двенадцатилетнюю маленькую девочку, то это было бы настоящей ошибкой.

«Ха». Фэн Юй Хэн криво усмехнулась и покачала головой: «Я - звезда бедствия, и я не смогла исцелить ноги Его Высочества принца Юй. Я также потеряла шпильку в виде феникса, а отец-император ... больше не относится ко мне так, как прежде».

Услышав ее упоминание шпильки в виде феникса, сердце Сюань Тянь Е задрожало.

Божество с чудесными руками пыталось три раза и фактически не нашло его. Где именно эта вещь? Может быть ... он прищурился и повернулся, чтобы посмотреть на Фэн Юй Хэн. Неужели она все еще у этой девушки?

«День холодный, и земля замерзла. Принцесса графства не собирается возвращаться?» Он почувствовал волну раздражения в своем сердце, и не хотел продолжать разговор с Фэн Юй Хэн. Он продолжал чувствовать, что слова этой девушки роют глубокие ямы для него. «Я останусь немного дольше, поскольку атмосфера внутри вызывает у меня чувство дискомфорта». Фэн Юй Хэн улыбнулась ему: «Третий брат может вернуться первым».

«Хорошо, тогда давайте снова выпьем в другое время». Сюань Тянь Е выплюнул эти слова и ушел большими шагами. Он всегда чувствовал себя подавленным, когда разговаривал с Фэн Юй Хэн. Хитрость этой девушки заставила его отвести взгляд от нее.

Но прежде, чем он смог уйти достаточно далеко, он услышал, как Фэн Юй Хэн, казалось, бормотала себе: «Ха, если в столице холодно, кто знает, насколько замерз Север».

Его брови несколько раз дергались, и он увеличивал свой темп.

Увидев, как он идет дальше, Фэн Юй Хэн вернулась к каменному стулу и села. Затем она прокричала в воздух: «Выходите, не продолжайте прятаться».

Вскоре после этого из-за скалы послышался звук шагов.

«Когда младшая сестра узнала, что этот принц был здесь?» Человек, который пришел, был принц Цзин, Сюань Тянь Цзин.

Фэн Юй Хэн повернулась, чтобы посмотреть на него и сказала: «Я просто случайно крикнула. Это было просто предположение».

Сюань Тянь Цзин пожал плечами и улыбнулся. Говорить с этой графской принцессой было всегда интересно. Он испытал это чувство несколько дней назад, когда Сюань Тянь Мин тайно привел его в павильон Тонг Шэн.

«Младшая сестра и девятый брат действительно хорошо обыграли эту ситуацию, устроив проблем этому принцу. Знаете ли вы, сколько раз божество с чудесными руками приходило во дворец Цзин? Если бы скрытый охранник этого принца не проявлял бдительности, я боюсь, что эта голова была бы отнята бесчисленное количество раз».

«Самый старший брат - бизнесмен. Если вы даже не можете защитить себя, как вы могли бы осмелиться заниматься этим делом?» Фэн Юй Хэн с улыбкой посмотрела на Сюань Тянь Цзина: «В последний раз его Высочество девятый принц сказал, что, пока старший брат помогает нам, естественно, для вас не будет недостатка в преимуществах».

«О?» Сюань Тянь Цзин сел напротив нее, затем серьезно спросил: «Тогда скажите мне, что именно я получу от этой возможности для бизнеса?» Причина, по которой он осмелился вступить в игру, была из-за ненависти по отношению к Сюань Тянь Е. Во-вторых, Сюань Тянь Мин сказал, что если он окажет поддержку, Фэн Юй Хэн даст ему приятный сюрприз. Таким образом, он решил участвовать в этой игре ради получения этого сюрприза. Он даже очень хорошо поступил с Императором. Даже когда ему сказали доброжелательно пообщаться с Чэнь Юй и дать ей полный комплект кристальных головных украшений, он на самом деле это сделал. Теперь пришло время для того, чтобы об этом стало известно.

Фэн Юй Хэн посмотрела на него с серьезным выражением. Через некоторое время она, наконец, сказала: «Пока старший брат может взаимодействовать с нами и отцом Императором, подавив личную армию его Высочества третьего принца, мы, по крайней мере, сможем оттолкнуть их от Севера к Центральным равнинам. Пока мы сможем поддерживать контроль над территорией Да Шун, будет легче справиться с происходящим».

Она прямо не указала, каков будет ее подарок, но она внезапно раскрыла главную цель Сюань Тянь Мина и Императора.

Сюань Тянь Цзин, естественно, знал, что третий принц обучал личную армию на протяжении многих лет, чтобы захватить трон; однако он не понимал, почему им придется помешать ему на Севере.

Он высказал свои сомнения, и Фэн Юй Хэн очень честно сказала ему: «Потому что мы подозреваем, что он, возможно, сотрудничал с Цянь Чжоу. Если мы позволим им объединиться, я боюсь, что с ними будет не так легко справиться».

Было ли это легко сейчас?

Сюань Тянь Цзин с горечью усмехнулся: «Это тоже нелегко! Вы тоже это видели. Полный комплект хрустальных украшений, и Фэн Чэнь Юй затем подарила его четвертой молодой мисс семьи Фэн. Я боюсь, что пятый брат уже болтает с четвертой молодой мисс Фэн. Что касается вашей старшей сестры, Фэн Чэнь Юй, хотя она самая красивая в городе, я вижу, что ее мозг слегка пустоват. У этого человека действительно есть аспект феникса?»

«Мы не можем сказать наверняка. После того, как об этом говорилось в течение стольких лет, даже если людям было сказано не верить в это, они все равно подумают об этом в первую очередь. Что касается кристальных украшений ... » Фэн Юй Хэн почувствовала еще одну волну раздражения: «Всегда будут непредвиденные неудачи. Мы будем тщательно за всем следить, так что не нужно, чтобы брат об этом волновался. В любом случае, вам отец-император уделяет больше внимания, поскольку кандидатом на роль престола является старший брат. Давайте сначала посмотрим, сможет ли его Высочество выдержать третьего принца. Во-вторых, я просто надеюсь, что он может ослабить свою опеку над его Высочеством девятым принцем, дав нам время заняться личными войсками, которые уже ушли на север. Что касается вознаграждения старшего брата за это дело ... »

Наконец она достигла ключевого вопроса. Глаза Сюань Тянь Цзиня широко раскрылись, и он наклонился немного ближе.

Фэн Юй Хэн улыбнулась. Старший принц Сюань Тянь Цзин очень любил заниматься бизнесом, и он определенно не заботился о политике. Вместо этого он полностью посвятил себя бизнесу. Сказать, что он самый богатый человек в мире, не было преувеличением вообще. Самое главное, его бизнес был распространен во всем Да Шун, а также на четыре соседние страны. Независимо от того, куда бы он ни пошел, его люди будут там.

На самом деле это был самый сложный вопрос. Хотя у него не было солдат, у него были деньги. Иногда что-то вроде денег было гораздо страшнее солдат.

«У нас нет денег». Фэн Юй Хэн сказала правду: «То, что больше всего любит его старшее высочество, у девятого принца и у меня нет».

«Тогда что у вас есть?» Услышав ее слова, Сюань Тянь Цзин не показал разочарования. Вместо этого он стал радостным и любопытным.

Фэн Юй Хэн наклонилась вперед и понизила голос: «Я слышала, что возраст старшего брата приближается к 40, но у него еще нет детей?»

Сюань Тянь Цзин был поражен, и его старое лицо покраснело. Он хотел спросить: «Откуда вы узнали?» Но когда он подумал об этом, с Сюань Тянь Мином, что эта девушка не могла узнать?

«Я доктор. Старшему брату не нужно беспокоиться передо мной». Она не заставила его ждать, когда сказала: «Мой козырь - моя медицинская способность. Если старший брат поможет нам в этом большом деле, я вылечу бесплодность старшего брата».

Хисс!

Сюань Тянь Цзин вдохнул холодный воздух.

Для него это искушение было слишком велико!

Он потратил половину своей жизни на ведение бизнеса, и он рассматривал расширение своего бизнеса и богатства как величайших радостей в его жизни. Но, как сказала Фэн Юй Хэн, ему было почти 40, но у него не было ни сына и дочери. В его дворце, независимо от того, была ли это официальная принцесса или наложница, никто не мог родить ребенка. Если у него не будет наследника в этой жизни, какой смысл иметь это богатство? Может быть, оно будет пожертвовано имперской казне после его смерти?

Сюань Тянь Цзин долго держал дыхание перед выдохом, но он почти дрожал, чтобы спросить Фэн Юй Хэн: «Ты действительно сможешь это вылечить?»

Она кивнула: «Это можно вылечить».

Сюань Тянь Цзин даже не подумал, прежде чем хлопнуть своими большими руками: «Договорились!» Затем он вспомнил некоторые другие важные вопросы: «Хрустальные украшения ... младшая сестра, простите этого принца за то, что он прям, но наши планы были замечены другими?»

Фэн Юй Хэн покачала головой и честно сказала: «Я не знаю, но это невозможно, чтобы они не подозревали вообще. Его высочество третий принц изначально испытывал некоторые подозрения, поэтому мы не можем надеяться, что игра, которую мы вели последние несколько дней, одурачила его. Давайте понаблюдаем немного дольше».

«Хорошо, тогда этот принц будет ждать новостей от младшей сестры». Он произнес это и встал. Он больше не оставался, произнеся: «Этот принц вернется первым». Повернувшись, он тут же ушел.

Только тогда Хуан Цюань вернулась к Фэн Юй Хэн. Немного побеспокоившись, она сказала: «Встреча с его Высочеством старшем принцем прошла хорошо, но молодая мисс, встречающаяся наедине с его Высочеством третьим принцем, заставила этого слугу все время нервничать».

Фэн Юй Хэн рассмеялась: «Неужели он может съесть меня?»

«А вы думаете, что нет?» Глаза Хуан Цюань расширились: «Два года назад из дворца Сян распространились слухи о том, как его Высочество третий принц кусал людей, когда они его сердили. Бывшая экономка дворца была укушена им».

«Я не беззащитная экономка». Фэн Юй Хэн закатила глаза и закрутила кинжал, чтобы скрыть змею в руке: «Слушай, я очень жестокая».

Углы губ Хуан Цюань дрогнули: «Молодая мисс, этот слуга не будет проверять ваши рукава». Затем она повернула глаза к коже змеи, которую Сюань Тянь Е не забрал. Не в силах помочь себе, она с интересом спросила: «Как об этом позаботиться?»

Фэн Юй Хэн посмотрела на ярко-зелёную змеиную кожу и обнаружила, что она действительно прекрасна, поэтому она положила ее в рукав и бросила в свое пространство: «В более позднее время я найду кого-нибудь, чтобы что-то сделать из этой кожи. Ун, через два месяца будет новый год. Когда наступит праздник, мы будем использовать ее в качестве подарка Дворцу Сян. Размышляя об этом, принцу Сян такой сюрприз должен понравиться».

Только тогда Хуан Цюань прикрыла ее рот и начала смеяться: «Этот слуга издалека наблюдал за выражением лица принца Сян, когда молодая мисс разрезала змею. Размышляя об этом, когда он увидит такой подарок, он будет наслаждаться наступающим годом с подобными чувствами!» Она сказала это, глядя на Фэн Юй Хэн с восхищенным взглядом: «Умение, проявленное молодой мисс, действительно было шокирующим. Забудьте о принце Сян, возможно, даже у нашего Высочества девятого принца не оставалось бы выбора, кроме как сдаться».

Фэн Юй Хэн ухмыльнулась: «Вы абсолютно не должны говорить Сюань Тянь Мину об этом. В прошлый раз он даже сказал, что я не женщина».

Хуан Цюань сразу начала смеяться: «Молодые мисс еще молоды. Молодым девушкам нравится играть, но то, с чем вы играете, немного особенное. Это все. Нет ничего удивительного».

Фэн Юй Хэн встала и приготовилась вернуться на банкет, но когда она вышла из павильона и, прежде чем она успела сделать несколько шагов, она увидела круглую фигуру, мчащуюся со стороны банкетного зала.

Хуан Цюань выпустила звук «хах» и сказала: «Молодой внук Императора вышел, чтобы найти молодую мисс, верно?»

Когда она сказала это, Сюань Фэй Юй побежал и схватил руку Фэн Юй Хэн. Не волнуясь о том, чтобы перевести дыхание, он начал тащить ее вперед. В то же время он крикнул: «Божественная старшая сестра, быстро! Быстро возвращайся! Что-то случилось с твоей младшей сестрой!»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 232**

Глава 232 – Засада

Вернувшись в банкетный зал с Сюань Фэй Юй, она сразу же увидела, что с принцами сидит молодая девушка. Эта девушка сидела рядом с пятым принцем Сюань Тянь Янь и подняла чашку, чтобы выпить. Ее большой рукав упал на локоть, обнажив очень белое запястье. Но это запястье было неспособно привлечь внимание Сюань Тянь Янь, так как он продолжал смотреть на белые кристальные серьги.

Если это не Фэн Фен Дай, то кто еще это может быть?

«Разве она не пьет счастливо с его Высочеством пятым принцем, так почему ты сказал, что с ней что-то случилось?» Фэн Юй Хэн ущипнула щеки Сюань Фэй Юй, но ее взгляд повернулся к Фэн Чэнь Юй, ее глаза стали холодными.

Сюань Фэй Юй серьезно ответил: «Поскольку я когда-то слышал, как отец принц сказал, что семья пятого дяди наполнена красивыми наложницами, девочки из хороших семей все избегают его и не смеют взаимодействовать с ним. Только сейчас пятый дядя пошел приглашать молодую мисс семьи Фэн, поэтому, когда я это увидел, я быстро выбежал, чтобы позвать тебя. Кто знал ... » Сюань Фэй Юй посмотрел на пятого принца и смущенно сказал: «Твоя младшая сестра кажется очень счастливой».

Фэн Юй Хэн холодно фыркнула и потянула Сюань Фэй Юй на свое место: «Поскольку она счастлива, старшая сестра не погубит их веселье».

Сюань Фэй Юй кивнул: «Правильно, я вижу, что твоя младшая сестра не выглядит легкомысленной. Божественная старшая сестра не должна беспокоиться об этом».

Маленький ребенок остался с Фэн Юй Хэн, чтобы поиграть немного дольше, прежде чем убежать. Сян Ронг быстро наклонилась и понизила голос, чтобы сказать Фэн Юй Хэн: «Ничего не случится с четвертой сестрой, верно? Я видела, как она выпила много чашек вина».

«Что может случиться?» Она посмотрела на Фен Дай и увидела, что девушка опустошила еще одну чашку вина. Не желая, чтобы пятый принц подтолкнул ее, она продолжала пить: «Сян Ронг, помни это. Чем сильнее кто-то хочет подняться на позицию Императрицы, тем более суровым будет их падение».

Ее голос слегка поднялся, когда она сказала это. Люди дальше не слышали, но Чэнь Юй, которая была рядом с Сян Ронг, услышала все, о чем они говорили.

Ей показалось, что слова Фэн Юй Хэн были направлены на нее, но ей было все равно. Падение Фен Дай не означает, что она упадет. Основываясь на том, как третий принц послал кого-то, чтобы передать сообщение ранее, сказав ей передать серьги Фен Дай, она могла определить, что третий принц серьезно относится к ней. Она изначально не хотела расставаться с серьгами, но она не думала, что пара маленьких сережек на самом деле заставит пятого принца быть настолько очарованным. Она не могла не скрывать свой шок.

Если бы она не отдала их Фен Дай, и продолжала бы носить полный набор белых хрустальных украшений, будет ли этот пятый принц, который всегда был абсурдным и чрезмерно развратным, спешить?

Первоначально она не могла понять, почему старший принц обратил на нее внимание без причины. Теперь, когда она обдумала всю проблему, это было не из-за ее красоты, которая заставила его принять меры. Все было наоборот, и это была ловушка.

Подумав об этом, Чэнь Юй сразу подняла чашку и встала. Гуляя большими шагами, она направилась туда, где сидели принцы, останавливаясь только тогда, когда она дошла до Сюань Тянь Е.

Фэн Юй Хэн наблюдала, как Чэнь Юй пила вино с Сюань Тянь Е, а Хуан Цюань говорила ей на ухо: «Неужели трюк его Высочества старшего принца с хрустальными украшениями, видел его Высочество третий принц?»

Она улыбнулась, но сказала: «Даже если бы это было видно, что мы можем сделать? Вопрос Цин Шуан был всего лишь тем, что придумала я, но вы думаете, что его Высочество третий принц, который всегда подозрительно относился к другим, станет думать об этом деле более детально?»

Разум Хуань Цуань старательно перерабатывает ее слова, когда она слегка взбодрилась: «Молодая мисс хочет сказать, что до тех пор, пока его Высочество третий принц остается таким какой он есть, нам нечего будет бояться?»

«Верно».

Фэн Юй Хэн изогнула углы губ в улыбке и посмотрела на Сюань Тянь Е. Что он мог сделать, если бы стал обдумывать этот подарок старшего принца? И что, если он не позволит Чэнь Юй попасть под чары старшего принца? Сюань Тянь Е, вы можете поверить, что сыграли в ничью, но то, что вы не знаете, это то, что даже когда я проиграю, я оставлю невидимый след. По моему мнению, вы действительно немного проигрываете в этой игре в шахматы.

Когда банкет в честь дня рождения подошел к концу, снег снаружи стал идти сильнее. Кареты для каждой семьи ждали за воротами. Когда мадам и молодые мисс сдались, эта карета немедленно уезжала, а другая медленно подъезжала сзади. Фэн Юй Хэн наблюдала за этим и чувствовала, что это немного похоже на ожидание автобуса в 21 веке.

Она стояла там в снегу. В это мгновение она почувствовала головокружение, так как она не могла понять, в каком времени она была. Была в Да Шун или была перед военным общежитием.

«Вторая сестра». Голос Сян Ронг энергично привел Фэн Юй Хэн в сознание: «Четвертая сестра слишком много выпила. Я поеду с ней в экипаже, чтобы что-то не случилось с ней».

Фэн Юй Хэн кивнула: «Хорошо». Затем она сказала Хуан Цюань: «Иди с третьей молодой мисс; в противном случае, если Фэн Фен Дай начнет шумиху, эти девушки не смогут удержать ее».

Хуан Цюань немного беспокоилась о ней: «Тогда как насчет молодой мисс?»

«Не волнуйся. У меня все еще есть Бан Цзоу». Когда она закончила говорить, она подошла к своему экипажу.

Там она услышала, как молодая мисс сказала: «Потеряв что-то столь же ценное, как шпильку в виде феникса, ей все еще хватает наглости, чтобы выходить и хвастаться. Она действительно слишком бесстыдна».

«Посмотри. Карета, в которой она сидит, - это обычная карета. Почему она не сидит в карете, подаренной имперским дворцом?»

«Скорее всего, его Величество вернул ее, верно?»

«Это верно! Не сумев исцелить ноги девятого принца, она, скорее всего, потеряет и титул будущей принцессы Юй».

Фэн Юй Хэн внезапно остановилась и обернулась, оглядываясь на сплетничающих девушек: «Поскольку вы так готовы отстаивать честь принца Юй, ваши чувства к его высочеству девятому принцу должны быть довольно глубокими. Как насчет того, чтобы я отчиталась перед отцом Императором и отменила помолвку с его Высочеством принцем Юй, чтобы он санкционировал брак для молодых мисс. Как насчет этого? О, верно, у Его Высочества может быть только одна официальная принцесса, так что вам нужно немного подумать об этом. Кто из вас будет официальной принцессой, а кто будет всегда второй, а остальные могут быть только наложницами».

Ее слова заставили лица молодых мисс стать ярко-красными. Решив сделать пару шагов назад, она продолжила: «Или, возможно, после того, как я выйду замуж, если у этих молодых мисс все еще не будет того, кто хочет жениться на них, я могу попросить его Высочество принять вас во дворец, но вы будете только страдать в качестве наложниц. Но ...» Она огляделась и вдруг показала завораживающую улыбку: «Но его Высочество однажды сказал, что он хочет жениться только на А-Хэнг. Что касается других, он даже не хочет делить комнату с другой девушкой».

Ее слова полностью разгневали одну из девушек, которая не могла не поднять голос: «Вы не могли даже вылечить ноги его Высочества принца Юй. Даже если мы не сможем пообщаться с ним, почему вы так счастливы? Через несколько лет, когда у вас не будет ни одного ребенка, не плачьтесь нам!»

«Не волнуйся». Глаза Фэн Юй Хэн показали холодный взгляд: «Ты не сможешь дождаться, когда я заплачу, потому что я никогда не видела, чтобы человек, который оскорбил принца перед другими, продолжал жить. Молодой мисс лучше бы рассчитывать на свою удачу». После этого она повернулась и ушла.

Молодая мисс сразу побледнела, услышав, что сказала Фэн Юй Хэн. Глядя на других молодых мисс, которые стояли рядом с ней, она увидела, что они разошлись, как будто она была каким-то зверем. Они сделали все возможное, чтобы избежать ее.

Фэн Юй Хэн вошла в свой экипаж, и водитель немедленно поехал, потянув карету через снег.

После ее отъезда также остались три других экипажа семьи Фэн. Эти молодые мисс не посмели сказать еще одно слово, поскольку они начали обдумывать, что произойдет с девушкой, которая не могла удержать ее рот.

Хуан Цюань и Сян Ронг обе сели в фургон Фен Дай. Несмотря на то, что Фэн Юй Хэн находилась на некотором расстоянии от них, она все еще слышала, как по-прежнему кричит Фен Дай. Иногда она говорил о его Высочестве пятом принце. Иногда это было о его Высочестве девятом принце, и было даже время, когда она начала петь.

Она никогда не любила тех, кто был пьян, и у нее не было никого, кто мог бы поговорить с ней. Поэтому она просто закрыла глаза, чтобы отдохнуть.

В снежные дни дороги были завалены, и по ним было тяжело ездить. Даже если бы карета старалась ехать быстро, это было бы не так быстро, как обычно. Фэн Юй Хэн почувствовала, что эта поездка в город была слишком медленной и продолжительной. Она почти собиралась засыпать и не могла не спросить водителя: «Почему мы еще не приехали?»

Водитель беспомощно ответил: «Отвечая второй молодой мисс, идет слишком сильный снег. Некоторые из небольших улиц полностью засыпаны, поэтому мы едем в объезд».

В конце концов, она перестала спрашивать, Бан Цзоу следовал за ними. Водитель был также одним из жителей усадьбы принцессы графства. Абсолютно ничего не могло произойти в этой ситуации.

Но…

Она выпрямилась. Ее правое веко дергалось все время. Старая поговорка гласит, когда левый глаз дергается, то жди удачи. Когда правый глаз дергается, значит, нависает беда. Хотя она по-настоящему не верила этим словам, чувство плохого предчувствия в ее сердце заставляло ее быть немного внимательнее.

Инстинкты Фэн Юй Хэн всегда были очень точными. Как только она начала думать об этом, она внезапно услышала голос Бан Цзоу извне, сказав: «Мастер, будь осторожен!»

Она подсознательно наклонилась в сторону, и стрела внезапно пролетела мимо ее правого уха сзади. Стрела прошла через занавес и погрузилась в плоть. У водителя снаружи даже не было возможности крикнуть, прежде чем упасть на землю.

Когда водитель умер, лошади сразу потеряли направление. От громкого крика они начали дико бегать.

Фэн Юй Хэн нырнула в карету и напрягла уши, чтобы прислушаться к движениям снаружи.

Все, что она слышала, были звуки Бан Цзоу, который сражался с кем-то. Очень быстро он снова замолчал.

Она узнала фигуру Бан Цзоу в темноте и звуки его движений. Конечно же, лошади, которые дико скакали без направления, снова успокоились.

«Хозяин, все в порядке?» Бан Цзоу стал управлять экипажем, спрашивая ее. Он немного запыхался, показав, что с человеком снаружи было нелегко справиться.

«Я в порядке». Она села прямо и подняла занавес. Увидев, что Бан Цзоу не пострадал, она, наконец, вздохнула с облегчением.

«Здесь». Бан Цзоу обернулся и передал ей что-то: «Я снял это с тела кучера. Я не думаю, что это похоже на то, что принадлежит Да Шун».

Фэн Юй Хэн взяла стрелу и опустила занавес. Держа ее в руках и глядя на нее некоторое время, она не смогла прийти к какому-либо заключению. Она даже не могла понять, было ли это сделано в Да Шун.

Так же, как она хотела обсудить это с Бан Цзоу, она вдруг подумала о чем-то. Поместив правую руку на левое запястье, она ворвалась в свое пространство.

Как только она вошла в свое пространство, она закричала: «Бан Цзоу! Останови экипаж!»

Бан Цзоу подсознательно наклонился, и в тот же момент еще одна пара стрел пролетела мимо его головы, соскабливая его скальп.

Обе стрелы пролетели через карету сзади. Сила, лежавшая за ними, разрезала деревянную карету как бумагу.

Бан Цзоу рассердился. Он хотел найти людей и сразиться с ними, но он также беспокоился о Фэн Юй Хэн. Некоторое время он был очень обеспокоен.

Она снова вышла из своего пространства. Первое, что она спросила: «Вы ранены?»

Бан Цзо сразу сказал: «Нет, вы?»

«Я в порядке». Паника Фэн Юй Хэн быстро уменьшилась. Ее правая рука осталась на левом запястье, не осмеливаясь убрать ее, поскольку она боялась, что у нее не будет времени уклониться от следующего пришествия.

«Такая точная стрельба из лука». Несмотря на то, что она нервничала, она не могла не сказать: «Такая стрельба из лука ...» Она внезапно вспомнила, что однажды сказал Сюань Тянь Мин о божественных лучниках из страны Цянь Чжоу. «Бан Цзоу!» Она подняла занавес и поспешно отдала приказ: «Не возвращайся в павильон Тонг Шэн! Мы едем в Южный дворец!»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 233**

Глава 233 – Сюань Тянь Мин, радуйся в тайне

Возможно, это было потому, что шел сильный снег и ночь была темной, но ни один из трех экипажей, следующих за ними, не заметил, как они повернули. Даже мертвый водитель, который упал в кучу снега тут же был засыпан новым. Даже брызги крови были покрыты снегом, и практически никаких признаков борьбы не осталось.

Карета Чэнь Юй была ближе всех к Фэн Юй Хэн. Водитель экипажа почувствовал, что экипаж второй молодой мисс идет слишком быстро и не осмеливался следовать. В конце концов, дороги были скользкими, поэтому было бы лучше быть осторожными.

Когда экипаж Фэн Юй Хэн остановился в Южном дворце, привратник убирал снег впереди.

Когда он увидел карету, он застыл. Поскольку Бан Цзоу был скрытым стражем, он часто не появлялся перед другими, поэтому привратник не узнал его вообще. Когда он собирался подняться и спросить, кто они, он увидел, что занавес был поднят. Маленькая голова Фэн Юй Хэн показалась изнутри: «Я вторая молодая мисс семьи Фэн».

Это заставило привратника внимательно изучить лицо второй молодой мисс семьи Фэн и будущей принцессы Юй. Глядя осторожно на нее, конечно, он узнал того же человека, которого он видел раньше у входа в зал Ста трав во время последней зимней катастрофы.

Таким образом, он не сказал еще ни слова, прежде чем открыть ворота дворца, чтобы позволить Бан Цзой ввести экипаж внутрь.

Это был первый раз, когда Фэн Юй Хэн вошла в Южный Дворец, но она была не в настроении изучать его. После того, как она вышла из кареты, она увидела, что леди Чжоу прибыла, чтобы принять ее. Увидев Фэн Юй Хэн и Бан Цзоу в их нынешнем состоянии, она знала, что что-то должно было произойти, поэтому она быстро привела их во внутренний двор.

Как только они вошли во внутренний двор, и до того, как они прошли через извилистый коридор, можно было увидеть как Сюань Тянь Мин направлялся в их сторону.

Когда они посмотрели друг на друга, Фэн Юй Хэн тут же слегка покачала головой, показывая ему обнадеживающий взгляд. Только тогда он немного успокоился, но он все же протянул руку к Фэн Юй Хэн.

Она подбежала к нему и, естественно, схватила его за руки. В то же время она сказала: «На этом пути возникла небольшая проблема, но я не пострадала». Она сказала это, начав толкать коляску Сюань Тянь Мина.

«Этот слуга пошлет людей на расследование». Бай Цзоу сказал и ушел. Леди Чжоу также не продолжала оставаться с ними.

Фэн Юй Хэн толкнула Сюань Тянь Мина. Следуя указаниям Сюань Тянь Мина, они прибыли в его спальню.

Спальня Сюань Тянь Мина была чрезвычайно большой. Комната была разделена на четыре небольших зоны. Войдя в комнату, она тут же закрыла двери и передала стрелу: «Взгляни на эту стрелу. Бан Цзоу сказал, что она не похожа на Да Шун, но я не вижу разницы».

Он взял стрелу и нахмурился, взглянув: «Что-то из Цзун Суй?»

«Цзун Суй?» Фэн Юй Хэн застыла: «С Востока?»

«Правильно». Сюань Тянь Мин кивнул и продолжил: «Но люди Цзун Суй не владеют стрельбой из лука. Хотя у них есть хорошие лучники, они используются их только в постоянной армии, и у них нет выдающихся людей».

«Сила этой стрелы была чрезвычайно большой». Она рассказала ему о том, как стрела пролетела через деревянный экипаж и как она убила кучера. Затем она добавила: «Когда вторая стрела была отправлена к нам, Бан Цзоу боялся еще одной атаки, поэтому он сознательно повернул карету».

Сюань Тянь Мин сделал вывод, основанный на том, что он услышал: «Тогда это был Цянь Чжоу. Чтобы обмануть публику, они сознательно использовали стрелы из Цзун Суй. Но на такое мастерство со стрелой способны только божественные лучники Цянь Чжоу».

Фэн Юй Хэн закрыла глаза. Божественным лучникам Цянь Чжоу удалось заставить ее нервничать. Она все еще помнила, как Сюань Тянь Мин был ранен от рук божественных лучников из Цянь Чжоу в горах Северо-Запада.

«Кто сказал, что они единственные, кто способен». Она холодно фыркнула: «Когда я закончу подготовку вашей команды лучников, пусть они сразятся с лучниками Цянь Чжоу. Тогда мы увидим, кто более искусен».

Сюань Тянь Мин никогда не сомневался в том, что сказала Фэн Юй Хэн. Более того, он уже видел стрельбу этой девушки.

«Я слышал о том, что произошло во Дворце Юань». Он притянул ее к себе и отложил стрелу, сменив тему на празднование дня рождения: «Третий брат становится все более осторожным с каждым годом. Набор украшений из белого кристалла смог заставить его подумать об этой имперской наложнице спустя столько лет. Он действительно сильный враг».

Фэн Юй Хэн протянула руку и начала массировать ноги. Изучая его ситуацию, она продолжала общаться с ним: «Это нормально, независимо от того, действительно ли он видел это. Такой психологический отпечаток - это не то, что можно сразу заметить. Если бы он действительно мог поверить, что Фэн Чэнь Юй обладает аспектом феникса, тогда наша игра удалась. Гипсу нужно еще несколько дней. Примерно через семь дней я помогу тебе удалить его. Примерно через месяц вы сможете ходить».

Она с облегчением посмотрела на него. Увидев, как ноги восстанавливаются, она наконец позволила вздохнуть с облегчением.

На самом деле, она не должна была напугать этих девочек во Дворце Юань, но ноги Сюань Тянь Мина были одним из ее болезненных пятен. Независимо от того, действительно ли она могла полностью исцелить их, это было то, что заставляло ее сердце биться, как барабан, так как она могла позволить другим говорить так безответственно.

«Твоя медицинская способность успокаивает меня». Сюань Тянь Мин посмотрел на девушку, которая присела на корточки перед ним и вдруг начал думать о том, как они впервые встретились в горах на северо-западе. В то время они случайно встретились, и они спорили обо всем, что было сказано. Теперь, подумав, это было действительно интересно.

«Даже если ты не почувствовал себя непринужденно, у тебя не было бы другого выбора». Фэн Юй Хэн подняла голову, чтобы посмотреть на него: «Если я не смогу исцелить ноги, то в этом мире нет никого, кто сможет. Сюань Тянь Мин, просто продолжай втайне быть счастливым!»

Он не был тайно счастлив. Он был откровенно счастлив. Так же, как он вспоминал о подшучивании, когда они впервые встретились, она сказала что-то вроде этого. В одно мгновение, как будто он вернулся в горы на северо-западе, и девушка перед ним только что закончила закидывать людей камнями, прежде чем поспорить с ним.

«Прекрати улыбаться». Она закатила глаза: «Есть ли какие-нибудь новости из вашей разведывательной сети за последние несколько дней?»

Сюань Тянь Мин кивнул: «Есть. Часть армии третьего брата отступает с севера, но солдат не так много. Не похоже, что он вывел их из-за страха перед старшим братом. Вместо этого похоже, что они борются с нами и обманывают публику. Солдаты, которые ушли, теперь собираются в Ган Чжоу, и создали штаб-квартиру неподалеку».

«Ты хочешь сказать, что он совсем не верит в отношение отца Императора к его Высочеству старшему принцу. Он уже верит, что это мы делаем?»

«Возможно». Сюань Тянь Мин подумал, а потом сказал: «Но его войска остановились в третьем городе с северной границы и не продвигались вперед. Через несколько дней они смогут встретиться с вашим отцом».

«Это прекрасно, просто зови его Фэн Цзинь Юань». Она абсолютно не хотела слышать «твой отец» или что-то подобное: «Разве ты думал о том, что произойдет, если Сюань Тянь Е не попадется на это, и будет настаивать на том, чтобы собрать большую часть своих войск на Севере, а затем сформирует армию с Цянь Чжоу. Он немедленно начнет свое наступление?»

Сюань Тянь Мин покачал головой: «Он не будет. Пока императорский трон можно получить законным путем, никто не хотел бы использовать войну для его получения. Но мы не можем позволить его армии оставаться на Севере слишком долго. Когда придет время, и они станут слишком близки к стране Цянь Чжоу, это будет серьезная проблема рано или поздно и для Да Шун. Правильно,» - внезапно сказал он, - «Фэн Цзинь Юань сегодня достиг области бедствия. Как и ожидалось, он действительно тайно встречался с кем-то из Цянь Чжоу. Ожидалось, что человек, который его искал, был женщиной».

«Женщина?» Фэн Юй Хэн почувствовала, что эта новость была немного неожиданной. Почему женщина ищет Фэн Цзинь Юаня?

«Шпион все еще продолжает расследовать. Помимо ожидания, мы ничего не можем сделать. Третий брат осторожен по своей природе. Даже если у него есть некоторые сомнения относительно вопроса старшего брата, он определенно будет готовиться. Подождем и посмотрим…» Он похлопал ее по волосам и вдруг сменил тему: «Ты обвиняешь меня за то, что я втянул тебя в этот бой за имперский трон?»

Фэн Юй Хэн была ошеломлена на мгновение, затем послушно покачала головой: «Вовсе нет. Хотя я не хочу этого признавать, я все еще дочь Фэн Цзинь Юаня. Будучи рожденным в усадьбе премьер-министра, даже если бы я познакомилась не с тобой, то был бы другой человек. Фэн Цзинь Юань не может передать меня обычному жителю. Дочь усадьбы премьер-министра, независимо от того, является ли она дочерью первой жены или дочерью наложницы, все они должны быть воспитаны с устремлениями к тому, чтобы быть помолвлены с принцем. Так, я бы не смогла избежать этого боя».

«Но тебе это просто не нравится, верно?» Он видел усталость в глазах: «Тебе всего двенадцать лет. Почему ты должна испытывать это все. В любом случае, это моя ошибка в том, что я не могу обеспечить тебе безопасность и комфорт».

«Я боюсь, что если бы это был кто-то другой, мои дни были бы еще хуже, чем сейчас». Она улыбнулась по-детски, но эта улыбка была наполнена бесконечной скорбью: «Я надеюсь, что смогу жить без конфликтов, когда буду старше. Но даже если это будет не так, я никого не обижу. Если ты будешь сражаться со шквалом мечей, тогда я помогу тебе. Сюань Тянь Мин, ты был первым, кого я встретила. Если ты будешь жить, тогда и я буду жива. Если ты умрешь, я сделаю все возможное, чтобы отомстить ... »

Когда Сюань Тянь Мин лично отправил Фэн Юй Хэн обратно в усадьбу княжеской принцессы, слуги семьи Фэн стояли снаружи с фонарями. Ан Ши и Яо ши бегали и спрашивали у слуг: «Были ли какие-нибудь новости о второй молодой мисс?»

Слуги все качали головами, а затем немедленно отправились на поиски.

Сян Ронг так беспокоилась, что начала плакать. Вытирая слезы, она сказала: «Это моя вина. Если бы я сидела в той же карете, что и вторая сестра, этого бы не случилось».

Яо Ши беспокоилась, но ей все еще пришлось утешить ребенка: «Даже если бы ты сидела в той же карете, результат был бы такой же. Не плачь. Подождем немного дольше. Возможно, она скоро вернется».

Чэнь Юй также стояла у входа в усадьбу княжеской принцессы с плащом. То, чего никто не ожидал, было то, что она была на самом деле еще более озабочена и беспокоилась о безопасности Фэн Юй Хэн, чем Яо Ши. Мало того, что она послала всех своих слуг на поиски, она даже время от времени ходила по окрестностям.

В это время они услышали крик Хуан Цюань с другой стороны дороги «Вторая молодая мисс вернулась!»

Эти слова позволили всем вздохнуть с облегчением, особенно, увидев приближение кареты Южного дворца. Это позволило Яо ши быть еще более непринужденной.

Возвращение Фэн Юй Хэн в усадьбу вызвало небольшое беспокойство, но все поверили в ее объяснение о том, что она встретилась с Его Высочеством принцем Юй на обратном пути и некоторое время провела в дворце Юй.

Тем не менее, Фэн Юй Хэн отправила Бан Цзоу в ту ночь, чтобы достать труп мертвого водителя вагона и вернуть его вместе с некоторыми деньгами для хорошего захоронения в семью. Сумма денег была достаточной, чтобы заставить семью полагать, что он умер от болезни, но эта стрела заставила Фэн Юй Хэн переживать всю ночь.

Когда она проснулась на следующий день, Хуан Цюань сидела у постели, используя носовой платок, чтобы вытереть лоб.

Она почувствовала, что у нее болит голова, и ей было немного холодно. Фэн Юй Хэн сразу поняла, что она, скорее всего, простудилась.

«Молодая мисс вчера простудилась. Этот слуга заметил только, когда я пришел этим утром, и вы все время потеете». Хуан Цюань взяла другой платок и продолжала стирать пот: «Я весь день вытираю пот, но так и не могу высушить его».

Она приложила все усилия, чтобы сесть и стащить толстый слой одеял, «Укутывая меня во множество одеял, как я не могла не потеть». Она потеряла дар речи, так как наконец поняла, почему взрослые всегда завертывают ребенка и заставляют его потеть. Оказалось, что это было нечто, что было передано с древней эпохи. «Поменяй полотенце и не мочи его в горячей воде».

Хуан Цюань возразила: «Ты уже больна, так как можно использовать холодное полотенце?»

Фэн Юй Хэн была беспомощна: «Это потому, что у меня лихорадка, мне нужен холодный компресс, чтобы снизить температуру и не увеличивать ее. Просто иди и послушай меня. Я доктор».

Хуан Цюань чувствовала, что она права. Ее молодая мисс была божественным врачом. Как она не могла справиться с такой маленькой болезнью, поэтому она быстро выбежала за новым полотенцем.

Но она очень быстро прибежала назад, ее лицо было наполнено восторгом от чужого несчастья. Она сказала Фэн Юй Хэн: «Конечно же, его Высочество пятый принц послал кого-то, чтобы обсудить брак с четвертой молодой мисс».

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 234**

Глава 234 – Младшая сестра, кого ты на самом деле любишь?

Пятый принц Сюань Тянь Янь всегда был беззаботным по поводу женщин. От дочери простого горожанина, до дочери наложницы семьи премьер-министра, пока женщина ловила его взгляд, он должен был привести ее во дворец.

Что касается его стандартов, то, по-видимому, ему был необходим аспект феникса, соединенный с надменным, но угрюмым темпераментом.

Фэн Фен Дай не соответствовала ни одному из этих критериев, но она выполнила еще более важные внешние критерии. У нее были такие белые кристальные серьги.

И эти серьги были надеты после того, как Сюань Тянь Янь уже выпил немного вина и был уже немного пьян. Как это могло не повлиять на его разум.

Фэн Юй Хэн легко вздохнула: «Я изначально хотела использовать Фэн Чэнь Юй, чтобы слега взбудоражить воды; однако я не думала, что ей удастся избежать этого и перенести этот беспорядок на Фен Дай. Я действительно не знаю, должна ли я праздновать или быть подавленной».

«Молодая мисс должна сначала разобраться со своей болезнью». Хуан Цюань положила холодное полотенце на голову. «Молодая мисс, просто оставайтесь в постели сегодня. Никуда не уходи. Усадьба Фэн может делать все, что им нравится, с их делами. Это не связано с нами».

Но как Фэн Юй Хэн могла успокоиться. Она прижала полотенце к себе и сказала Хуан Цюань: «Иди, приготовь воду для меня. Я все еще хочу пойти и посмотреть».

Пятый принц послал кого-то обсудить брак с Фэн Фен Дай, поэтому Фэн Юй Хэн явно не могла продолжать оставаться в павильоне Тонг Шэн, как будто она ничего не знала об этом. После умывания она быстро отправилась с Хуан Цюань в усадьбу Фэн.

Поскольку Фэн Цзинь Юань не был в усадьбе, человек, который пришел, чтобы обсудить брак, должен был встретиться с матриархом. Когда они прибыли, у матриарха было тревожное выражение на лице, когда она сидела на главном месте в главном зале дворца Шу Я. Внизу сидели женщины поместья Фэн, даже Фэн Фен Дай лично пришла. Ан Ши продолжала советовать ей: «Четвертая молодая мисс должна вернуться в свою комнату. Девочке не разрешается присутствовать при обсуждении брака».

Хан Ши также посоветовала ей: «Тебе нужно уйти».

Но Фен Дай упорно отказывалась слушать, ее глаза уставились на предложение в руках бабушки из дворца Ли. Ее глаза не могли скрыть ее желания.

Цзинь Чжэнь увидела взгляд Фен Дай и вспомнила об прошлом вечере. Таким образом, она тихо сказала: «Неудивительно, что четвертая юная мисс бормотала о его Высочестве пятом принце. Размышляя об этом, они уже давно знакомы, верно?»

Бабушка из Дворца Ли показала улыбку, услышав эти слова, и сказала: «Говорить, что они давно знакомы, это преувеличение, но они действительно встречались на праздничном банкете для молодого внука Императора. Четвертая юная мисс Фэн нежная и очаровательная, и наше Высочество пятый принц немедленно подошел к ней». Она сказала это, взглянув на Фен Дай. Ее глаза также были прикованы к белым хрустальным серьгам, которые она все еще носила.

Бабушка заботилась о Сюань Тянь Янь с юного возраста, так как она не могла понять ее слова. Она не могла не вздохнуть, думая о том, как неудачлива была четвертая молодая мисс семьи Фэн.

Но она была одним из людей Сюань Тянь Янь. Даже если бы она жалела Фэн Фен Дай добра, ей все равно пришлось говорить от имени Сюань Тянь Янь, поэтому она улыбнулась матриарху и сказала: «Четвертая молодая мисс Фэн - дочь премьер-министра Фэн. Несмотря на то, что она дочь наложницы, наше Высочество пятый принц сказал, что он очень высоко ценит министра Фэн, и он больше любит четвертую юную мисс Фэн. Этот старый слуга пришел с предложением. Это не то, что обычно предлагают, когда берут наложниц».

Фэн Юй Хэн все время стояла у входа. Чувствуя, что это будет неприлично, она решила прокашляться и пройти в зал.

Увидев, что Фэн Юй Хэн пришла, матриарх облегченно вздохнула. Как будто она нашла опору для поддержки, она быстро сказала: «А-Хэнг, вы пришли в идеальное время. Дворец Ли отправил людей, чтобы обсудить брак с вашей четвертой сестрой. В настоящее время твой отец не в столице, поэтому ты можешь помочь в этом».

Бабушка, которая приехала, чтобы обсудить брак, сразу узнала, кто пришел, основываясь на том, что сказала матриарх, поэтому она быстро поздоровалась: «Этот старый слуга приветствует и уважает принцессу графства».

Фэн Юй Хэн взглянула на бабушку. Во время прогулки она сказала: «Основываясь на том, что я знаю, у его Высочества принца Ли уже есть официальная принцесса, верно?»

Бабушка ответила: «Принцесса графства действительно права».

«Тогда в чем смысл этого предложения для моего поместья Фэн? Может быть, его Высочество принц Ли уже решил расстаться со своей женой и готовится жениться на моей четвертой сестре в качестве его официальной жены через пять лет?»

Как только она произнесла эти слова, Фэн Фен Дай была чрезвычайно тронута, прежде чем кто-либо еще мог отреагировать «Его Высочество, который так хорошо относился ко мне, Фен Дай, несомненно, помнит его благосклонность».

«Это ...» Бабушка была немного смущена: «Четвертая молодая мисс неправильно поняла. Его Высочество не собирался расставаться ос своей женой».

«О?» Фэн Юй Хэн села и спокойно улыбнулась: «Он не хочет взять ее в качестве жены и наложницы. Тогда в качестве кого он хочет принять мою младшую сестру?»

Старое лицо бабушки покраснело, и она быстро произнесла: «Его высочество хочет сказать, что если этот брак с четвертой молодой мисс Фэн будет успешным, четвертая молодая мисс станет второй принцессой как любезность премьер-министру Фэн».

«О». Фэн Юй Хэн кивнула: «Вторая принцесса. Тогда нет необходимости в предложении для второй принцессы. Думая об этом, это делается для репутации моего отца».

Бабушка кивнула, но ничего не сказала.

Фен Дай все еще могла это принять. Она была дочерью наложницы в поместье Фэн. Ее будущие перспективы брака заключались в том, чтобы либо выйти замуж за сына первой жены, либо наложницы, либо она могла быть официальной женой сына наложницы. Теперь, когда принц захотел сделать ее второй принцессой, это была редка возможность.

Фен Дай была не единственной, так как Хан Ши также чувствовала, что это удачное стечение обстоятельств. Она не могла не засмеяться и сказать: «Свекровь, его Высочество пятый принц, дает лицо нашей усадьбе Фэн».

Матриарх хотела убить Хан Ши!

Дает лицо?

Кто в столице не знал о том, насколько абсурдным и чрезмерно развратным был его Высочество пятый принц, когда он приводил одну девушку за другой. Не говоря уже о наложницах, было уже шесть второстепенных принцесс.

Она могла подумать об этом сама, но она не осмелилась сказать ни слова. В конце концов, он был принцем. Хотя он был не очень хорошо принят, она никогда не слышала о том, что Император критиковал этого сына. Теперь, когда дома не было поддержки, она была действительно обеспокоена. Казалось, что ни отказ от предложения, ни его принятие не были правильными.

«Бабушка, почему ты не говоришь?» Фен Дай немного волновалась. В конце концов, она была маленьким ребенком. За несколько месяцев до этого она была глубоко предана девятому принцу. Вчера, однако, пятый принц обратил на нее внимание, и это сумело отразить ее сердце в его направлении.

На самом деле Фэн Фен Дай просто рассчитывала на одного из принцев. По общему признанию, Сюань Тянь Мин занимал первое место в ее сердце, он был как цветы в зеркале или луна на озере. Даже если бы она делала все возможное, она ничего не могла поделать.

Но пятый принц был другим. Он не только хвалил ее за красоту, он даже пригласил ее выпить с ним. Фен Дай почувствовала, что за ее одиннадцать лет жизни вчера был тот день, когда на нее обращали внимания больше всего. Из стольких людей она была единственной, кого привели туда, где сидели принцы, и ее лично пригласил пятый принц. Никто не мог подумать о том, как она гордится тем, что сидит на этом месте. Она чувствовала, что вся комната повернула глаза, чтобы посмотреть в ее сторону, их взгляды были наполнены ревностью.

Она никогда не думала, что пятый принц действительно отправит кого-нибудь сегодня, чтобы обсудить брак. Это заставило Фен Дай почувствовать, что день, когда она покинет поместье Фэн, наконец-то настал.

Матриарх посмотрела на взволнованную Фен Дай. Как она не могла догадаться, о чем думала эта девушка? Она действительно хотела просто согласиться. Кто знает, возможно, выйдя замуж и испытая некоторые трудности, возможно, эта девушка потеряет свое высокомерие.

Но она не могла. Фэн Цзинь Юань не вернулся в столицу, поэтому она действительно не могла принять правильных решений. Более того, как могла дочь из усадьбы премьер-министра выйти замуж сразу после этого. Даже если бы это была дочь наложницы, у них была бы собственная миссия в будущем.

Дочери были хрупкими, и после того, как они выходили замуж за семью, они должны были принести пользу своим материнским семьям. Если бы это был любой другой принц, это было бы хорошо, но тот, кто пришел, был пятым принцем, и это было действительно хлопотно!

«Старшая мадам Фэн, как вы относитесь к этому браку ...» Бабушка была немного нетерпелива от ожидания, «Его Высочество сказал, что когда семья Фэн примет предложение, этот брак будет считаться завершенным. Он принесет подарки в поместье Фэн, как если бы она была официальной принцессой, и определенно не будет обижать четвертую юную мисс. Когда четвертой молодой мисс исполнится 15 лет, и она достигнет необходимого возраста, брак будет проведен».

«Думая об этом». Матриарх наконец заговорила: «Бабушка должна также знать, что министр Фэн в настоящее время находится на Севере, возглавляя усилия по оказанию помощи в случае катастрофы. В настоящее время в семье нет главной жены, поэтому детский брак потребует согласия отца. Как насчет того, чтобы его Высочество подождал немного. Во время нового года сын этой старой должен был вернуться в столицу».

«Ах!» Выражение лица бабушки сразу же померкло: «Старшая мадам, ваши слова звучат так, как будто в них есть скрытый смысл - вы недовольны этим? Как можно так говорить? Мы представляем дворец! Он настоящий принц! Взятие дочери наложницы в качестве второй принцессы должно быть для вас невероятной вещью. Как могло случиться так, что старшая мадам не соглашается. Чего вы все еще ждете?»

Фен Дай также беспокоилась: «Бабушка, ты самый старший человек в семье. Даже если отец вернется в столицу, он должен выслушать то, что вы говорите, верно?»

Ан Ши посмотрела на Фен Дай и почувствовала, что этот ребенок уже ошеломлен радостью того, что она может выйти замуж за принца. Но, подумав немного больше, она также почувствовала, что Фен Дай была немного жалкой. Девочка, выросшая в своей собственной комнате, мало знала о внешнем мире, так как она могла расслышать об абсурдных вещах, которые совершил пятый принц.

Она хотела напомнить ей, но бабушка стояла перед ней. Этого она совершенно не могла сказать.

У матриарха не было другого выбора. Она могла только посмотреть на Фэн Юй Хэн, обратившись к ней за помощью.

Фэн Юй Хэн, однако, притворилась невежественной: «Бабушка, почему ты смотришь на меня? Его Высочество пятый принц просит четвертую сестру, а не А-Хэнг».

«Ты ...» Матриарх была в замешательстве и не знала, что делать. Но когда она думала о своем отношении к Фэн Юй Хэн за последние несколько дней, у нее не было возможности попросить ее о помощи.

«Старшая мадам, пожалуйста, сохраните письмо о предложении, и пусть этот старый слуга вернет предложение четвертой молодой мисс». Слова бабушки были сильными и неумолимыми: «Его Высочество все еще во дворце ожидает новостей. Если его Высочество разозлится, то ничего хорошего не выйдет».

Пфт!

Фэн Юй Хэн внезапно рассмеялась: «Из-за чего пятый брат должен разозлиться? Лучшие блюда приходят поздно. Если у него даже не будет терпения, когда дело доходит до женитьбы на его возлюбленной, как это позволит нам верить, что он будет хорошо относиться к четвертой молодой мисс».

Бабушка могла не заботиться о матриархе, но она не смела игнорировать Фэн Юй Хэн. Услышав слова Фэн Юй Хэн, она быстро поклонилась и ответила: «Принцесса графства права. Тогда старшая мадам, подумайте об этом некоторое время. Его Высочество пятый принц непременно ждет».

Матриарх положила руку ей на лоб. Даже если ей дали ночь, чтобы все обдумать, она не могла бы точно определиться!

Хан Ши видела эту ситуацию и чувствовала, что существует вероятность того, что потенциальный брак Фен Дай будет потерян, хотя она и не понимала, как Фен Дай и пятый принц оказались вместе, но он все равно был принцем! Размышляя о том, как она была одной из наложниц семьи Фэн, если бы она могла иметь принца в качестве своего зятя, семья Фэн уважала бы ее немного больше в будущем, верно! К тому же…

Она положила ладонь ей на живот и начала размышлять, что, если там действительно был ребенок. Независимо от мальчика или девочки, старшая сестра, которая была второй принцессой принца, возможно, позволила бы им иметь значительно лучшую жизнь, чем она была у Фен Дай.

Она хотела высказаться, чтобы посоветовать матриарху согласиться, но прежде чем она смогла это сказать, она услышала, как Чэнь Юй внезапно заговорила: «Разве четвертая сестра не влюбилась в его высочества девятого принца? Почему нужно принять предложение брака с его Высочеством пятым принцем?»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 235**

Глава 235 – Злодей получает силу

«О!» Глаза бабушки из дворца Ли расширились: «Что означают эти слова? Четвертая молодая мисс Фэн интересуется девятым принцем?» Глядя на Фэн Юй Хэн, она не могла не покачать головой: «Это неправильно! Его Высочество девятый принц и принцесса графства идеально подходят друг другу».

Фен Дай сердито стиснула зубы: «Старшая сестра! Не верьте, я не знаю, о чем она говорит! Разве ты не ревнуешь из-за того, что его Высочество пятый принц пришел, чтобы обсудить со мной брак? Если вы настаиваете на том, чтобы так говорить, тогда вам лучше молиться, чтобы ваш будущий муж был его Высочеством седьмым принцем; в противном случае, независимо от того, кто придет обсуждать брак, я скажу им, что человек в вашем сердце - это Его Высочество седьмой принц!»

Чэнь Юй действительно завидовала, что пятый принц пришел для обсуждения брака, поэтому она старалась подорвать репутацию Фен Дай. Теперь, когда она так решительно опровергла эти слова, ей было стыдно, и она не могла поднять голову.

Бабушка была ошеломлена их словами. Она никогда не думала, что она узнает о столь многих секретах поместья Фэн в этой поездке!

К счастью, Чэнь Юй не была глупа. Оказавшись перед Фен Дай, она была ошеломлена на мгновение, прежде чем сразу же сказала: «Эти последние несколько банкетов я несколько раз смотрела на его Высочество седьмого принца, но что из этого? Его Высочество седьмой принц великолепен, как божество. Кто в мире не любит его? Я не единственная, кто смотрел в сторону его высочества седьмого принца. Не нужно, чтобы младшая сестра слишком много думала об этом».

Ее слова были очень разумными и ясно говорили всем, что его Высочество седьмой принц был любим всеми. Она просто следовала общей тенденции.

Фен Дай быстро задумалась и сказала: «Если ты так говоришь, нет ничего плохого в том, что я смотрю немного больше на Его Высочество девятого принца».

«Хе-хе». Чэнь Юй тут же засмеялась: «Лицо его Высочества девятого принца было изуродовано, а ноги искалечены. Я действительно не знаю, на что смотрит четвертая сестра».

«Я…»

Они стали спорить и фактически забыли, что Фэн Юй Хэн была здесь.

Было бы хорошо, если бы они не упоминали Сюань Тянь Мина, но, так как они стали обсуждать его лицо и ноги, тот, кто слушал их, сразу же разозлился. Взглянув на двоих, она холодно сказала: «Старшая сестра и четвертая сестра поистине бойцы! Если этот главный зал не в состоянии разместить вас, я прошу бабушку, чтобы слуги сопровождали вас обоих на фронт, чтобы сражаться. Таким образом, поместье Фэн избежит потери репутации».

Как только Фэн Юй Хэн заговорила, матриарх также рассердилась: «Размышляя и борясь вот так, что вы получите? Если вы продолжите спорить, я позову слуг, чтобы они выгнали вас из усадьбы!»

Когда матриарх рассердилась, Чэнь Юй и Фен Дай больше не смели сказать другое слово.

Особенно Чэнь Юй, которая чувствовала, что она была взволнована, и забыла, что она не должна раздражать Фэн Юй Хэн. Из всего, о чем она могла говорить, она предпочла говорить о девятом принце. Хотела ли она не только рассердить ее?

Йи Лин несколько раз подтолкнула ее со стороны. Чэнь Юй хотела быть гибкой, поэтому она быстро сказала Фэн Юй Хэн: «Это ошибка старшей сестры. Вторая сестра, пожалуйста, не принимайте это близко к сердцу. Старшая сестра исправиться».

«Тск!» Фен Дай раздраженно покачала головой: «Старшая сестра действительно способна быстро изменить поведение».

Фэн Юй Хэн подняла бровь и посмотрела на Чэнь Юй. Больше не задерживаясь на этой теме, она сказала: «Поскольку отец сейчас не в усадьбе, а сюда пришел кто-то, чтобы обсудить брак с четвертой сестрой, как старшая сестра, ты должна высказать свое мнение».

Чэнь Юй слегка вздохнула: «Я теперь просто дочь наложницы, так как я могу иметь право обсуждать браки моих младших сестер. Вторая сестра должна помочь обсудить бабушке брак четвертой сестры».

«Старшая сестра, как можно так говорить? Разве это не ты подарила серьги четвертой сестре? Именно это объединило эту счастливую пару, как ты можешь сделать шаг назад в такое время?»

Чэнь Юй дрожала и безучастно смотрела на Фэн Юй Хэн, внезапно вспоминая события с банкета в честь дня рождения накануне. Она вспомнила, как слуга внезапно подошел к ней и сказал, что она была одним из людей третьего принца. Его Высочество третий принц, сказал ей отдать белые кристальные серьги, или возникнет проблема.

В то время она взглянула на третьего принца и увидела, что он осторожно кивнул ей. Таким образом, не слишком много думая, она обернулась и передала проблемное украшение Фен Дай. Но кто знал, что такое произойдет. Фен Дай по-настоящему получила небесную милость.

Подумав об этом, выражение лица Чэнь Юй стало немного уродливее. Если бы Фен Дай была бы помолвлена на принце, кто знал, насколько высокомерной она станет в ближайшие годы. Как она могла терпеть этих младших сестер, мчащихся впереди ее снова и снова!

«Если ты так говоришь, то его Высочество пятый принц интересуется только двумя серьгами, а не четвертой сестрой». Чэнь Юй бросила взгляд в сторону Фен Дай: «Младшая сестра, было бы лучше не фантазировать много».

«Ты явно просто завидуешь мне!» Фен Дай могла сказать, что Фэн Чэнь Юй просто завидовала ей, но что это были за серьги?

Матриарх также немного понимала: «Ты хочешь сказать, что Чэнь Юй подарила Фен Дай пару серег, и только это заставило его Высочество пятого принца заинтересоваться Фен Дай?»

Фэн Юй Хэн кивнула: «Это действительно так».

Бабушка из дворца Ли быстро вмешалась: «Из-за предмета возникли чувства. Это была счастливая судьба, которая объединяла любовников».

Фен Дай нравилось слушать это: «Бабушка права». Затем она посмотрела на Чэнь Юй и не могла не хихикать, говоря: «Я действительно должна поблагодарить старшую сестру. Говоря о том, что, если бы старшая сестра не подарила их мне, с полным набором белых кристальных головных украшений, возможно, его Высочество пятый принц поинтересовался бы старшей сестрой».

«Пожалуйста». Чэнь Юй подавила свой гнев: «Нет несчастья. Если младшей сестре это нравится, тогда, когда вы поженитесь, старшая сестра подарит вам весь комплект».

Матриарх поспешно спросила: «Полный комплект белых хрустальных украшений?» Она изначально думала, что это всего лишь серьги. Теперь, когда она услышала, что у Чэнь Юй, по-видимому, был полный набор белых кристальных головных украшений, она была действительно потрясена.

Чэнь Юй ждала, когда матриарх спросит и быстро ответила: «Это было его Высочество, старший принц, который послал кого-то отправить набор ко мне позавчера». Когда она сказала это, лицо Фэн Фен Дай слегка потемнело.

Матриарх была немного ошеломлена. Что случилось с ее внучками? Почему все они внезапно получили привязанность принца? Одна из них внезапно стала обсуждать брак, а другая фактически получила подарок от его Высочество старшего принца, но она не знала об этом?

Люди семьи Фэн замолчали, даже Фэн Юй Хэн не говорила.

Но бабушка из дворца Ли спешила. Увидев, что никто в комнате не говорит, она решила сделать несколько шагов вперед и поместила письмо-предложение на стол перед матриархом. «Старшая мадам, пожалуйста, принесите этому слуге письмо о браке четвертой молодой мисс. Позвольте этому старому слуге отчитаться перед его Высочеством».

У матриарха действительно не было других вариантов. Бабушка Чжао могла это видеть и не могла не шептать ей на ухо: «Как насчет того, чтобы дать ей положительный ответ. В любом случае, четвертой молодой мисс всего одиннадцать лет. Когда хозяин вернется, не будет слишком поздно переосмыслить происходящее».

Матриарх немного задумалась и тоже пришла к аналогичному выводу. Кивнув головой, она сообщила слуге: «Принесите письмо о браке четвертой молодой мисс».

Как только эти слова были сказаны, Фен Дай была так счастлива, что чуть не подпрыгнула от радости. Затем она быстро поклонилась бабушке и поблагодарила ее за благодать.

Бабушка вздохнула с облегчением и посмотрела на Фен Дай. Поклонившись, она сказала с улыбкой: «Этот старый слуга поздравляет четвертую юную мисс Фэн ... О, это неправильно. Будущую вторую принцессу Ли».

Тщеславное сердце Фен Дай раздулось в максимальной степени. Только усмехаясь, она забыла сказать бабушке подняться. Вместо этого Фэн Чэнь Юй отправилась лично помогать бабушке: «Бабушка - старейшина, которая заботится о принце Ли. Мы, как молодое поколение, не заслуживаем такой любезности. Пожалуйста, встаньте».

Чэнь Юй не применяла свой черный румянец, когда была в усадьбе, поэтому, когда бабушка посмотрела на красивого человека перед ней, она задумалась. На этот раз Его Высочество пятый принц совершил ошибку. Как он позволил этому прекрасному человеку пройти мимо, вместо этого настаивая на одиннадцатилетней девочке?

Наконец, разобравшись с этим человеком, матриарх долго сидела на своем стуле, не сказав ни слова. Только когда Ан Ши не смогла продолжать ждать, она спросила: «Старшая мадам, если нет других указаний, мы вернемся».

Матриарх махнула рукой, так как ей не нравилось разговаривать с людьми, чтобы она могла их отпустить.

Фэн Юй Хэн была первой, кто встал. Массируя ее виски, она подавила головную боль и немедленно ушла.

Чэнь Юй увидела это и быстро последовала за ней. Цепляясь за Фэн Юй Хэн, она тихо сказала: «Вторая сестра, пожалуйста, не сердитесь. Старшая сестра сделала ошибку раньше». Она действительно беспокоилась, что спровоцировала этого великого человека.

Фэн Юй Хэн, однако, махнула рукой: «Все в порядке. Я не злюсь. Но если старшая сестра может продолжать относиться к таким людям, это было бы неплохо. Найди меня завтра». Сказав эти слова, она не осталась и быстро покинула внутренний двор Шу Я.

Фэн Чэнь Юй издала глубокий вздох облегчения. Она была немного выжидательной и немного волновалась.

Завтра она станет совершенно новой Фэн Чэнь Юй. Ей больше не нужно было постоянно находиться на грани, и ей больше не нужно было уговаривать Фэн Юй Хэн, и ей больше не нужно было никого бояться. Она могла высоко подняться, стоя перед другими. Она могла даже полностью уничтожить свое прошлое.

Ей было довольно весело, просто подумав об этом!

«Убедитесь, что банкноты подготовлены правильно. Завтра мы отправимся в павильон Тонг Шэн». Чэнь Юй не смогла скрыть свою улыбку, сообщив об этом Йи Лин.

Йи Лин была немного более разумной, кивая и говоря: «Бабушка, подготовленная третьим мастером, также находится за пределами усадьбы. Ее можно пригласить в любой момент. Видимо, ее выгнали из дворца. В свои более ранние годы она изучала тела многих изящных женщин, которые вошли во дворец. Позже, из-за хронической болезни, ее выгнали из дворца. Без родственников или друзей, когда с ней встретиться молодая мисс, никто не будет сплетничать об этом».

«Очень хорошо». Чэнь Юй всегда была очень довольна тем, как работал ее третий дядя. Иногда она даже чувствовала, что этот третий дядя был даже лучше ее премьер-министра отца. Но она также понимала, что причина, по которой семья Чэнь помогала ей, заключалась в ее способности помочь семье Чэнь, когда она поднялась на большие высоты.

В это время Фен Дай и Хан Ши шли за ней. Эта мать и дочь были явно невероятно счастливы. Не обращая внимания на то, что они все еще были во внутреннем дворе Шу Я, они начали высокомерно говорить: «Этот маленький двор, в котором мы живем, поистине слишком душный. Когда отец вернется, мы обязательно должны найти что-то больше».

Хан Ши поддержала ее слова: «Но, конечно же! Ты- будущая вторая принцесса дворца Ли. Если семья Фэн будет плохо относиться к тебе, будет трудно иметь дело с его величеством принцем Ли».

«Ах! Кто знал, что самый красивый человек нашей семьи почти достигнет возраста вступления в брак, но ни один сын дворянской семьи не стал обсуждать брак, а тем более принц». Фен Дай подняла голос и сказала это в сторону Чэнь Юй. Это сильно разозлило Чэнь Юй, что она чуть не кашлянула.

Но Хан Ши последовала за ней, сказав: «Как нет? Я слышала, что молодой мастер семьи Чэнь уже отправился к старшей мадам, чтобы обсудить брак, но я не знаю, согласилась она или нет. Как говорится, лучше уничтожить десять храмов, чем один брак. Молодой мастер семьи Чэнь и старшая юная мисс – старые возлюбленные и прекрасно подходят друг другу. Решение должно быть скоро принято».

«Но, конечно». Фен Дай хихикнула: «Было бы лучше выйти замуж за молодого хозяина семьи Чэнь, иначе, если ее скандал будет известен принцам, я боюсь, что это коснется всей семьи Фэн».

Лицо Фэн Чэнь Юй стало злобным от гнева. Сжимая кулаки, она не могла остановить дрожь. Йи Лин пришлось сделать все возможное, чтобы она не повернулась и не ударила Фен Дай.

Когда она подняла голову, она увидела, что Фэн Юй Хэн, которая ушла первой, была остановлена слугой. Она могла слышать, о чем говорится.

Фэн Юй Хэн также видела происходящее, поэтому она, естественно, слышала, что сказала Фен Дай. Она не могла не улыбнуться и сказать: «Старшая сестра, вы сейчас испытываете сожаление по поводу этого набора головных украшений? Это не просто набор головных украшений. То, что ты ранила - это сердце Его Высочества старшего принца! Если бы я была старшей сестрой, я бы проложила себе путь. Вместо того, чтобы наивно доверять кому-то другому и отдавать то, что кто-то дал, чтобы выразить свои чувства. Это ухудшило ситуацию, и я не знаю, что тебе будет обещано».

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 236**

Глава 236 - Проверка личности

Когда она закончила разговор с Чэнь Юй, она повернулась к слуге и сказала: «Пойдите, сообщите бабушке и скажите, что тело А-Хэнг чувствует себя сегодня не очень хорошо и вернется к отдыху. Я пойду посмотрю на нее в другой день».

Слуга не думала, что Фэн Юй Хэн отклонит приглашение матриарха, поэтому она была ошеломлена. Только после того, как Фэн Юй Хэн ушла, она отреагировала и быстро передала сообщение.

Что касается Чэнь Юй, она начала обдумывать, что сказала Фэн Юй Хэн, и она не могла не пожалеть, что отдала серьги Фен Дай.

В это время в главном зале дворца Шу Я матриарх надеялась позвать Фэн Юй Хэн назад, чтобы обсудить некоторые вопросы, но ей было отказано. Это вызвало у нее чувство раздражения.

«В последнее время мои слова обладают все меньшим и меньшим весом в этой усадьбе». Она вздохнула от волнения: «Один за другим, они расправили крылья и нашли себе горы, на которые можно положиться, но они не знают, что их корни - это семья Фэн. Даже если они выйдут замуж во дворец, без их корней, они не будут одобрены».

«Старшая мадам права». Бабушка Чжао согласилась, утешая ее: «В любом случае, мастер вернется примерно через месяц. Когда придет время, решения будут оставлены за мастером».

«Скажи мне, когда Цзинь Юань вернется, он посчитает, что в этом моя вина?» Она беспокоилась о брачной дискуссии с его Высочеством пятым принцем: «Хотя Фен Дай - дочь наложницы, у дочери наложницы есть свое предназначение. Что, если у Цзинь Юаня есть другие договоренности, разве я их не испортила?»

Бабушка Чжао вздохнула: «Но другого выбора не было. Его Высочество пятый принц пришел внезапно, и мы не готовились. Сделав шаг назад, даже если бы мы были готовы, что с этим делать? Независимо от того, что еще сказано, он все еще принц».

Матриарх поняла это рассуждение, но она все еще беспокоилась: «Письмо, которое мы отправили в прошлый раз, Цзинь Юань уже ответил?»

Бабушка Чжао покачала головой: «Нет, возможно, дороги трудны в течение этих снежных дней, в результате чего поездка туда и обратно будет медленнее».

«Это нормально, если в дороге будет задержка. Иди, найди кого-нибудь, чтобы отправить еще одно письмо, расскажи ему о сегодняшних событиях. Я не могу чувствовать себя уверенно в этом вопросе и надеюсь, что Цзинь Юань может вернуться быстро».

Бабушка Чжао подчинилась и попросила написать письмо Фэн Цзинь Юаню.

В ту ночь, симптомы лихорадки Фэн Юй Хэн снова вспыхнули, и она снова беспомощно вытащила таблетку.

Она охраняла аптеку, а внутри была современная операционная. У нее было практически все, что она хотела. Независимо от того, какое лекарство она вытащила, в эту эпоху это будет считаться желательным благом.

Но она была единственным врачом. Без необходимости упоминать о недостатке помощи при выполнении операций для других, не было ни одного человека, который мог бы помочь ей, когда она захочет получить настой.

Фэн Юй Хэн подумала об этом. В худшем случае она могла обучить помощника, но этот человек должен был быть надежным, и в их сердце не могло быть следов предательства.

Однако это была всего лишь оптимистическая мысль. Если бы она хотела обучить кого-то из этой эпохи современной медицине, как это могло быть так просто. Помимо лояльности, они должны были обладать способностью к обучению вместе с профессионализмом в медицине. Взрослых врачей было сложнее обучить, потому что было бы очень сложно изменить уже сложившиеся привычки. Люди, которые были слишком молоды, тоже не были хорошими. Те, кто был слишком молод, были менее искусны в обучении, поэтому они не смогли бы добиться каких-либо результатов в течение нескольких лет.

Фэн Юй Хэн почувствовала, что если она захочет получить современные процедуры в эту эпоху, это будет просто фантазией.

Но даже если это будет сложно, эта идея глубоко укоренилась в ее сознании. Она всегда искала кого-то.

Услышав, что в комнате было движение, Хуан Цюань, которая держала часы, открыла дверь и вошла. Увидев, что Фэн Юй Хэн уже сидела в постели, она не могла не пойти и спросить: «Неужели молодая мисс чувствует себя нехорошо? Почему вы встали посреди ночи?»

Она махнула рукой: «Я уже приняла лекарство. Все нормально. Я просто думала о делах, и это отогнало мою сонливость».

«О чем думает молодая мисс? Этот слуга поможет вам подумать об этом!» Так или иначе, ей было скучно держать часы снаружи ночью.

«Мне действительно нужна твоя помощь». Фэн Юй Хэн посмотрела на Хуан Цюань и сказала: «Помогите мне найти большую карту Да Шун со всеми отмеченными границами графства. Это не трудно?»

Хуан Цюань была немного ошеломлена: «Для чего она нужна молодой мисс? Они используются только при перемещении солдат для битвы. Но это не очень сложно. У Его Высочества девятого принца есть подобные карты. Завтра этот слуга попросит одну у его Высочества».

Услышав это, Фэн Юй Хэн успокоилась.

Ей всегда хотелось взглянуть на то, на что похожа география Да Шун. Это также поможет ей провести сравнение с 21-м веком, чтобы увидеть, что было одинаково, а что различно. Она отправила Ван Цюань и Цин Юй в Сяо Чжоу, чтобы открыть зал Ста трав, поэтому ее следующим шагом будет расширение до других провинций, в том числе округа Цзи. Фэн Юй Хэн уже планировала, чтобы это место стало штаб-квартирой ее медицинских исследований. Независимо от того, было ли это производство лекарств или развитие персонала, в будущем все это можно будет проводить здесь.

Был также Ган Чжоу. С тех пор, как Сюань Тянь Мин сказал ей, что это место третьего принца, Фэн Юй Хэн очень интересовалась этим местом.

Если бы она могла незамедлительно организовать операции в Ган Чжоу, то она действительно поразила бы своего врага.

Короче говоря, настало время реализовать свои планы по поддержке медицинской системы и разведывательной сети.

Рано на следующее утро Чэнь Юй прибыла с Йи Лин, прежде чем Фэн Юй Хэн даже поднялась.

Хуан Цюань помогла ей умыться, бормоча: «Просят помощи по этому вопросу, но они пришли так рано. На самом деле им тоже не хватает внимания».

Однако Фэн Юй Хэн не думала так: «С кем-то, кто спешит предоставить нам деньги, почему вы чувствуете, что они пришли слишком рано? Не говоря уже о том, что они пришли утром, даже если бы они пришли посреди ночи, пока эти три миллиона таелей передо мной, я немедленно приступаю к работе».

Хуан Цюань посмотрела на нее с вопросительным выражением на лице: «Молодой мисс действительно не хватает денег?»

«Да». Она серьезно кивнула: «Кроме того, этих трех миллионов недостаточно».

«Три миллиона все еще недостаточно? Добавляя деньги ранее, это составляет пять миллионов. О, хорошо, вы одолжили премьер-министру Фэн миллион таэлей. Четыре миллиона таэлей - это не маленькая сумма!» Хуан Цюань щелкнула языком. Что хотела сделать ее молодая мисс? Она сотрудничала с врагом, чтобы совершить измену?

«Слишком мало! Слишком мало!» Фэн Юй Хэн вздохнула и встала: «Пойдем. Мы собираемся взять эти деньги».

Как говорится, деньги должны быть потрачены на подавление бедствий. Фэн Чэнь Юй передала три миллиона банкнотами, и Фэн Юй Хэн прямо привела ее в комнату хранения лекарств.

Хуан Цюань лично стояла на страже снаружи, так как Йи Лин хотела попытаться встать между дверью и дверной рамой, но она обнаружила, что внутри была занавеска. Она ничего не увидела.

«Было бы лучше, если бы вы были более послушными, иначе я позову всех слуг павильона Тонг Шэн, чтобы следить за вами. Это позволит всем слугам узнать, что старшая молодая мисс семьи Фэн находится внутри, чтобы получить лечение».

«Не нужно, не нужно!» Йи Лин в страхе размахивала руками: «Их не нужно вызывать. Не зовите никого. Разве это не здорово, если я перестану смотреть?» Молодая слуга сердито топнула ногами и могла смотреть только на Хуан Цюань.

Хуан Цюань ухмыльнулась и подумала про себя, конечно, у преступника есть угрызения совести. Имея такую проблему, о которой не должны были узнать другие, у них была возможность не делать такого рода вещи для начала!

Через четыре часа Фэн Юй Хэн вышла из комнаты хранения медикаментов с Чэнь Юй.

Йи Лин быстро подошла, чтобы поддержать Чэнь Юй. Увидев, что ее цвет лица не слишком хорош, она не могла не спросить: «Молодая мисс, ты в порядке?»

Чэнь Юй покачала головой и потянула рукав Йи Лин, только сказав: «Давайте быстро уйдем». Говоря это, она уже начала уходить. Казалось, что павильон Тонг Шэн был местом преследования, из которого они должны были убежать.

Хуан Цюань была озадачена и спросила: «Что происходит? Молодая мисс, что ты с ней сделала?»

Фэн Юй Хэн пожала плечами: «Я не только ничего не сделала с ней. Я даже по-настоящему позаботилась о ее болезни. Но вы должны понять, что есть люди, которые преуспевают в том, чтобы сжигать мосты после того, как они пересекли их».

Внутри она спрашивала меня сотни или тысячи раз, чтобы убедиться, что она действительно здорова. Ее цель состояла в том, чтобы она немедленно покинула это беспокойное место, когда она вышла. Когда она вернется, она сможет максимально использовать свое время, чтобы попытаться найти способ справиться со мной навсегда, чтобы она могла полностью залечить рану».

Хуан Цюань почти рассмеялась: «Вечная сделка с молодой мисс?» Но она все еще задавалась вопросом: «Поскольку молодая мисс знала, что она настроена против нас, почему вы все еще помогли ей в этой болезни?»

Фэн Юй Хэн улыбнулась и сказала: «Потому что мне все еще нужна эта разрушительная красота старшей сестры, чтобы выманить змею из ее ямы. Мы не можем пропустить ее».

«Но не значит ли, что она победила после ее лечения?»

«Это победа? Ха-ха!» Фэн Юй Хэн засмеялась: «Лечение не значит, что она может чувствовать себя в безопасности. Она хочет уничтожить правду? Она была слишком оптимистичной!»

Фэн Чэнь Юй вывела Йи Лин из павильона Тонг Шэн. Весь путь, она кралась, как будто она была вором. Используя короткий путь, она вернулась в свой внутренний двор. Только после того, как она вошла в свою комнату и закрыла дверь, она облегченно вздохнула.

Она действительно боялась, что она столкнется с Фэн Фен Дай или Хан Ши. Кто знает, что человек, который мог бы сделать из мухи слона, сказал бы о ее бледно-белом лице. Даже если они ничего не подозревали, просто стоять там, слушая издевательства, было слишком много для нее!

Йи Лин увидела, что ее цвет лица не слишком хорош и быстро помогла ей лечь на кровать. В то же время она спросила: «Молодая мисс, ты хочешь, чтобы бабушка сразу зашла в поместье?»

Чэнь Юй покачала головой: «Она сказала, что рана еще не полностью зажила. Я могу только встать с постели через три дня. В течение следующих нескольких дней скажите окружающим, что на улице слишком холодно, и я простудилась. В это время я также не буду поклоняться матриарху. Через три дня пригласите эту бабушку в поместье. Помните, вы должны держать это в секрете. Вы абсолютно не должны позволять никому об этом узнать».

Йи Лин помогла ей с одеялами и кивнула: «Не волнуйся. Тайный охранник третьего мастера сказал, что он лично переведет этого человека. Размышляя об этом, это должно быть ночью, поэтому молодая мисс сможет еще немного отдохнуть в течение дня».

Чэнь Юй кивнула и больше ничего не сказала. Лежа в постели, она вскоре погрузилась в глубокий сон.

Через три дня в полночь Чэнь Юй нервно сидела сбоку кровати, ожидая скрытого охранника Чэнь Ван Ляна.

Йи Лин слегка открыла заднее окно и теперь стояла там, слушая звук движения.

Вскоре она увидела, как в комнату вошла черная тень. Зрение Йи Лин слегка помутилось, когда она увидела человека в черной одежде, стоящего посреди комнаты с пожилой женщиной.

Она испугалась и быстро побежала вперед. Увидев, что человек перед ней был знакомой скрытой стражей, она вздохнула с облегчением. Но когда она посмотрела на бабушку, она увидела, что она была в бессознательном состоянии, и она не могла не испугаться: «Этот человек жив или мертв?»

Чэнь Юй встала с кровати: «Конечно, она жива. Думаю, этот старший брат использовал иглоукалывание, верно?»

Когда она это сказала, она несколько раз моргнула, но скрытый охранник даже не взглянул на нее. Это заставило Чэнь Юй слегка помрачнеть.

«Хорошо, давай сначала разбудим эту бабушку». Она успокоилась и отдала приказ.

Она увидела, как скрытый охранник протянулся и вынул иголки из бабушки, и бабушка сразу же проснулась. Увидев человека перед ней, она осторожно спросила: «Это девушка, которую нужно осмотреть?»

Скрытый охранник кивнул: «Это она. Я буду ждать снаружи. Когда все будет закончено, я заплачу остальную часть денег».

«Хорошо». Бабушка стала оживленной. Увидев, как скрытый охранник ушел в одно мгновение, она снова обернулась и оценила Чэнь Юй.

Бабушка была шокирована. Она не могла не сказать: «Этот старый слуга работал во дворце полвека и видел императорских наложниц, выбранных Императором. Соответственно, женщины, выбранные для входа во дворец, являются красавицами, но я никогда не видела того, кто был красивее, чем эта молодая мисс».

Глаза этой старушки были острыми, она сразу поняла, что она имела ввиду.

Было сказано, что старшая дочь премьер-министра Фэн обладала красотой, способной вызвать крах стран. Говоря, что она была самой красивой девушкой в столице, было преуменьшением. Возможно, не будет другой девушки, более красивой во всем Да Шун.

И это, скорее всего, человек перед ней.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 237**

Глава 237 – Кто-то поработал с телом Чэнь Юй

Но она не посмела разоблачить личность Чэнь Юй. Приведя ее в усадьбу таким образом, чтобы проверить ее девственность, это явно означало, что они не хотели, чтобы она знала, где она, и кого она изучает.

Если бы она глупо раскрыла все это, ей можно было только рассчитывать на смерть.

Бабушка быстро задумалась и очень скоро поняла ситуацию. Таким образом, она сказала с улыбкой: «Молодая мисс, эта старая слуга была раньше бабушкой во дворце и много раз участвовала в изучении жителей усадьбы. Молодая мисс, не волнуйся, глаза старого слуги остры».

«Ун». Чэнь Юй кивнула, ее выражение лица стало немного более добрым: «Тогда я буду беспокоить бабушку. Если вам нужно, чтобы я сотрудничал во всем, просто скажите моему слуге».

Йи Лин поклонилась сбоку, чтобы поприветствовать ее.

Бабушка быстро сказала: «Сейчас слишком темно, поэтому мне нужно, чтобы кто-то держал свечу. Пусть эта девушка зажжет пару свечей».

Йи Лин подчинилась и пошла их зажигать, но бабушка продолжила: «Молодая мисс, пожалуйста, лягте на кровать и снимите штаны».

Чэнь Юй послушно все сделала без малейшего смущения дочери из богатой семьи. Это заставило бабушку почувствовать себя очень шокированной.

Добавив, что Чэнь Юй не закрывала свое лицо тряпкой или чем-то еще, а просто стояла лицом к ней, бабушка стала еще более неопределенной.

В это время Йи Лин вошла с двумя свечами. Передав одну бабушке, она вставила другую в подсвечник.

Бабушка вытащила что-то похожее на деревянный зажим из сумки, которую она принесла. Затем она сообщила Йи Лин: «Девушка, вы можете опустить занавес».

Йи Лин взглянула на Чэнь Юй и увидела ее кивок. Только тогда она сделала пару шагов и опустила занавес. Затем она вышла наружу, чтобы следить за происходящим.

Бабушка переместила зажим в руке к Чэнь Юй. Чэнь Юй почувствовала небольшую боль. Сразу после этого она услышала, как бабушка резко вдыхает, по-видимому, испытав большой шок.

Ее сердце задрожало, когда она бросилась спрашивать: «Что случилось?»

Рука, держащая свечу, слегка дрожала. Услышав вопрос Чэнь Юй, она не знала, как ответить. Немного подумав, она ответила: «Нет, ничего. Свет слишком тусклый, поэтому я не могу видеть ясно». Она сказала это, внимательно глядя на нее, но она хмурилась все сильнее и сильнее.

Чэнь Юй лежала, поэтому она не могла видеть ее выражения лица. Она была только полна тревоги. Подождав немного дольше, она еще раз спросила: «Все хорошо? Все осталось таким же?»

Бабушка выпустила зажим и подняла свечу. Успокоившись, она сказала: «Молодая мисс действительно невинна. Это то, что может гарантировать этот старый слуга».

Услышав это, Чэнь Юй почувствовала, как большой груз спадает с ее плеч. Увидев, что осмотр был завершен, она быстро встала и снова надела свою одежду. Затем она встала с постели.

Йи Лин, естественно, слышала слова внутри. Испытывая счастье за Чэнь Юй, она вошла в комнату: «Молодая мисс, вы, наконец, можете быть спокойны».

«Ун». Она кивнула, решительно сдерживая свое ликование. Еще раз взглянув на бабушку, она почувствовала, что ей еще что-то сказать. Но в этот момент у нее было уже много приятных сюрпризов. Ее разум был яснее, чем обычно, и она могла сказать, что нынешнее появление бабушки в основном было связано с деньгами. Она не могла не усмехнуться и сказать: «Как эта молодая мисс может быть должна деньги такому слуге как вы».

После того, как Чэнь Юй закатила глаза, то, что хотела сказать бабушка, было проглочено. Подумав немного больше, это действительно так. Как мог кто-то, кто мог что-то сделать в этом месте, считаться посредственным. Если бы она сказала что-то еще, не только старшая молодая мисс Фэн не поблагодарила бы ее, возможно, тот, кто привел ее сюда, убил бы ее. Она не была участницей такой плохой сделки.

Но она абсолютно не могла понять, что Фэн Чэнь Юй осмелилась показать ей лицо и встать перед ней, только потому, что никогда не планировала позволять ей жить после экзамена.

Затем она увидела, что Чэнь Юй подняла руку и осторожно позвала: «Выходи».

Скрытый охранник, который был спрятан в каком-то темном углу, увидел, как Чэнь Юй кивнула ему, и он понял, что дело завершено. Не сказав другого слова, он бросился вперед и схватил шею бабушки.

Жалкая старая слуга не успела издавать звук, до того, как ее шея не щелкнула. Что касается тайны Фэн Чэнь Юй, она была унесена с ней в могилу, и никто не знал об этом.

Скрытый охранник поднял труп и ушел. Чэнь Юй вдруг рассмеялась громко и бесцеремонно, не заботясь о том, спокойна ли ночь.

На этот раз Йи Лин не остановила ее. Она знала, что ее молодая мисс долго удерживала это. Теперь, когда она могла, наконец, поднять голову еще раз, она могла смеяться, если захочет. Даже если бы ее услышал кто-то другой, все было бы хорошо. Старшая молодая мисс семьи Фэн была красотой, способной вызвать крах всех стран. Она действительно не верила, что семья Фэн позволит ей просто так пропасть.

Чэнь Юй остановилась только после того, как она испугалась от смеха. Но ее ликующее выражение лица медленно изменилось. Фэн Фен Дай и помолвка пятого принца были похожи на муху, которая влетела ей в горло. Это была так тошнотворно, что не могла дышать.

Она думала так же, как и Фэн Юй Хэн. Его Высочество старший принц высоко ценил ее, но она послушала его Высочество третьего принца, отдавая подарок, который она получила. Но как насчет его Высочества третьего принца? До этого момента он не выражал никаких эмоций. Теперь, когда у Фен Дай была гора, на которую можно было положиться, она определенно злоупотребляла бы своей властью. Что было с ней? На кого она могла положиться?

«Йи Лин». Она вспомнила важный вопрос: «Завтра напишите письмо дяде. Попросите его проследить за его Высочеством принцем Ли».

«Неужели молодая мисс чувствует, что это странно, что принц Ли вдруг обсуждает брак с четвертой молодой мисс?»

«Это не так». Чэнь Юй покачала головой: «Основываясь на том, что сказала Фэн Юй Хэн, это было нечто, связанное с белым кристаллом, из-за чего принц Ли проявил интерес к четвертой сестре, особенно серьги. В любом случае, это не главное».

«Тогда ключевой вопрос ...»

«Дело в том, каково отношение бабушки!» Чэнь Юй вспомнила об этом и стала очень любопытной: «Фен Дай - дочь наложницы, поэтому, если она может выйти замуж за принца в качестве второй принцессы, это замечательно. Но вы тоже это видели, бабушка, похоже, не очень восприимчива к этой идее. Фактически, она даже пыталась оттолкнуть ее. Была также Ан Ши, которая также, похоже, не одобряла его. Попросите третьего дядю расследовать, что именно происходит с этой ситуацией. Если этот вопрос не может быть прояснен, мне будет не по себе».

Йи Лин кивнула: «Молодая мисс, не волнуйтесь. Этот слуга завтра утром напишет письмо».

Мастер и слуга обсуждали это до поздней ночи перед сном. Чэнь Юй радостно наслаждалась ночью приятных снов. Сначала она мечтала выйти замуж за его Высочества седьмого принца Сюань Тянь Хуа. Затем ей снилось, что его сопровождал его Высочество третий принц Сюань Тянь Е. В конце концов, ей даже приснилось, что его Высочество старший принц лично посетил усадьбу, чтобы обсудить брак.

На следующий день она проснулась очень рано и поспешно попросила Йи Лин помочь ей умыться. Затем она с гордостью выразила свое почтение к матриарху во дворе Шу Я.

Но когда она прибыла во внутренний двор Шу Я, она обнаружила, что людей, которые пришли, было очень мало. Хан Ши и Фен Дай не пришли, и Фэн Юй Хэн не пришла. Только Ан Ши и Сян Ронг пришли, а Цзинь Чжэнь сообщила о болезни. Это немедленно отбило у нее желание хвастаться.

В этот самый момент Фэн Фен Дай была в хорошем настроении и ушла из поместья Хан Ши. Войдя в экипаж, они готовились выйти и прогуляться по улицам.

Как дочь наложницы, Фен Дай очень редко выходила. Добавив, что у Хан Ши не было какой-либо помощи от семьи, они могли полагаться только на ежемесячное пособие, предоставляемое поместьем. У них действительно не было никаких других запасных денег, чтобы покупать вещи.

Но теперь все было по-другому. Фен Дай помог дворец Ли. Как бы ни была недовольна матриарх, ей все равно пришлось показать ей больше уважения, поэтому она объявила об увеличении ее ежемесячного пособия в три раза.

Несмотря на то, что у Его Высочества пятого принца не было хорошей репутации, он все еще был принцем. Теперь, когда ситуация в суде была не ясна, никто не мог гарантировать, какой принц станет наследником. В то же время никто не мог гарантировать, сможет ли Фен Дай стать такой же красивой, как Чэнь Юй, когда она достигнет 15 лет.

Оба они были дочерьми Фэн Цзинь Юаня, но Хан Ши была намного красивее, чем Чэнь Ши. Фен Дай была еще молода, и ее внешность еще не развилась, так что, если бы она оказалась необыкновенной красотой?

Матриарх думала, что если не будет никакого способа изменить брак, она может только надеяться, что пятый принц будет относиться к Фен Дай лучше, чем к другим женщинам. К счастью, при поддержке усадьбы премьер-министра, до тех пор, пока Фен Дай смогла быть достаточно расчетливой, у нее было бы достойное положение внутри Дворца Ли.

Короче говоря, ей пришлось оставить место для маневра. Матриарх ясно это поняла, поэтому, когда Фен Дай прибыла во внутренний двор Шу Я, чтобы попросить выйти из усадьбы, она с радостью согласилась. Мало того, что она согласилась, она даже дала Фен Дай 50 таэлей. Для того, чтобы она и Хан Ши могли купить кое-что.

Фен Дай никогда не получала такого отношения, и матриарх никогда не обращалась с ней хорошо. Она надеялась, что Хан Ши может родить младшего брата для нее, а затем приложит все усилия, чтобы стремиться к позиции главной жены в поместье Фэн. Она никогда не думала, что посещение банкета в честь дня рождения во Дворце Юань позволит ей войти в социальный круг принца.

Сидя в карете, Фен Дай становилась все больше довольной собой. Чувствуя себя невероятно гордой собой, она чувствовала себя очень воодушевленной.

Хан Ши наблюдала за Фен Дай, а также чувствовала себя счастлива за нее. Возможность вступить в брак с принцем, даже как вторая принцесса, была небесной благодатью для дочери наложницы. Это также позволило бы ей, как матери, также наслаждаться некоторыми из главных достопримечательностей.

Но…

Она поднесла руку к нижней части живота и вдруг почувствовала какое-то сожаление. В то время она была слишком поспешна. Если бы она подождала немного дольше, может быть, ей не пришлось бы рисковать?

«Что с тобой случилось?» Фен Дай могла видеть, что что-то случилось с Хан Ши, и не могла не нахмуриться: «Разве мы не будем счастливы? С тех пор, как ты вошла в поместье Фэн, ты, вероятно, могла бы подсчитать количество раз, когда ты покидала усадьбу, не так ли? Почему у тебя такое напряженное лицо?»

«Какое напряженное лицо». Хан Ши заставила себя улыбнуться: «Я просто подумала: почему старшая мадам, похоже, не решалась согласиться, хотя это очень хороший брак?»

Услышав это, Фен Дай рассердилась: «Когда эта старая ведьма когда-либо обращалась со мной хорошо? Теперь, когда она видит, что у меня есть гора, на которую можно положиться, она не счастлива, это нормально. По крайней мере, в будущем она больше не будет относиться ко мне так же, как в прошлом. Она все равно должна показать какое-то уважение пятому принцу. Подумай об этом, когда я сегодня утром попросила уйти из усадьбы, она согласилась и даже дала мне деньги»

Хан Ши кивнула: «То, что ты сказала, правда».

«Но ты не должна быть беззаботной». Фен Дай сменила тему на тело Хан Ши: «Твой живот должен быть более или менее стабильным. В ближайшие дни я приглашу врача в поместье, чтобы проверить твое тело. Рождение сына было бы самым безопасным».

Хан Ши была поражена: «Что? Разве отношений между тобой и его Высочеством пятым принцем недостаточно?»

Фен Дай закатила глаза и сказала: «Что Как рождение сына может быть связано со мной и пятым принцем? Можешь ли ты подумать о будущем? Подумай об этом, как только ты родишь сына, я буду будущей второй принцессой Ли. Как это не может быть лучше нашего положения первой жены и дочери первой жены? Как только этот вопрос будет завершен, подумай об этом, может ли дочь главной жены премьер-министра быть второй принцессой его Высочества пятого принца?» Таким образом, она скривила углы ее губ: «Когда мы сможем взять под контроль поместье Фэн, положение официальной принцессы Дворца Ли станет моим через пять лет!»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 238**

Глава 238 – Правда о Дворце Ли

Слова Фен Дай заставили сердце Хан Ши содрогнуться. Она никогда не думала, что ей будет недостаточно титула второй принцессы Дворца Ли. Эта девушка действительно хотела занять должность официальной принцессы.

Надо было знать, что она не знала, что она просто дочь наложницы!

«Ты все еще считаешь, что так легко стать главной женой усадьбы премьер-министра?» У Хан Ши не было выбора, кроме как сказать правду, чтобы позволить Фен Дай немного протрезветь: «Когда Яо Ши была главой женой, у нее была поддержка семьи Яо, на которую опирался ваш отец. После этого, когда Чэнь Ши была главной женой, это было потому, что семья Чэнь предоставила вашему отцу финансовую поддержку. Что у меня есть? Не продолжай надеяться на мой живот. Даже если я рожу сына, я не могу стать главной женой».

Все, что сказала Хан Ши, было правдой, но Фен Дай не поверила, что это так: «Раньше у тебя не было поддержки, но разве у тебя нет сейчас?» Она посмотрела на Хан Ши с завораживающим взглядом. «Теперь у вас есть поддержка Дворца Ли, поэтому его Высочество принц Ли - наша надежная гора».

«Но ...» Хан Ши была ошеломлена, чувствуя, что слова Фен Дай не были полностью необоснованными, но она была не единственной дочерью, помолвленной с принцем! «Вторая молодая мисс также помолвлена с принцем».

«Неужели она все еще рассчитывает на что-то?» Фен Дай закатила глаза на Хан Ши: «Фэн Юй Хэн уже дочь первой жены, а Яо Ши уже развелась с отцом. Не говоря уже о том, что она не могла исцелить ноги девятого принца, даже если бы это было не так, что с того? Женщина, которая уже развелась, что можно бояться?»

«То, что ты сказала, правда». Мысли Хан Ши стали оживленными: «Старшая молодая мисс теперь ни к чему не годится. Кажется, твой отец все еще хотел броситься за ней, но затем он отправился предотвращать бедствие на Севере. Думая об этом, у него не должно быть времени беспокоиться о ней. Естественно, нет необходимости бояться».

«Если ты так думаешь, тогда это хорошо!» Фен Дай с удовлетворением похлопала Хан Ши. Она хотела дать несколько советов, но она не думала, что в это время раздался бы звук ржания лошади. От испуга лошадь подняла передние копыта, заставив всю карету опираться назад.

«Ах!» Фен Дай и Хан Ши обе закричали в унисон. Люди в карете упали назад, в результате чего два мастера и два слуги были шокированы.

После того, как лошадь опустилась на землю, карета снова встала. Это привело к тому, что четверо людей в экипаже чуть не выпали через окна. Если бы они не схватились за раму кареты, они бы упали на улицу.

«Ты, проклятое существо! Как вы едете?» Фен Дай бросилась проклинать кучера, но когда она посмотрела более внимательно, то не увидела никого на его месте. Кучер упал на землю намного раньше. К счастью, лошадь, наконец, успокоилась и бросилась бежать. Это позволило людям в карете вздохнуть с облегчением.

Хан Ши первая подняла голову и посмотрела вперед. Взглянув, она нахмурила брови. Схватив Фен Дай, она тихо сказала: «Послушай».

Фен Дай смущенно посмотрела вперед и заметила человека, стоящего перед каретой. Это была служанка. Она держала хлыст в одной руке и маленькую собаку в другой. У нее было дико высокомерное выражение, когда она посмотрела на карету. Рука, которая держала кнут, указала на лошадь, когда она закричала: «Зверь! Ты почти растоптал щенка моего хозяина. Видишь, если бы я не крикнула, то тебя растоптали бы!»

Конь стоял перед слугой и, казалось, боялся кнута и не смел двигаться.

Только тогда Фен Дай поняла, что лошадь испугалась человека!

Она сразу же рассердилась и просто встала в карете. Указывая на девушку, она сказала: «Что ты делаешь? Неужели лошадь молодой мисс можно оскорблять?»

Слуга посмотрела на Фен Дай и посмотрела на эту молодую мисс и не увидела в ней ничего примечательного. Даже экипаж, в котором она сидела, был совершенно простым, поэтому она не обратила на это внимания. На самом деле она даже оскорбила ее: «Что ты такое? Эта девушка ругала лошадь за то, что она зверь, какое это имеет отношение к тебе?»

«Ты осмеливаешься оскорблять меня?» Фен Дай смотрела широко раскрытыми глазами, правда, не осмеливаясь поверить в это. В конце концов, она была дочерью премьер-министра. Даже если она была дочерью наложницы, она была еще более благородной, чем молодая мисс из семьи обычного чиновника. В усадьбе матриарх могла бы за нее заступиться, но она никогда не думала, что она испытает такое негодование от неизвестной девушки? «Мерзавка!» Лицо Фен Дай стало красным от гнева: «Я - четвертая молодая мисс усадьбы достойного премьер-министра. Как ты можешь позволять меня оскорблять?»

Когда она произнесла эти слова, слуга действительно была поражена. Затем она начала рассматривать четвертую молодую мисс из усадьбы премьер-министра.

Услышав это, она не могла не удивиться. Она не думала, что она обидеть такого человека. Некоторое время она не знала, что ей делать, поэтому она могла только обернуться и посмотреть на карету позади нее.

Очень ясно, что ее хозяин сидел в этой карете. В то время еще один слуга поднял занавеску, позволив человеку заглянуть.

Фен Дай встретила взгляд этой девушки и почувствовала, что черты лица девушки были очень острыми, и у нее была нелепость, которая была написана на ее лице.

И эта женщина тоже видела ее, но она выпустила «пфф» и засмеялась. Затем она подняла руку, и ее кучер немного приблизился к Фен Дай. Только когда они подошли ближе, женщина сказала: «Молодая мисс наложницы из усадьбы премьер-министра? Что из этого? Когда семья чиновника осмелилась вступить в конфликт с семьей принца?»

Хан Ши была напугана и быстро потянулась к Фен Дай, тихо сказала: «Больше ничего не говори. Она является членом императорской семьи».

Фен Дай немного испугалась, и ее лицо слегка побледнело, но она не чувствовала примирения. Вместо этого она спросила: «Какая семья принца?»

Женщина улыбнулась и сказала: «Дворец Ли».

«Дворец Ли?» - спросили в унисон Хан Ши и Фен Дай, затем застыли на месте.

Некоторые из жителей на соседней дороге начали обсуждать это: «Я слышал, что принц Ли привел еще одну наложницу в свой дворец несколько дней назад. Возможно, это была она. Все говорят, что он отдает предпочтение новой наложнице. Вы можете сказать, глядя на нее».

Фен Дай услышала это и вдруг громко рассмеялась. Затем она указала на женщину и высокомерно сказала: «Наложница из дворца Ли? Отлично. Выходите из кареты и приветствуйте меня».

Слуга, держащая щенка, опустила его и поспешно спросила: «Вы хотите, чтобы женщина принца приветствовала вас?»

«Что?» Фен Дай улыбнулась и посмотрела на слугу: «Она всего лишь наложница. Говоря о положении, она даже не сравнима с таким слугой, как вы. Почему меня нельзя поприветствовать?»

«Даже если она наложница, она наложница принца!» Слуга был невероятно взбешена и громко сказала: «Вы понимаете, что значит быть женщиной принца? В будущем ей нужно будет выносить имперского ребенка для Да Шун!»

Фен Дай посмотрела на слугу и почувствовала, что ей понравится говорить о будущем. Не выдержав, она подняла голову и громко сказала: «Даже тогда, ну и что? Независимо от того, когда это произойдет, ей все равно придется приходить ко мне! Незначительная наложница встретила будущую вторую принцессу, но ты все равно не преклоняешь колени?»

Услышав эти слова, женщина в противоположной карете замерла на мгновение. В это время бабушка на ее стороне прошептала что-то ей на ухо, и женщина бросила ошеломленный взгляд на Фен Дай.

Фен Дай с гордостью посмотрела в их сторону, и ее чувство превосходства раздулось. Она не могла не надавить на нее: «Скорее! Приходите ко мне».

Но они вели себя не так, как ожидалось. Она не только не сомневалась, но даже начала хихикать. Даже если этот смех не был столь высокомерным, он был ненормально суровым. Фактически, когда она смеялась, некоторые из людей смеялись вместе с ней.

Звук этого смеха повторился в ушах Фен Дай и Хан Ши. Слушая это, их волосы встали дыбом.

Пей’ер осторожно потянула Фэн Дай и тихо сказала: «Молодая мисс, этот слуга чувствует, что что-то не так».

Фен Дай спросила: «Что не так?»

До того, как двое могли продолжать говорить, они услышали, как наложница дворца Ли открыла рот и крикнула: «Вторая принцесса? Будущая? Но даже если ты вошла во дворец сейчас, что из этого? Бабушка Ву…» Она повернула голову к старой служанке рядом с ней: «Сколько вторых принцесс в нашей усадьбе?»

Тогда бабушка ответила: «В настоящее время во дворце девять человек. Есть еще три, которые были отправлены в резиденции за пределами столицы».

«Ун». Женщина кивнула: «Один за другим, это сцена, которая повторяется каждые полгода». Она сказала это, поднимая голову, чтобы посмотреть на Фен Дай. Затем она спросила ее: «Скажи мне, какая польза от того, чтобы стать второй принцессой?»

Фен Дай была ошеломлена ее словами. Что она имела в виду под одной? Что она имела в виду под сценой, которая повторяется каждые полгода?

Кроме того, только сейчас голос бабушки не был тихим. Она также слышала шокирующее число. Она говорила о вторых принцессах Дворца Ли?

Хан Ши могла сказать, что что-то не так. Ее нельзя было считать слишком глупой, так как она сразу вспомнила, почему матриарх выразила такое отношение к обсуждению брака с Дворцом Ли. Она не могла не слегка впасть в панику, поэтому она быстро потянула за своего слугу А Юй, а затем тихо сказала: «Иди и спроси у граждан о том, что именно происходит с Дворцом Ли. Не забывай быть осторожной».

А Юй кивнула и быстро вышла из кареты.

Фен Дай продолжала стоять в недоумении. Слова этой женщины заставили ее почувствовать огромный шок. Чувство было похоже на мгновенный переход от горячего источника до ледяной пещеры. Ее сердце замерло.

«Вы все еще хотите, чтобы я приветствовала вас?» Женщина изящно заговорила и посмотрела на Фен Дай: «Вчера я слышала, как люди говорили, что принц приказал кому-то передать еще одно предложение. Я никогда не думала, что это на самом деле ты. Кажется, ты довольна глупа. Вы также молодая мисс усадьбы премьер-министра, но вы на самом деле приняли титул второй принцессы дворца Ли как нечто важное». После этого она снова хихикнула. Выйдя из своего экипажа, она вошла в магазин аксессуаров.

Фен Дай стояла в карете. Она была полностью ошеломлена. Хан Ши, наконец, удалось затащить ее обратно в карету, прежде чем многократно похлопывать щеки Фен Дай и с тревогой спрашивая: «Что случилось? Ты слышишь, что я говорю? Четвертая молодая мисс!»

Пай’ер тоже позвала ее со стороны, так как они долгое время занимались. Когда Фен Дай наконец пришла в себя, она безучастно спросила: «Эта женщина сказала правду?»

Перед тем, как Хан Ши могла говорить, А Юй, которая отправилась исследовать обстановку, вошла в карету, ее глаза были красными: «Мать-наложница, принц Ли, он ...»

«Что случилось с принцем Ли?» Фен Дай крепко схватила руку А Юй и спросила: «Что ты слышала?»

А Юй сказала с печалью: «Оказывается, у Дворца Ли много женщин. Это не просто наложницы. Просто считая вторых принцесс, их более десяти. В настоящее время в Дворце Ли осталось девять человек! Четвертой молодой мисс нужно еще четыре года, чтобы она могла вступить в брак. Если мы посчитаем эти четыре года, кто знает, сколько еще женщин будет приведено во дворец. Все говорят, что дворец Ли еще более оживлен, чем бордель, а принц Ли действует как новобрачный жених каждую ночь».

Фен Дай была в шоке. Первоначально она считала, что хочет вернуться, но она не думала, что это будет такая ситуация. Она вполне ожидала, что она сможет выделиться, но она никогда не думала, что этот хороший брак на самом деле является шуткой всей столицы. Куда она должна была спрятать свою репутацию?

Хан Ши не думала, что все будет так. Она была огорчена за свою дочь, поэтому она просто сказала: «Вернемся в поместье. Старшая мадам отменит это обязательство».

Однако Пей’ер не была так оптимистична, напомнив Хан Ши: «В то время старшая мадам не согласилась, но это была наложница-мать и четвертая молодая мисс, которая настояла на том, чтобы она согласилась! Кроме того, так ли легко отменить помолвку с принцем? Мать наложницы, лучше было бы подумать немного о другом методе».

«Какой еще метод?» У Хан Ши не было никаких идей. Держа руку Фен Дай, она неоднократно стирала ее слезы: «Мой бедный ребенок!»

«Перестань плакать!» Внезапно Фен Дай смахнула руку Хан Ши. Подняв занавес, она выбежала из кареты.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 239**

Глава 239 – Все, что делает принцесса графства Джи Ан – правильно!

«Быстро! Следуй за молодой мисс!» Хан Ши увидела, что Фен Дай вышла из кареты и быстро поспешила за Пей’ер. А Юй помогла спуститься своей мадам.

У нее не было времени беспокоиться о том, как люди на улице указывают и говорят о них. Увидев, как Фен Дай вошла в этот магазин, Хан Ши начала беспокоиться, думая про себя, что это плохо. Характер Фен Дай привел бы к конфликту с этим человеком.

Как она и ожидала, она увидела, что Фэн Фен Дай спешит в магазин. Увидев наложницу, она не сказала ни слова, прежде чем поднять руку и ударить ее.

Но эта рука не смогла коснуться ее, так как служанка наложницы бысто поймала пощечину. Затем бабушка потянулась и крепко схватила запястье Фен Дай.

Наложница посмотрела на Фен Дай. Облизав губы, она злобно улыбнулась: «Позволь ей ударить меня. С тех пор, как я вошла во дворец, я каждый вечер получала любовь Его Высочества. Весьма вероятно, что этот живот уже зачал ребенка. Если она посмеет напасть на меня, я сразу же упаду на колени перед воротами дворца, заявив, что молодая мисс наложницы из семьи Фэн решилась поразить внука Императора. Посмотрим, как Император отреагирует на это!»

Хан Ши испугалась и быстро пошла вперед, чтобы оттащить Фен Дай, тихо сказав: «Нельзя. Если бы вы были наедине, было бы хорошо, если бы ты это сделала, но ты абсолютно не должна делать этого перед толпой людей».

«Почему я не могу?» Фен Дай так рассердилась, что из ее головы виднелся дым: «Она всего лишь наложница. Даже если она родит ребенка, у него не будет никакого знатного положения».

Наложница не проявляла никакой слабости, когда она смотрела на Фен Дай и говорила: «Будет ли у него какое-либо положение, будет определено его Высочеством и его величеством. Я прожила 17 лет, но это первый раз, когда я слышала, что дочь чиновника имела какое-либо отношение к делам семьи принца. Ну, молодая мисс, разве ты не перешагнула границы?»

Фен Дай стиснула зубы и посмотрела на нее: «Я говорю это как вторая принцесса принца Ли!»

«О!» Наложница громко рассмеялась: «Даже если положение вторых принцесс дворца велико, как это связано с вами? Разве ты уже замужем? Не верь, что обмен письмами в честь обручения заслуживает внимания. Ты даже не попыталась узнать, сколько таких писем раздает его Величество каждый год. Вы по-прежнему относитесь к нему как к сокровищу!»

Женщина закатила глаза, и Фен Дай почувствовала, как все ее кровь течет к ее голове. Она была на пороге взрыва от гнева, поскольку она изо всех сил пыталась освободиться от Хан Ши. Подняв руку, она ударила по лицу наложницы.

На этот раз женщина не увернулась. Фен Дай не была слаба. Был также ужас, который испытывала служанка и бабушка, потому что к лучшему или худшему она все еще была молодой мисс усадьбы премьер-министра. Даже если бы его Высочество принц Ли беспокоился о своей любимой наложнице, у слуг не было никаких гарантий защиты. Так, они хоть и попытались слегка прикрыть наложницу, но они все же позволили Фен Дай нанести удар, ее ладонь попала прямо на лицо наложницы.

Наложница никогда не думала, что ее ударят. Взглянув на нее глазами феникса, она подняла руку, чтобы вернуть пощечину; однако в это время звук голоса раздался извне, сказав: «Молодая мисс какой семьи достаточно смела, чтобы ударить молодую мисс из усадьбы премьер-министра?»

Все повернули головы и увидели, как девушка в фиолетовом Зимнем пальто входит со своей служанкой. Казалось, что ей всего десять лет, но у нее также были проворные глаза.

Фэн Фен Дай даже не нужно было поворачиваться, чтобы распознать этот голос. Если бы это была не ее вторая сестра, Фэн Юй Хэн, кто еще это мог быть. Но она была согласна с тем, что только что сказала Фэн Юй Хэн. Правильно, какое право было у наложницы, что она могла ударить ее?

«Вы меня слышали? Что это за наложница? Вы действительно верите, что вы сильны!» С присутствием Фэн Юй Хэн уверенность Фен Дай поднялась: «Вы смеете пытаться ударить меня?»

Эта женщина была довольно умна и не спорила с Фен Дай. Вместо этого она положила руку и уставилась на Фэн Юй Хэн, спрашивая: «Кто ты?»

Она не узнала Фэн Юй Хэн, но это не значит, что граждане на улице не узнают ее. Во время снежной бури Фэн Юй Хэн проводила несколько дней подряд у входа в зал Ста трав, раздавая горячий чай. Большая часть людей в столице получила ее милость. Теперь, когда они увидели, что Фэн Юй Хэн пришла, все встали на колени, сказав в унисон: «Приветствую принцессу графства!»

Увидев, как они встали на колени, даже бабушка и горничная дворца Ли опустились на колени на земле. Служанка затем потянула платье наложницы, тихо сказав: «Это принцесса графства Джи Ан. Этот титул был назначен ей самим его Высочеством. Она также дочь первой жены усадьбы премьер-министра, и она - будущая официальная принцесса Юй».

Эти три титула были выброшены, причем каждый из них имел смысл.

Наложница была ошеломлена. Первый и последний титулы заставляли ее сердце замирать от шока, но средний титул «дочь первой жены усадьбы премьер-министра» был тем, что действительно поразило ее.

Дочь первой жены усадьбы премьер-министра, это значит, что она была старшей сестрой маленькой девочки. Это было хорошо. С младшей сестрой ей удалось взять верх с большим трудом, но ее старшая сестра прибыла.

Наложница была умна и также опустилась на колени на земле, сказав: «Эта наложница преклоняется перед принцессой графства».

«Хмф». Фэн Юй Хэн холодно фыркнула: «Вы преклоняетесь вместе с имперским внуком, так как эта графская принцесса может позволить принять это». Она сказала это, идя вперед. Но затем она потянулась и схватила ее за запястье. В одно мгновение она все сразу поняла. «Четвертая сестра…». Она повернула голову и позвала Фен Дай: «Не волнуйся и ударь ее. Ваша вторая сестра - врач. Эта женщина не беременна ребенком».

Фен Дай услышала это и сразу тала энергичной, с радостью сказав: «Вторая сестра, это ты сказала мне ударить ее».

«Ун, ее нужно ударить».

Услышав Фэн Юй Хэн, Фен Дай больше не дожидалась. Прогуливаясь, она ударила наложницу пять или шесть раз.

Хуан Цюань уже поспешила, чтобы задержать наложницу, когда Фэн Юй Хэн говорила. Фэн Фен Дай не встретила сопротивления, когда она начала избиение. Только после того, как ее ладони начали оцепеневать, она остановилась, но она не забыла проклинать женщину, сказав: «Дешевая шлюха!»

Ни один из людей не смел сказать ни слова. Хотя Фэн Фен Дай выглядела очень высокомерна, если они действительно начали обсуждать этот вопрос, то виновата была наложница из дворца Ли.

Ради щенка они испугали чужую лошадь, почти причинив ей травму, но она все еще жаловалась на это. Она была не чем иным, как простой наложницей, так почему ее должны были уважать другие люди на улице? Более того, она была одной из наложниц дворца Ли, поэтому она была еще более бесполезной.

Принцесса графства Джи Ан верно отругала ее!

Графская принцесса Джи Ан сделала все правильно!

Лицо наложницы раздулось от ударов Фен Дай, и слезы начали капать из ее глаз. Плача, она сказала: «Почему ты меня избила? Я женщина принца Ли. Какое право у тебя есть, что ты можешь ударять меня?»

Фэн Юй Хэн презрительно усмехнулась: «Я - достойная принцесса графства, и ты просто наложница. Какое право у тебя есть, задавать мне этот вопрос? Помните, наложница - всего лишь наложница. Если вы не являетесь наложницей Императора, вы не имеете права причинять беспокойство молодым мисс усадьбы премьер-министра. Даже если в вашей усадьбе очень много второстепенных принцесс, было бы лучше, если бы вы ясно поняли, что новый человек всегда имеет преимущество в получении благосклонности. Моя четвертая сестра войдет во дворец после вас, и ее положение будет выше вашего. Возможно, ваша будущая жизнь должна опираться на нее. Умные люди не будут делать так, как вы сделали. Более того, за ней стоит премьер-министр суда. Как насчет вас?»

Наложница немедленно замерла. Это верно. Только думая о том, насколько бесполезной была вторая принцесса дворца Ли, ее все еще поддерживала большая семью, но что насчет нее? Какое право было у нее, чтобы она могла конкурировать с другими?

Эта женщина очень сожалела об этом.

«Иди». Фэн Юй Хэн махнула рукой: «Вернись в свой дворец Ли. Если вы не сможете принять этого, вы можете обратиться к своему принцу Ли. Посмотрите, поддерживает ли он вас, или если он предпочитает свою будущую вторую принцессу».

Получив выговор Фэн Юй Хэн, наложница больше не имела прежней уверенности и мрачно ушла.

Люди, которые пришли посмотреть на живость, также рассеялись. Этот фарс стал предметом обсуждения для людей за чашкой чая или во время еды.

Победив эту битву, Фэн Фен Дай была очень довольна. Она даже чувствовала, что с Фэн Юй Хэн очень приятно иметь дело.

Но Хан Ши не понимала действий Фэн Юй Хэн. Она понимала в глубине души, что Фэн Юй Хэн не нравилась Фен Дай, тем более, что Фен Дай продолжала снова и снова выступать. То, что она не поставила ловушку, чтобы навредить Фен Дай уже неплохо, но почему она все еще помогает?

«Большое спасибо второй молодой мисс за облегчение ситуации». Хан Ши заговорила, чтобы поблагодарить ее. Независимо от того, что было сказано, любезность все еще должна была быть показана.

«Спасибо, вторая сестра», - заговорила Фен Дай, но ее слова и тон не казались очень уважительными.

Фэн Юй Хэн вообще не заботилась о ее отношении. Отойдя, она вышла, так что Фен Дай и Хан Ши пошли за ней. Во время ходьбы Фен Дай сказала: «Если бы эта женщина не говорила об императорском внуке в ее животе, я бы не боялась ее вообще».

«Ун». Фэн Юй Хэн кивнула: «Четвертая сестра - это молодая мисс усадьбы премьер-министра. Тебе действительно не нужно ее бояться, но ...» Она вновь замолчала.

Хан Ши могла понять о чем идет речь и быстро спросила: «Есть ли у второй молодой мисс какие-то советы?»

«Это нельзя считать советом». Она сказала: «Я просто хотела напомнить четвертой сестре и наложнице матери Хан, наслаждаясь счастьем, вы должны подумать, насколько вы счастливы, что получили благосклонность старшей сестры?»

Она выплюнуло эти слова, а затем уехала с Хуан Цюань в экипаже, который ждал снаружи, сбиваясь с пути.

Фэн Фен Дай посмотрела на этот красивый дворец и не могла не позавидовать Фэн Юй Хэн: «Подождите и посмотрите! Рано или поздно наступит день, когда я буду сидеть в этой карете. Тогда я увижу, кто осмелится мне противостоять!»

Хан Ши нахмурилась и быстро потянула Фен Дай в свой экипаж. Кучер, который был сбит с экипажа, уже вернулся, чтобы подождать. Увидев, что его хозяева вернулись, он быстро спросил: «Куда мы пойдем?»

Хан Ши сказала: «Вернемся в поместье».

Кучер кивнул и повернул назад в направлении усадьбы Фэн.

«Молодая мисс, не сердись. Вторая молодая мисс права. Независимо от того, насколько она была самоуверенной, она все еще была просто наложницей. Несмотря ни на что, она не смогла тебя победить». Пей’ер держала руку Фен Дай и утешала ее.

Хан Ши тоже волновалась, неоднократно утешая ее, говоря: «Когда мы вернемся в поместье, мы объясним старшей мадам, что это обязательство должно быть отменено».

Фен Дай сразу пришла в себя. Услышав Хан Ши, она спросила: «Отменить? Зачем отменять его?»

Хан Ши застыла: «Ты запуталась от гнева? Разве ты не слышала, что говорили люди о том, каким был пятый принц? Ты хочешь прыгнуть в такой адский котел?»

«Что я могу сделать, если я не запрыгну туда?» Глаза Фэн Фен Дай почти выскочили: «Дворец Ли - действительно живой ад, но разве поместье Фэн какое-то хорошее место? Даже если я не выйду замуж за принца Ли, наступит день, когда мой отец отдаст меня кому-то другому. Фэн Юй Хэн сказала об этом раньше. Я не могу принять решение о собственном браке, и ты даже менее способна что-либо сделать. Те, кто могут что-то сделать, это отец и бабушка. Считаешь ли ты, что лучше, чтобы меня отдали кому-то другому в качестве козырной карты, чем его Высочеству пятому принцу?»

Хан Ши была полностью ошеломлена, так как она чувствовала, что Фен Дай права. Брак девушки всегда решался отцом и главной женой. Семья Фэн не имела главной жены, поэтому дочь первой жены имела право говорить. Короче говоря, независимо от того, кто принял решение, ни одному из них не было дано никаких слов. Вместо того, чтобы быть отданной в качестве козыря на более позднем этапе для кого-то из семьи, было бы лучше быть с его Высочеством пятым принцем, который выразил некоторые чувства. Но…

«Есть еще четыре года, пока ты не достигнешь брачного возраста. Кто знает, что может произойти за эти четыре года». Хан Ши тихо вздохнула: «Ты тоже слышал это. Дворец Ли - это место, где меньше всего не хватает женщин, а принц Ли действует как новобрачный жених каждую ночь. Кто может гарантировать, что он все равно будет помнить о тебе через четыре года?»

Фен Дай скривила губы в улыбке: «Мать-наложница, не волнуйся. Я обязательно заставлю его держать меня в сердце».

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 240**

Глава 240 – Происшествие в военном лагере

Фен Дай откинулась назад в карете и закрыла глаза, задумавшись о происходящем. Через мгновение она приказала Пей’ер: «Когда мы вернемся в поместье, найдите кого-нибудь, кто отправится расследовать Дворец Ли. Я должна знать обо всем, что связано с Дворцом Ли. Кроме того, исследуйте, что именно происходит с украшениями из белого кристалла. Старшая сестра подарила мне такую вещь и толкнула меня в глубокую яму, известную как Дворец Ли, поэтому мы должны использовать эту возможность, чтобы заполнить дыру».

Хан Ши немного испугалась: «Что именно ты собираешься делать?»

Не дожидаясь, когда Фен Дай ответит, Пей’ер задумалась, а затем начала успокаивать Хан Ши: «Мать наложницы, четвертая молодая мисс права».

«Что за вздор ты несешь?» Хан Ши сердито ущипнула Пей’ер, что даже пару слез появилось от боли.

Фен Дай, однако, закатила глаза, слегка говоря: «Почему ты так спешишь? Почему ты не позволяешь Пей’ер говорить?»

Хан Ши сердито сказала: «Что хорошего она может сказать?»

«Наложница мать!» Пей’ер почувствовала себя обиженной и сказала: «Мысль четвертой молодой мисс действительно верна! Подумайте об этом, в какой усадьбе нет жен и наложниц? Не говоря уже о том, что это дворец принца!»

Услышав это, Хан Ши разозлилась, но она не пошла. Вместо этого она выдержала и позволила Пей’ер продолжить разговор.

Пей’ер продолжала: «Принц Ли - принц, так что для него нормально иметь еще несколько женщин. Более того, все они были приглашены во дворец, прежде чем он встретил четвертую юную мисс. Нам не нужно сердиться. Важно не обращать внимания на то, что сделал принц Ли, вместо этого мы должны посмотреть, что он будет делать!»

Хан Ши нахмурилась: «Ты имеешь в виду ...»

«Когда четвертая молодая мисс сможет захватить сердце его Высочества принца Ли, разве не уйдут ли все эти наложницы на второй план? Что касается других второстепенных принцесс, то в любом случае он не обращает на них внимания. О них можно позаботиться позже. До тех пор, пока сердце его Высочества у нашей молодой мисс, вся власть будет у молодой мисс».

Хан Ши наконец поняла, но она продолжала хмуриться: «Как вы планируете захватить сердце такого человека? Сколько лет четвертой молодой мисс? Возможно, сердце его высочества пятого принца уже остынет, прежде чем ты войдешь во дворец».

«Тогда мы будем держать его на стороже все время! Будет не плохо убедиться, что его сердце еще не охладело». Пей’ер посмотрела на Фен Дай и сказала: «Вернувшись в поместье, этот слуга немедленно отправит кого-то, чтобы исследовать этот вопрос с украшениями из белого кристалла. Мы должны тщательно продумать, как захватить сердце его Высочество пятого принца. Пока молодая мисс будет все делать правильно, никто не посмеет нас беспокоить».

Фен Дай ухмыльнулась: «Правильно. О, Пей’ер, как хорошо, что моя слуга. Разумеется, твои мысли похожи на мои. Мне изначально было любопытно, почему пятый принц заинтересовался мной, но это действительно связано с этой парой сережек. Это тоже хорошо. По крайней мере, с этого мы можем начать».

«Это тоже хорошо». Хан Ши чувствовала, что Фен Дай, похоже, созрела, и ее планы, похоже, стали все более грандиозными. Даже когда что-то подобное произошло, она не стала слишком взволнованной. Вместо этого она могла сразу проанализировать ситуацию и принять решение. Если бы это была она вместо нее, она определенно не могла этого сделать. «Но я все еще немного беспокоюсь о старшей молодой мисс. Она подарила эту пару сережек, явно укрывая намерение причинить вам вред. Что, если она по-прежнему затевает что-то против вас после вашего возвращения?»

«Тогда я также приму меры против нее, и мы увидим, кто хитрее!» Взгляд Фен Дай снова стал суровым: «Фэн Чэнь Юй - не что иное, как испорченный цветок. Она все еще мечтает стать императрицей? Через мой труп! Она даже не видит то, чем она стала».

Пей’ер посоветовала ей: «Хорошо, что четвертая молодая мисс узнала об этом, но эти слова следует все же говорить осторожно. Кроме того, старшая молодая мисс не так проста. В конце концов, у нее все еще есть поддержка семьи Чэнь, поэтому мы не должны позволять им пытаться совершать какие-либо другие секретные трюки».

«Правильно». Хан Ши также напомнила ей: «Только после нового года тебе будет одиннадцать лет. Это будет означать, что тебе нужно еще четыре года, чтобы ты могла выйти замуж. Длительная задержка означает проблему, поэтому тебе нужно тщательно продумать все».

«Неужели я опасаюсь долгой задержки, которая приводит к неприятностям?» Фен Дай подняла уголки ее губ: «Хотя во Дворце Ли много женщин, но, как я вижу, не должно быть много благородных дам. Большинство из них были найдены Его Высочеством среди обычных жителей. Просто глядя на высокомерие этой наложницы, она дала понять, что вторые принцессы во дворце, скорее всего, не имеют никакого положения. К счастью, у меня есть поддержка усадьбы премьер-министра».

«Этот слуга расследует происхождение официальной принцессы Ли позже». Пей’ер сказала: «Это должно быть легко исследовать. Как только ее происхождение будет понято, мы сможем выработать план».

Пока она говорила, Фен Дай обратила свое внимание на Хан Ши.

Хан Ши отстранилась от страха. Она больше всего боялась этого взгляда Фен Дай. Каждый раз, когда она так смотрела, это была прелюдия к ее ругательству.

Разумеется, «Мать-наложница тоже должна понять. Подумайте об этом, если я стану дочерью первой жены семьи Фэн, независимо от ситуации с его Высочеством пятым принцем, ему все равно придется поклониться усадьбе премьер-министра, верно? Когда придет время вступить в брак с Дворцом Ли, кто все еще осмелится злоупотреблять своей властью? Таким образом, мать-наложница, смогу ли я выделиться, зависит от твоего живота!»

Рука Фен Дай мягко гладила нижнюю часть живота Хан Ши, заставляя Хан Ши покрываться холодным потом от страха.

Ради защиты ее помолвки с пятым принцем она придумает множество способов.

В это время, карета Фэн Юй Хэн направилась прямо к выходу из города. Хуан Цюань сидела рядом с ней. Озадаченная, она спросила ее: «Почему вы помогли четвертой молодой мисс?»

Фэн Юй Хэн улыбнулась: «Потому что мне вдруг захотелось следовать планам этого человека. Примите ошибку и приспособитесь к ней».

«Его Высочество третий принц?» Хуан Цюань все еще не понимала: «Но в чем польза от этого?»

«Есть много преимуществ. Просто подожди и увидишь. Они придумывают планы против меня? Наступит день, когда он узнает, что ему все еще не хватает». На лице Фэн Юй Хэн появилась небольшая улыбка, которая успокаивала всех, кто ее видел.

Хуан Цюань любила этот уверенный вид больше всего и не могла не улыбнуться в ответ. Затем она вспомнила сцену, как ее молодая мисс сняла шкуру змеи перед третьим принцем и не могла не начать хихикать: «Побежденный вид третьего принца был очень интересным».

Фэн Юй Хэн, однако, не ответила. Вместо этого она встала и подняла занавеску: «Мы покинули город?»

Карету вел Бан Цзоу в бамбуковой шляпе. Увидев Фэн Юй Хэн, он указал вперед, сказав: «Посмотри».

Фэн Юй Хэн последовала за пальцем и посмотрела в этом направлении. Не слишком далеко, она увидела, что на дороге остановился еще один великолепный экипаж. Карета была сделана из палисандра с нефритовыми инкрустациями, даже занавес был сделан из очень редкой смоченной шелковой марли.

Она сразу же стала счастливой: «Разве он не сказал, что будет ждать меня в военном лагере? Почему он здесь?» Фэн Юй Хэн стояла возле своего экипажа и помахала другой карете. Она даже приложила руку к ее губам и закричала: «Бай Зе! Бай Зе!»

Человек, стоявший рядом с каретой, был не кто иной, как Бай Зе. Он уже заметил Фэн Юй Хэн задолго до того, как она начала махать. Теперь, когда она закричала, и он увидел молодую девушку, стоящую в карете, Бай Зе стал немного рассеянным. Его разум немедленно вернулся в горы Северо-Запада. В то время Фэн Юй Хэн была просто ребенком, у которого было немного медицинских знаний. Как он мог подумать, что диким горным ребенком на самом деле будет молодая мисс из усадьбы премьер-министра? Как можно было подумать, что эта случайная встреча будет на самом деле с будущей официальной принцессой Южного дворца?

«Мастер!» Он стал радостным и повернулся, чтобы поднять занавес, «принцесса пришла».

Человек в карете был Сюань Тянь Мин, который всегда носил набор фиолетовой одежды. Он все еще сидел в своем инвалидном кресле, но ноги под его одеждой уже оправились. Они могли бы даже сделать несколько шагов вперед.

Когда Бай Зе посмотрел на ноги Сюань Тянь Мина, его одобрение Фэн Юй Хэн стало еще более сильным. Найдя божественного врача в качестве жены, его Высочество был весьма удачлив!

Очень быстро карета Фэн Юй Хэн приблизилась. Не дожидаясь, пока карета остановится, она спрыгнула и прыгнула к Сюань Тянь Мину.

Бан Цзоу сердито стиснул зубы: «Не торопитесь! Разве ты не боишься разбиться?»

Хлопок!

Хуан Цюань отчаянно ударила его сзади: «Разве ты не способен сдержать свой рот?»

Бан Цзоу тихонько фыркнул, но ничего не сказал.

В этот момент Фэн Юй Хэн уже залезла в экипаж Сюань Тянь Мина. Бай Зе громко рассмеялся, указывая на Бан Цзоу. Не сказав другого слова, он привел карету в движение.

Бан Цзоу и Хуан Цюань последовали за ними, направляясь в сторону военного лагеря в пригородах столицы.

Сюань Тянь Мин слегка гладил голову Фэн Юй Хэн. Глядя на эту девушку, положившую подбородок на его ногу, она выглядела как маленькое домашнее животное. Если бы она могла спокойно оставаться такой, это было бы очень хорошо.

К сожалению, Фэн Юй Хэн не была той, кто был похож на домашнее животное. Он только погладил ее волосы дважды, прежде чем девушка разозлилась, отбросив руку: «Я не щенок, так почему ты всегда гладишь мою голову?»

Взгляд Сюань Тянь Мина был безмятежным: «Тогда как насчет других мест?»

Фэн Юй Хэн быстро сообразила и протянула руку: «Возьми».

Он стал мрачным и схватил маленькую руку. Тихо фыркая, он больше не говорил.

Она отдернула руку и села на пол перед ним. Затем она принялась осматривать ноги.

«Восстановление идет хорошо. Кость должна быть полностью излечена». Она подняла голову, чтобы взглянуть на него: «Через несколько дней, когда я удаляю гипс, ты можешь попытаться немного попрактиковаться и погулять каждый день».

«Хорошо». Он кивнул, чувствуя себя немного счастливее внутри. «Когда мои ноги исцелятся, я отведу тебя на прогулку».

«Действительно?» Глаза Фэн Юй Хэн загорелись: «Смогу ли я отправиться куда угодно?»

«Ун». Он кивнул: «В любом случае, мир не настолько велик».

Она хихикнула, так как она действительно хотела сказать ему, что мир действительно очень большой. Он не ограничивался только четырьмя странами, окружающими Да Шун. Далеко, на другой стороне океана было еще больше стран. Было много людей, где люди не были похожи на людей Да Шун.

Она не могла этого сказать. Было много вещей, которые она не могла сказать. Она считалась не более чем демоном, и она не хотела, чтобы ее видели такой. В эту эпоху еще многое нужно было сделать.

«Мастер!» Внезапно Бай Зе выкрикнул. После этого крика карета внезапно остановилась.

Фэн Юй Хэн поднялась и вернулась, чтобы сесть рядом с Сюань Тянь Мином. Увидев, как занавес поднялся, Бай Зе засунул голову и сказал: «Заместитель генерала Цянь прибыл».

«Хм?» Сюань Тянь Мин был поражен, а затем объяснил Фэн Юй Хэн: «Заместитель генерала Цянь - мой заместитель в военном лагере. Обычно он не покидает лагерь, если ...»

«Если что-то не случится». Выражение лица Фэн Юй Хэн померкло. Может быть, что-то случилось в лагере?

«Впусти его».

«Да».

Бай Зе обернулся, и очень быстро мужчина средних лет забрался в карету.

Человек был ростом около двух метров, что было редкостью, наблюдаемой в эту эпоху. Он был окружен аурой смелости. Это то, к чему привыкла Фэн Юй Хэн. У него было чувство солдата, который воевал.

Человек не думал, что в карете будет девочка; однако он быстро отстранил взгляд и поприветствовал Сюань Тянь Мина, поспешно сказав: «Генерал, что-то случилось в военном лагере».

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 241**

Глава 241 – Магические рукава

Выражение лица Сюань Тянь Мина стало холодным, он сказал: «Что случилось?»

Заместитель генерала Цянь не ответил, вместо этого обратился к Фэн Юй Хэн. Сюань Тянь Мин немедленно сказал: «Это принцесса графства Джи Ан».

«Принцесса графства Джи Ан?» Этот человек был очень удивлен, услышав эту информацию: «Вы действительно графская принцесса Джи Ан?»

Фэн Юй Хэн кивнула: «Да, это я».

«Это прекрасно!» Заместитель генерала Цянь неоднократно потирал руки, так как он был одновременно озабочен и радостен: «С графской принцессой Джи Ан здесь солдаты могут быть спасены!»

Лицо Фэн Юй Хэн немедленно опустилось, так как она быстро посмотрела на Сюань Тянь Мина. Двое спросили в унисон: «Есть раненые?»

Заместитель генерала Цянь Ли опустился на колени: «Этот незначительный генерал виноват, генерал, пожалуйста, огласите наказание».

Сюань Тянь Мин холодно сказал: «Сейчас не время обсуждать наказание. Говорите четко о ситуации в первую очередь».

Только тогда Цянь Ли сказал: «Сегодня утром этот незнакомый генерал послал генерала из гор, поэтому ни один из нас не ел в лагере, что можно считать предотвращением катастрофы. Но когда этот незначительный генерал вернулся в лагерь, я заметил, что солдаты, которые только что закончили есть, рухнули на землю. Те, которые были слегка затронуты, катились по земле, а те, которые были затронуты, более сильно потеряли сознание».

«Сколько всего людей было отравлено?» Сюань Тянь Мин спросил: «Был ли схвачен человек, который сделал еду?»

Цянь Ли ответил: «Восемьдесят процентов или больше были отравлены, а тот, кто приготовил еду ... тоже был отравлен».

Люди в карете некоторое время молчали. Сюань Тянь Мин крепко сжал кулаки, его гнев вздымался. Вся карета была наполнена его гнетущей аурой.

Фэн Юй Хэн встала и подняла занавеску, сообщив Бай Зе: «Увеличьте наш темп. Мы должны спешить в лагерь».

Бай Зе услышал разговор в карете и ускорил лошадей. Даже экипаж позади них, управляемый Бан Цзоу, увеличил свою скорость.

Внутри экипажа Сюань Тянь Мин просил Цянь Ли описать подробности отравления.

Цянь Ли некоторое время размышлял, прежде чем сказать: «Когда этот незначительный генерал вернулся, я увидел группу людей на земле. Некоторые люди катились по земле, держась за животы, но некоторые потеряли сознание. Увидев эту сцену, я понял, что они были отравлены. Бросившись вперед, чтобы взглянуть, люди, которые потеряли сознание, к счастью, только упали в обморок. Они не переставали дышать, но их лица становились синими, и из их рта выходила белая пена. Их пальцы также были жесткими, и я не знаю, могут ли они выдержать, пока мы не вернемся. Солдаты, которые не были отравлены, также находятся в панике. Некоторые из них даже бросились к кухням, чтобы отомстить поварам, но обнаружили, что они также были отравлены и рухнули рядом с горшками. Из трех врачей в лагере были отравлены два человека, и один из них не понимал, что делать. Он сказал, что это яд из птицы чжэнь, и что от него нет лекарств».

Цянь Ли сказал это, глядя на Фэн Юй Хэн. Он заметил, что Фэн Юй Хэн резко вздрогнула, услышав о птице чжэнь.

Его сердце сразу же стало холодным.

Сюань Тянь Мин слегка приподнял голову, ярость наполнила его грудь, но ему негде было выпустить ее. Врачи в военном лагере были с ним на поле битвы на северо-западе. Их медицинская способность была, возможно, даже выше, чем у врачей императорского дворца. Но теперь, два из них были отравлены, и у одного не было решения. Яд из чжэнь действительно так жесток?

«Чжэнь - это птица». После долгого времени Фэн Юй Хэн слабо начала говорить: «Я изначально думала, что такая птица - всего лишь миф, но я не думала, что в этой эпохе действительно будет нечто подобное».

«Хэн Хэн». Сюань Тянь Мин повернулся, чтобы посмотреть на нее: «Ты что-нибудь можешь сделать?»

Фэн Юй Хэн не ответила, но она спросила: «Сколько людей в лагере?»

Цянь Ли сказал: «Во всем лагере тридцать тысяч».

Сюань Тянь Мин также сказал: «Это все люди, которых я вернул из битвы на северо-западе. Часть осталась там, чтобы сохранить мир. Эти тридцать тысяч вернулись со мной и создали лагерь в пригородах столицы».

«Тридцать тысяч ...» Даже Фэн Юй Хэн показала след отчаяния: «Сколько было отравлено?»

«Не менее двадцати тысяч».

Она нахмурилась: «Слишком много людей». Не говоря уже об эпохе, даже если бы это было в современной больнице 21-го века, не было бы достаточного количества больниц, чтобы внезапно разместить двадцать тысяч пациентов.

«Неужели ничего не может быть сделано?» Тон Сюань Тянь Мин был мрачным: «Хэн Хэн». Он посмотрел на Фэн Юй Хэн умоляющим взглядом.

Фэн Юй Хэн подошла и протянула руку, объяснив ему: «Есть что-то, что можно сделать, но людей слишком много. Только со мной одной, я не могу спасти их всех».

«Тогда этот скромный генерал поедет с врачами из города в военный лагерь». Цянь Ли тут же оправился, услышав, что можно что-то сделать.

Но Фэн Юй Хэн очень быстро отрезала его идею: «Нет смысла. Они не знают, как это сделать».

Сюань Тянь Мин слегка закрыл глаза. Возможно, Цянь Ли не понимал, но он мог понять немного. Фэн Юй Хэн говорит, что другие не знали, как они могли сделать что-то, что они не знали. Он когда-то наблюдал, как Фэн Юй Хэн лечит болезнь Принцессы Сян. Странными вещами и мистическими методами, которые он никогда раньше не видел.

Но сейчас…

«Пойдем сначала в лагерь, чтобы взглянуть на ситуацию». Она слабо вздохнула, когда она подтвердила свои мысли о подготовке врачей.

Два кареты быстро поспешили к военному лагерю. Когда они, наконец, начали подниматься на гору, Сюань Тянь Мин взял Фэн Юй Хэн и использовал свой цингонг, чтобы подняться вверх. Только когда они прибыли в военный лагерь, те, кто не был отравлен, вздохнули с облегчением.

Все собрались вокруг Сюань Тянь Мина, чтобы приветствовать, и один из них сказал: «Генерал, быстро посмотрите. Большое количество людей уже ... почти неспособны держаться».

Сердце Сюань Тянь Мин замерло. Не в силах ни о чем беспокоиться, он передвинул свое кресло-коляску и полетел в лагерь.

Фэн Юй Хэн последовала за ним и очень быстро увидела разрушение в военном лагере.

Так же, как сказал Цянь Ли, некоторые люди были без сознания, некоторые из них все еще слабо сознавали, но их тела скручивались. Их лица были синими, и из их рта вытекала белая пена.

Цянь Ли сказал Фэн Юй Хэн: «Ситуация намного хуже, чем когда я ушел. Я боюсь, что они не протянут, если мы задержимся».

Некоторые солдаты уже начали вытирать слезы. Чувства, родившиеся на поле битвы, были разными. Как солдаты, они могли умереть за свою страну, и их кровь окрашивала пограничную зону, но разве было не слишком досадно умирать от отравления в их собственном военном лагере?

«Подготовь для меня палатку, быстро!» Фэн Юй Хэн больше ничего не просила, поскольку она громко отдавала приказ.

Цянь Ли стал энергичным и громко сказал: «Да!» Затем он приказал своим подчиненным: «Быстро! Подготовьте палатку!»

Солдат быстро убежал, чтобы приступить к работе, но некоторым из оставшихся было любопытно. Почему Цянь Ли прислушался к словам маленького ребенка?

«Это принцесса графства Цзи Ан!» Цянь Ли, естественно, понимал, о чем думали его товарищи, поэтому он быстро развеял их сомнения: «Это, по слухам, еще более удивительно, чем божественный доктор Яо Сиань. Она также является будущей принцессой нашего генерала».

Услышав это, все солдаты стали радостными. Принцесса графства Цзи Ан стала довольно знаменитой после предыдущей зимней катастрофы. Кроме того, была известна слава божественного доктора Яо Сиань. Теперь, когда весь военный лагерь столкнулся с чрезвычайной ситуацией, все ясно поняли, что значит иметь божественного врача.

Таким образом, генерал пошел вперед и опустился на колени. С горящими слезами в глазах он сказал: «Мы просим принцессу графства спасти наших товарищей».

Когда он встал на колени, остальные тоже опустились на колени, даже Цянь Ли не стал исключением. Она слышала, как они говорили в унисон: «Мы просим принцессу графства спасти наших товарищей! Мы попросим принцессу графства спасти наших товарищей!»

Фэн Юй Хэн почувствовала, что эта ситуация была слишком шокирующей. Она была врачом в течение стольких лет, и она увидела, как пациенты встали на колени после того, как вылечили их, но это был первый раз, когда она увидела, как многие люди встают на колени и говорят то же самое.

Она подняла голову и посмотрела на Сюань Тянь Мина, но она увидела, что он тоже смотрит на нее. Их глаза встретились, и она также увидела эту просьбу в его взгляде.

Фэн Юй Хэн глубоко вздохнула и кивнула в сторону Сюань Тянь Мина. Затем она посмотрела на стоящих на коленях солдат и, наконец, громким голосом сказала: «Я сделаю все возможное!»

В это время солдат, который бежал за палаткой, вернулся. Во время бега он громко крикнул: «Палатка была подготовлена!»

Цянь Ли был первым, кто встал и спросил Фэн Юй Хэн: «Что еще нужно подготовить принцессе графства?»

Она сказала: «Призовите медицинского работника, который не был отравлен». Больше не останавливаясь, Фэн Юй Хэн шла к сердцу военного лагеря. Во время ходьбы она проверила ситуации тех, кто был отравлен.

Бай Зе толкнул Сюань Тянь Мина рядом с ней. Бан Цзоу и Хуан Цюань тоже были рядом, а Цянь Ли внимательно следил за ним.

Увидев не менее 30 человек, она сказала: «Является ли это ядом из чжэнь, нельзя определить, но токсичность яда чрезвычайно редка. Я не могу гарантировать, что все будут спасены. Я могу только сказать, что сделаю все возможное». Она сказала это, глядя на Цянь Ли: «Попросите кого-нибудь приготовить воду. Пусть солдаты, которые не были отравлены, будут ждать вне моей палатки».

«Этот слуга повинуется!» Цянь Ли быстро ответил громким голосом, затем убежал.

Фэн Юй Хэн затем посмотрела на Хуан Цюань, Бан Цзоу и Бай Зе: «Недостаточно людей, поэтому вам также нужно будет помогать».

Бай Зе кивнул: «Принцесса, не волнуйся. Мы, слуги, обязательно сделаем все возможное».

«Что я могу сделать, чтобы помочь?» Сюань Тянь Мин взяла инициативу, чтобы спросить.

Фэн Юй Хэн задумалась, потом сказала: «Помоги мне разобраться с лекарством в палатке».

Она говорила, идя к палатке. Только когда она прибыла перед пустой палаткой, она увидела там врача примерно пятидесяти лет. Увидев ее, врач неоднократно говорил: «Этот скромный приветствует принцессу графства!» Сказав это, он опустился на колени на земле.

Фэн Юй Хэн быстро помогла: «Такая ситуация. Где есть время для такой любезности. Доктор, быстро следуйте за мной в палатку. Мне нужна ваша помощь».

Неоднозначно кивая, старый доктор последовал за Фэн Юй Хэн в палатку, сказав: «Этот сдержанный ранее отправился на медицинское обследование с императорским врачом Яо, Яо Сиань. Я восхищался его мастерством».

Теперь она поняла, почему она так была тронута тем, что увидела его. Он был старым знакомым семьи Яо.

Но где ей было время поговорить о прошлом с ним. Сразу после того, как трое вошли в палатку вместе, она сказала доктору: «Я не знаю, как этот старый джентльмен решил, что это яд из чжэнь, но это не важно. Важно то, как мы лечим его. У меня действительно есть самый быстрый способ лечения, но я единственная, кто знает, как это сделать, и я не могу спасти двадцать тысяч человек. Существует еще один метод, который можно использовать для устранения этой чрезвычайной ситуации, которая должна вызвать рвоту».

«Вызывать рвоту?» Доктор кивнул, ясно понимая, что говорит Фэн Юй Хэн, но у него были свои собственные проблемы: «Этот сдержанный тоже думал об этом методе, но сделать лекарство, необходимое для вызывания рвоты, тоже хлопотно. Во-вторых, у нас нет никаких медицинских трав. Самое главное, что большинство людей уже потеряли сознание, поэтому нет способа накормить их лекарством».

Фэн Юй Хэн тихо сказала: «У меня есть лекарство, поэтому нет необходимости это делать, но мне потребуется примерно чашка чая, чтобы подготовить его. Что касается тех, кто полностью упал в обморок, все в порядке. Мы можем использовать иглы». Она не объяснила слишком много, только сказала врачу: «Сначала выходите на улицу и призывайте людей отделить тех, кто упал в обморок от тех, кто все еще может принимать лекарства. Я скоро присоединяюсь к вам».

Врач был с армией круглый год, поэтому он привык относиться к порядкам как к абсолютным. Он не задавал никаких других вопросов, а просто делал все, что ему сказала Фэн Юй Хэн. Получив приказ, он немедленно покинул палатку.

Увидев, что в палатке остался только Сюань Тянь Мин, она подошла и сказала серьезным тоном: «Сюань Тянь Мин, мне нужно, чтобы ты обещал».

Он кивнул: «Говори».

Фэн Юй Хэн глубоко вздохнула. Она приняла это решение, поэтому она сказала ему: «Через какое-то время, какими бы странными не были мои действия, не спрашивайте об этом, хорошо?»

Сюань Тянь Мин практически даже не подумал об этом, прежде чем согласиться: «Да». С ней он уже научился ничего не спрашивать: «Я знаю, что ты обязательно вытащишь из своего рукава что-то странное. Не волнуйся, я буду только смотреть и не буду спрашивать».

Фэн Юй Хэн опустила голову, рукав ... очень хорошо. Ее рукав действительно был мистическим рукавом.

Увидев, что он согласился, она больше не ждала. Поместив правую руку на левое запястье, она послала свое сознание в пространство и быстро начала копаться. Очень быстро все лекарства, вызывающие рвоту, были собраны вместе. Без какого-либо времени, чтобы снять упаковку, она просто взяла все с собой.

Сюань Тянь Мин наблюдал, как она вытаскивала кучу за кучей маленьких коробок и бутылочек из рукава. Предметы складывались, как маленькая гора, которая поднималась все выше.

Он был действительно неспособен терпеть и сказал: «Если у тебя есть способность, верни все это в свой рукав, чтобы я мог видеть».

TN: Птица Чжэнь https://en.wikipedia.org/wiki/Zhenniao

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 242**

Глава 242 – Будущая жена слишком смелая

Ее лоб был покрыт черными линиями: «Лекарства не являются безвозвратными». После того, как она сказала это, она закатила глаза: «Ты обещал, что не спросишь».

«Я не спрашивал». Он говорил так, как будто это было естественно: «Я просто выражал свои чувства. У моей жены такая способность, и у меня даже нет шансов стать счастливым. В следующий раз ты можешь вытащить мне кучу банкнот».

Сюань Тянь Мин выглядел небрежно, но Фэн Юй Хэн знала, что это просто попытка уменьшить давление ситуации.

Как генерал, солдаты под его командованием были столь же ценны, как и его жизнь. Когда две трети из них пали, как он не мог беспокоиться.

«Хорошо». Она больше не говорила и помахала Сюань Тянь Мину: «Иди сюда». Увидев, как он переместил свое кресло-коляску, она сказала: «Делай, как я, и открой все эти коробки. Собери все таблетки внутри пачек. Также разложи все таблетки внутри этих бутылок. Раздели их на группы по десять и заверни в бумагу. Через некоторое время доставьте их солдатам, которые были отравлены, и заставь их проглотить их».

Сюань Тянь Мин кивнул и тут же начал работать.

Фэн Юй Хэн долго ворошила у себя в рукаве, и Сюань Тянь Мин щелкнул языком, когда увидел, как девушка вытаскивает иглы и трубки.

Люди, которые все еще были в сознании, могли глотать лекарство, но тем, кто упал в обморок нужно только вливание. То, что Фэн Юй Хэн боялась больше всего. В конце концов, было много людей, которые упали в обморок, примерно пятнадцать тысяч. Если она должна была дать каждому из них настой, сколько времени это займет?

К счастью, ее пространство обладало способностью к самопополнению. У нее не было бы проблем с нехваткой лекарств. Она начала думать, если она пошла, чтобы научить этого старого врача, как выполнять внутримышечную инъекцию, этого было бы достаточно?

«Иди найди для меня надежных людей». У нее действительно были варианты, и она могла только попросить Сюань Тянь Мина о помощи: «Если я буду работать одна, то это замет слишком много времени. Мне нужно быстро обучить людей методу ставить эти инъекции, чтобы они могли помочь мне в этом».

Сюань Тянь Мин подумал немного, потом сказал: «Было бы лучше, если бы Хуан Цюань, Бай Зе и Бан Цзоу узнали об этом. Во-первых, они определенно надежны, а во-вторых, они, безусловно, должны быть в состоянии быстро учиться».

«Хорошо». Фэн Юй Хэн тоже так думала. Люди, с которыми она была знакома, были лучшими, и они не были бы слишком удивлены тем, что узнали.

Фэн Юй Хэн подумала об этом и снова полезла в рукав.

После этого Сюань Тянь Мин увидел что-то, что потрясло его три мировоззрения, поскольку Фэн Юй Хэн очень ловко вытащила очень большую ... попу из ее рукава!

Если бы он еще не сидел в инвалидном кресле, он бы действительно сбежал!

Он действительно хотел убить эту проклятую девушку!

«Что это такое?»

«Хе-хе!» Фэн Юй Хэн посмотрела на него и хихикнула, сказав: «Попа». Когда она это сказала, она пару раз погладила его, в результате чего Сюань Тянь Мин захотел отшлепать ее.

«Что это такое?» Ему казалось, что его жизнь переворачивается вверх ногами. Какую жену он нашел?

«Это просто попа!» Фэн Юй Хэн продолжила: «Но это подделка. Это всего лишь модель. Мне нужно использовать ее, чтобы научить Хуан Цюань и остальных, как ставить солдатам внутримышечные инъекций».

Сюань Тянь Мин не мог понять, что такое внутримышечные инъекции, но он понял другую часть: «Вы хотите сказать, что люди, находящиеся за пределами, должны вставлять иглы в это место?»

Фэн Юй Хэн кивнула: «Правильно».

Он потерял дар речи.

«Разве ты какой-то феодал?»

«Хм? Что ты сказала?» Он не понимал, что означает феодал.

Фэн Юй Хэн объяснила ему: «Я имела в виду, что твой образ мышления не может быть слишком ограниченным. Я врач, и мой долг - лечить болезни. Независимо от того, это для мужчины или женщины, разницы нет. На мой взгляд, есть только один человек, и это пациент. Когда врачи лечат пациентов, они не различают мужчин и женщин. Независимо от того, где и что болит, это все болезнь, а не человек».

Когда она заговорила, она была очень решительной, заставив Сюань Тянь Мина немного двигаться. Действительно, врачи для дочерей дворца были также мужчинами, и не было ничего неуместного, когда рождались императорские наложницы. Если это было то, что могли делать те старики, почему он не мог принять это?

Размышляя об этом, Сюань Тянь Мин больше не отказывался. Вместо этого он только посмотрел на руку, которая держала задницу, а затем невольно отвел взгляд. Он только подумал про себя, что на эту женщину нельзя смотреть нормально. Он определенно должен был все больше привыкнуть к ней.

Хуан Цюань, Бай Зе и Бан Цзой были очень быстро вызваны внутри. Фэн Юй Хэн собрала их вместе и начала быстро обучать методу проведения внутримышечной инъекции.

К счастью, внутримышечные инъекции не считались клинической медициной. Хотя их считали непрофессионалами, они были достаточно умны. Они также изучили боевые искусства, которые дали им четкое представление об анатомии человека. Это было особенно полезно, когда Фэн Юй Хэн дала им альтернативное объяснение для лучшего понимания: «Просто рассматривайте это как новый тип скрытого оружия. Я научу вас, как его использовать. После того как вы научитесь использовать его, выходите и вредите людям!»

Сюань Тянь Мин не мог продолжать слушать, увеличивая темп, с которого он открывал коробки с лекарствами. Очень быстро он открыл большую часть ящиков.

«Хэн Хэн, сколько таблеток нужно принимать каждому человеку?» Он спросил: «Я пошлю те, которые я уже открыл».

Фэн Юй Хэн даже не повернулась, чтобы ответить: «Две таблетки на человека».

Он кивнул и повернул инвалидную коляску, вытащив таблетки из палатки.

После того, как Фэн Юй Хэн снова все показала и повторила, она решила, что трое уже способны выполнять простые внутримышечные инъекции, и она, наконец, вздохнула с облегчением.

Затем она достала кучу шприцев и йода. Разделив кучу на четыре доли, она отдала каждому из них одну долю и оставила одну для себя. Затем она сказала: «Пойдем и поработаем!»

Как только эти слова были произнесены, палатка быстро распахнулась, и Сюань Тянь Мин крикнул извне: «Быстро выходите, кажется, в лекарстве что-то не то!»

Фэн Юй Хэн была шокирована и сразу сказала: «Это невозможно!» В то же время она уже выбежала наружу.

На улице был хаос, так как солдаты, выдавшие лекарство, осмотрели тех, кто получил лекарство. Они обнаружили, что те, кто не упал в обморок от яда, загадочно стали еще более отравленными после приема лекарства. Один за другим они погрузились в глубокий сон. Их лица стали еще более синими и фиолетовыми, наполняя сердца людей шоком.

«Что именно происходит?» Солдат начал плакать. Обняв одного из солдат, которые упали в обморок после приема лекарства, он закричал: «Брат! Брат, проснись!»

Все солдаты обратили свои взгляды на Фэн Юй Хэн. Хотя никто не сказал ни слова, их взгляды были явно заполнены подозрением.

Фэн Юй Хэн также была смущена. Все, что она им дала, - это лекарства, вызывающие рвоту, и как их симптомы отравления стали более серьезными?

Она опустилась на колени и проверила пульс солдата.

Ошибок не было, их симптомы ухудшились. Она могла убедиться, что с ее лекарством определенно не было проблем, а это означало, что проблема заключалась в том, что солдаты давали лекарство или ...

Внезапно она обратила свое внимание на миску чистой воды. «Проблема с водой». Она потянулась и схватила миску, поднесла ее к носу. Понюхав ее, она была еще более уверена: «Это отравленная вода».

Цянь Ли был поражен, а затем сразу вспомнил: «Правильно! Даже человек, производящий еду, был отравлен, а это означает, что именно он использовал яд. Должно быть, это был колодец, который был отравлен».

Солдаты внезапно осознали. Но, конечно, принцесса графства Джи Ан пришла, чтобы спасти их, поэтому как она могла навредить им. Проблема была с водой, которая использовалась для приема лекарства.

Фэн Юй Хэн подняла голову и посмотрела в небо. Так же, как все задавались вопросом, на что она смотрит, она потянулась к солдату: «Передай мне лук».

Солдат был на мгновение ошеломлен, но он все же снял лук и отдал его Фэн Юй Хэн.

Затем они увидели, как она растянула тетиву и нацелилась в небо. Не слишком сильно прицелившись, она внезапно отпустила стрелу.

В мгновение ока, белый голубь упал с неба. Стрела пронзила его крыло, но не повредила тело.

Сюань Тянь Мин сразу понял ее мысли и внезапно поднялся в воздух прямо перед тем, как голубь упал на землю. Захватив белого голубя в руке, он не позволил птице умереть от удара с землей.

Фэн Юй Хэн держала в руках миску с водой, а Сюань Тянь Мин помещал белого голубя в воду. Голубь сделал два глотка, прежде чем его тело внезапно посинело. Сразу после этого его голова наклонилась, и он умер.

Каждый, кто видел это, вздрогнул. Это была проблема с водой.

Цянь Ли сжал кулаки, когда он задыхался от гнева: «В военном лагере есть шесть колодцев. Могут ли они все быть отравлены?»

«Должно быть, это так». Фэн Юй Хэн кивнула: «Не нужно было, чтобы тот, кто совершил этот поступок, рискнул. Поскольку они приняли меры, они должны были отравить все шесть колодцев». Она больше не дождалась и сказала Хуан Цюань и остальным: «Быстро начните инъекции». В то же время она приказала Цянь Ли: «Принесите воду из реки. По дороге сюда я увидела реку вдоль горной тропы. Вода в реке циркулирует, поэтому проблем не будет. Принесите речную воду и продолжайте давать лекарства тем, кто может глотать. Это лекарство вызывает рвоту, и то же самое в иглах. Как только оно будет использовано, рвота должна быстро возникать как реакция. Найдите некоторых людей, чтобы позаботиться об очистке». Она отдавала приказы, начиная работу.

Таким образом, солдаты увидели сцену, которая была «невыносимой для взгляда», поскольку принцесса Джи Ан заставляла всех снимать свои брюки.

Однако Сюань Тянь Мин не имел никакой реакции. Вместо этого он сотрудничал с Фэн Юй Хэн и начал приказывать своим подчиненным: «Вы, ребята, половина из вас позаботятся о тех, кто получил инъекции. Другая половина поможет снять брюки».

Увидев, что иглу нужно впрыснуть в задницу, они поняли и выполнили все, что нужно.

Но даже если было много людей, которые помогли, группа из четырех человек Фэн Юй Хэн постепенно почувствовала, что их тела устали.

Это было десять тысяч человек. Ей казалось, что она больше не сможет подняться.

Шприцы необходимо было выбросить после использования. У нее не было способа избежать слишком большого количества людей, поэтому она могла только окружить Хуан Цюань и ее группу, поскольку она вытащила еще больше шприцев из своего пространства.

Хуан Цюань терпела и не спрашивала, а Бан Цзоу только ухмыльнулся. Бай Зе, однако, закатил глаза и сказал: «Я уже знал, что ты странная с того времени в горах на северо-западе».

После каждой инъекции и после приема каждой пилюли солдат начало рвать, а другие солдаты начали все очищать. Медленно, запах в военном лагере стал ужасным. Фэн Юй Хэн не смогла выдержать и решила вытащить медицинскую маску, чтобы закрыть ее лицо. Четыре человека продолжали ставить инъекции до середины ночи. Бан Цзоу так устал, что больше не мог поднять руки, но они, наконец, закончили ставить последнюю инъекцию.

Четверо упали на землю, так как они так устали, что больше не могли двигаться.

Сюань Тянь Мин поднял ее с любовью, в то время как Цянь Ли также привел солдат, которые поддерживали остальных трех. Он изначально хотел дать ей отдохнуть, но Фэн Юй Хэн сказала: «Инъекция содержала апоморфин, но она только вызывает рвоту. У нее нет возможности очистить яд». Она наклонилась к инвалидной коляске Сюань Тянь Мина и беспомощно сказала: «На самом деле лучшим способом является прочистка желудка. Я бы могла это сделать для десяти человек, но двадцать тысяч или более, даже если бы я умерла от истощения, я бы не смогла сделать это для двадцати тысяч человек. Даже если бы я смогла, солдаты не смогли бы так долго ждать».

В это время старый доктор тоже подошел, и Фэн Юй Хэн помахала ему рукой. Когда он подошел к ней, она сказала: «Сэр, это не яд птицы чжэнь».

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 243**

Глава 243 – Неожиданное признание

«Это не так?» Старый доктор был ошеломлен: «Но этот скромный практикует медицину в течение многих лет, и у этих людей очень похожие симптомы с теми, кто был отравлен чжэнь!»

Фэн Юй Хэн криво усмехнулась: «Чжэнь - это редко встречающаяся птица. Раньше я слышала об этом только по слухам, но никогда ее не видела. Что касается яда чжэнь, это нечто большее, чем слухи, переданные другими. Что такое яд, и кто может сказать наверняка? Более того, если данные верны, то яд из чжэнь чрезвычайно ядовитый, поэтому как он может оставить нам столько времени, чтобы спасти их. Как только человек соприкоснется с ним, он умрет».

Старик тоже начал обдумывать это. Подумав, он пришел к пониманию. Так называемый яд из чжэнь действительно был чем-то вроде слуха. Он прожил полжизни, но он никогда не видел, чтобы кто-нибудь вытаскивал из ящика бутылку яда.

Но его все-таки озадачило: «Если это был не яд чжэнь, то что это было?»

Фэн Юй Хэн покачала головой: «Я тоже не знаю. Я не слишком хорошо разбираюсь в ядах». Даже если бы она тщательно их изучила, что она могла сделать? Когда людям древней эпохи было скучно, они радостно играли с этими вещами. Большую часть времени они смешивали разные яды вместе. Некоторые из растений, которые использовались, больше не существовали в более поздние эпохи. Как она могла понять их всех. «Но неважно, что это, потому что я знаю только несколько способов борьбы с ядом».

Она более или менее пришла в себя, поэтому она спустилась с Сюань Тянь Мина, затем приказала Цянь Ли: «Приведите некоторых людей, чтобы я могла их осмотреть. Там могут быть некоторые люди, которые были сильнее отравлены и не просыпались даже после рвоты. Приведите этих людей ко входу в мою палатку».

«Да». Цянь Ли подчинился и оставил группу людей.

Доктор спросил Фэн Юй Хэн: «А как насчет других? Этого хватит им?»

Фэн Юй Хэн покачала головой: «Просто этого недостаточно, чтобы очистить оставшийся яд. Через некоторое время я подготовлю еще одно лекарство. Вы, ребята, должны пойти за речной водой. Только после приема лекарства мы можем чувствовать себя спокойно. Все, что останется, - это наблюдение. Как только кто-то снова заболеет, приходите и найдите меня».

Закончив говорить, она толкнула Сюань Тянь Мина в свою палатку. Затем последовала группа из трех человек Хуан Цюань. Испытав в этот раз внутримышечные инъекции, они уже думали, что они являются незаменимыми помощниками Фэн Юй Хэн. Даже Бан Цзоу очень интересовался использованием этого нового скрытого оружия.

Вернувшись в палатку, она снова взяла вещи из рукава.

Сюань Тянь Мин приказал другим троим развернуться, так как Фэн Юй Хэн достала еще больше вещей, чем раньше. Кроме того, она продолжала тянуть все, пока они почти не утонули в коробках с лекарствами. Только тогда она остановилась.

В аптеке было так много лекарств. Беспомощно глядя на кучу лекарств, она знала, что этого определенно не хватит на двадцать тысяч солдат. К счастью, как только солдат проглотил лекарство, аптека автоматически пополнила его. Пока она постоянно посылает их, все будет хорошо.

Но ... Фэн Юй Хэн почувствовала, что пара глаз под золотой маской Сюань Тянь Мина рассматривала ее как своего рода монстра. Не говоря уже о древних людях, даже если бы она сделала это перед людьми с 21-го века, они относились бы к ней как к маленькой белой лабораторной мыши, верно?

Все восхищались сумкой Дареэмона, но если бы Дараэмон действительно внезапно появился, действительно ли он мог бы мирно сосуществовать со всеми, как в аниме?

«Не задумывайтесь о мелочах». Сюань Тянь Мин мог видеть рассеянность на лице девушки. Он мог догадаться, о чем она думает: «Ты спасла всех солдат из лагеря, так что ты их благодетель. Ты также мой благодетель. Хэн Хэн, ты будешь жить со мной всю жизнь. Независимо от того, кем ты являешься, я хочу тебя».

Она задохнулась от волнения и опустила голову. Спрятав голову за коробками, она не хотела, чтобы он видел, как ее глаза слегка покраснели.

К счастью, Бан Цзоу сказал своевременно: «Ты готова?»

Только тогда Фэн Юй Хэн что-то сказала: «Всё сделано, все готово». Увидев, как трое повернулись, она сказала: «Вы, ребята, пойдете и раздадите эти лекарства. Каждому человеку нужно принимать две таблетки с водой. После того, как вы их раздадите, вернитесь сюда еще раз».

Каждый из троих взял кучу и отправился раздавать лекарства. Фэн Юй Хэн долго ждала. Оценивая, что большое количество людей уже принимало лекарства, она продолжала вытаскивать из рукава больше.

И в это время солдаты, которые были более серьезно отравлены, были выложены в ряд за пределами палатки. Когда она вышла, чтобы взглянуть, она снова почувствовала, как ее голова раздувается.

После вызванной рвоты от внутримышечной инъекции еще было несколько сотен солдат, которые не проснулись. Этого было достаточно, чтобы вызвать головную боль для всех.

Она ничего не могла сделать. Она могла только позаботиться о том, чтобы лично сделать вливания для этих солдат. Что касается вливаний, то они были товарами, специально используемыми для борьбы с различными заболеваниями, взятыми у военных. Даже если это был 21-й век, такое лекарство не продавали всем, а использовалось только военными.

После уборки беспорядка они работали до полудня на следующий день. Теперь, когда все солдаты проснулись, Фэн Юй Хэн посоветовала Цянь Ли давать солдатам лекарство один раз каждые два часа, и каждый раз им нужно давать две таблетки. Это будет продолжаться до тех пор, пока они полностью не восстановятся.

Сюань Тянь Мин также приказал всем позавтракать рядом с рекой, где можно было использовать речную воду. Шесть колодцев в лагере были запечатаны и больше не использовались.

Наконец, в состоянии отдохнуть, Фэн Юй Хэн проспала в течение двух дней и двух ночей. Она также страдала от диких снов за эти два дня и две ночи. Ее сон смешался с эпохами в армии в 21 веке и в военном лагере в Да Шун. Некоторое время она мечтала о маленькой квартире, которую она купила, а затем об открытой и скрытой борьбе в поместье Фэн.

Именно так она спала в оцепенении. Когда она проснулась, ей показалось, что что-то слегка прислонилось к области между ее бровями.

Она открыла глаза и увидела Сюань Тянь Мина, сидящего рядом с ее кроватью, неоднократно массируя область между бровями.

Увидев, как она проснулась, Сюань Тянь Мин улыбнулся: «Если бы ты продолжала спать, я бы вызвал врача, чтобы осмотреть тебя».

Фэн Юй Хэн спросила его в изумлении: «Что ты делаешь?»

Он сказал: «Я видел, что ты плохо спала из-за каких-то снов, и твои брови были напряжены. Я просто хотел облегчить эту напряженность. Но я точно не знаю, что тебе снилось. Я сидел здесь два часа, но все равно ничего хорошего не было».

Она немного запаниковала. Этот человек сидел здесь, чтобы массировать область между ее бровей, и он делал это в течение двух часов?

«Ты глупый?» Она фыркнула, затем села: «Состояние сна человека не может быть изменено внешними факторами. Даже если ты массируешь мне брови, мой кошмар не пройдет».

«Тогда какой у тебя был кошмар?» Он хотел понять суть дела.

Фэн Юй Хэн была слегка поражена, а затем быстро вспомнила, как она была на вертолете прямо перед тем, как она проснулась. Он неустанно летал, и она вдруг услышала звонкий звук. Прежде чем она смогла найти источник звука, произошел взрыв, который нельзя было защитить.

«Это был грязный сон, и я ничего не могу вспомнить». Она солгала. Взрыв вертолета в ее предыдущей жизни был для нее психологической нагрузкой. Этот лязгающий звук был явно от взрыва, но какой человек хотел вызвать ее смерть? Кто именно так ее ненавидел?

Были некоторые вещи, о которых она не хотела думать, потому что она знала, что даже если она обнаружит правду, она больше не сможет вернуться. Так как это было так, было бы лучше не знать врага.

«Вставай и поешь». Сюань Тянь Мин прямо вытащил ее с кровати и поднял: «Ты спала два дня и две ночи. Даже сидя здесь, я слышал, как твой живот урчит».

Она хихикнула и обняла его за шею, когда она смотрела прямо на цветок фиолетового лотоса перед ее глазами. Ей понравилось, как бы она ни смотрела на нее. Покачиваясь, она подняла свой мизинец и просунула его через отверстие в маске. Точно так же, как он мягко массировал ее лоб, она также прижалась к этому лотосу, так как некоторые слова вырвались из ее губ «Сюань Тянь Мин, ты мне нравишься».

Из ниоткуда она призналась.

Сюань Тянь Мин все еще держал эту девушку в руках, и они были очень близки. Он чувствовал, как ее тело нагревается, и она чувствовала его сердцебиение.

Она сказала: «Сюань Тянь Мин, ты мне нравишься. С тех пор, как я увидела тебя в первый раз, я пришла к тебе. В то время мне не на кого было полагаться, и ты дал мне 20 монет из серебра. Опираясь на эти 20 таэлей, я вернулась в столицу. Прежде чем я даже вошла в столицу, я снова увидел тебя. Скажи мне, может быть, мы были выбраны судьбой?»

Он также сказал: «Фэн Юй Хэн, я тоже тебя люблю. С тех пор, как я увидел тебя в первый раз, я пришел к тебе. В то время я был в тяжелой ситуации, и ты дала мне лекарство. Опираясь на эту бутылку лекарства, чтобы подавить боль, я сбежал с этой горы и вернулся в столицу. Прежде чем я даже вошел в столицу, я снова увидел тебя. Скажи, может быть, мы предназначены друг другу судьбой?»

Она засмеялась, и он тоже засмеялся. Только после того, как Хуан Цюань мягко кашлянула снаружи, они неохотно разошлись.

Хуан Цюань вошла с едой, а Бай Зе принес воду. Сюань Тянь Мин ущипнул ее щеки: «Встань и поешь немного. Солдаты все еще ждут тебя».

«Ждут меня?» Фэн Юй Хэн была озадачена: «Почему они ждут меня? Прошло два дня и две ночи. Невозможно, чтобы им не стало лучше».

Она верила в лекарство, которое она предоставляла. Как правило, симптомы будут постепенно рассеиваться через 24 часа, поэтому у них не было причин для того, чтобы они все еще не выздоравливали.

«Нехорошо, я выйду и посмотрю сначала». Сказав это, она встала с постели, чтобы надеть ботинки, но ее остановила Хуан Цюань.

«Моя дорогая молодая мисс! Солдаты чувствовали себя хорошо в течение долгого времени. Они просто ждут вас и хотят поблагодарить вас за вашу милость».

Бай Зе также сказал: «Когда мы вошли, Цянь Ли уже собрал их вместе. Они просто ждут, когда вы выйдете после того, как закончите есть».

Фэн Юй Хэн была немного смущена, дергая за рукав Сюань Тянь Мина: «Нет необходимости в этом, верно? Я врач. Лечение болезней и спасение людей - мой долг!»

Сюань Тянь Мин беспомощно сказал: «Ты всегда говоришь, что ты врач, но кто именно присвоил тебе звание врача? Ты, очевидно, просто благородная молодая мисс. Когда ты стала врачом? Быстро умойся и поешь. Ты спасла жизни всех солдат в лагере. Не только они, даже я должен сказать спасибо».

Фэн Юй Хэн неоднократно махала руками: «Нет необходимости в этом. Если мы будем все время благодарить друг друга, то мы только отдалимся».

«Хорошо». Он кивнул: «Тогда я этого не скажу. Я позволю им самим сказать».

Она больше не спорила, когда она встала с постели и позволила Хуан Цюань позаботиться о том, чтобы умыть ее. Она не спеша поела и затем толкнула Сюань Тянь Мина и вышла из палатки в первую очередь.

Неожиданно она была поражена, так как все тридцать тысяч солдат стояли равномерно перед ней. Каждый из них с благодарностью смотрел на нее.

Цянь Ли был впереди. Сделав шаг вперед, он прибыл перед Фэн Юй Хэн и громко сказал: «Принцесса графства Джи Ан похожа на переродившегося Хуа Туо, спасая солдат моего военного лагеря. Этот слуга благодарит принцессу графства за милость спасения их жизней!»

После этого он упал на землю с поклоном перед Фэн Юй Хэн.

В это же мгновение тридцать тысяч солдат позади него также опустились на колени на земле. Это зрелище заставило прекрасные волосы Фэн Юй Хэн встать дыбом.

Такой шок был беспрецедентным. Начиная с ее предыдущей жизни, она никогда не испытывала ничего подобного раньше. Фэн Юй Хэн внезапно поняла, почему все хотят стать Императором, особенно когда тридцать тысяч человек приветствовали ее.

«Принцесса графства Джи Ан - это реинкарнация Хуа Туо, этот слуга благодарит принцессу графства за милость спасения моей жизни! Спасибо принцессе графства Джи Ан за милость спасения моей жизни!»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 244**

Глава 244 – Пять тестов

Это было лучшее ощущение!

Голоса тридцати тысяч солдат эхом отдавались через долину и долгое время задерживались.

Даже для Фэн Юй Хэн, столкнувшись с такой ситуацией, не могла не почувствовать, что у нее также кипит кровь. Обернув маленькую ручку вокруг больших рук Сюань Тянь Мина, ее хватка стала все теснее и крепче.

Когда Сюань Тянь Мин взял ее за руку, духовная сила была передана ей, наконец, позволив Фэн Юй Хэн постепенно успокоиться.

Только после того, как раздался последний крик, она мысленно оправилась. Она быстро продвинулась вперед и помогла Цянь Ли встать, прежде чем поднять голос и сказать тридцати тысячам солдат: «Товарищи! Поднимитесь!» В одно мгновение ей показалось, что она вернулась в армию в 21 веке. Вспомнив своих товарищей, они могли полагаться друг на друга, чтобы защитить свою жизнь.

Увидев, что все солдаты встали, она продолжила: «Вам не нужно благодарить меня. Для публики вы являетесь храбрыми воинами, которые защищают свои семьи и свою страну, вы также защищаете жителей Да Шун. В частном порядке вы подчиненные его Высочества принца Юй, и он должен быть моим будущим мужем. Что до меня, то я врач, поэтому лечение болезней и спасение жизней - это то, что я должна делать».

Фэн Юй Хэн все еще была молода, она не была достаточно сильной. Такой сильный крик заставил ее сорвать голосовые связки.

Не было ничего, что она могла бы сделать, но все еще было очень много того, что она хотела сказать. Но если она продолжала кричать так, она не могла справиться с этим. До тридцати тысяч человек, даже если она разорвала голосовые связки, люди в хвосте не могли ее вообще услышать.

Она огляделась и заметила маленькую сумку справа от нее примерно в одном метре. Она направилась прямо к ней.

Подходя, она положила правую руку на левое запястье и обыскала ее в своем пространстве. Вскоре она обнаружила мегафон в нижнем ящике своего шкафа.

Она использовала его только один раз. После этого он больше не появлялся. Она всегда была сторонницей того, чтобы позволить медицине говорить за себя, поскольку специальные лекарства, которые она принимала от военных, позволяли аптеке неуклонно расти.

Она никогда не думала, что мегафон будет использоваться после того, как она прибудет в древний мир.

Она встала на мешочек с грязью, затем обернулась. Все видели, что она держит в руках что-то странное.

Фэн Юй Хэн поднесла мегафон ко рту и вдруг сказала: «Мои товарищи».

Эти два слова заставляли тридцать тысяч солдат дрожать от шока. Они не могли понять, почему голос принцессы Джи Ан внезапно стал таким громким. Это было похоже на слуховую внутреннюю энергию легендарного мастера боевых искусств. Даже если бы такой мастер говорил шепотом, они все равно могли бы слышать его.

На самом деле Фэн Юй Хэн также испугалась. Она никогда не думала, что звук мегафона будет таким громким, и он был во много раз громче, чем она ожидала.

Посмотрев вновь на вещь в ее руках, она увидела несколько переключателей на ручке мегафона.

Очень хорошо! Мегафон, ты побеждаешь.

Но это было прекрасно. Независимо от того, что было сказано, здесь было тридцать тысяч человек. Если бы он не был слишком громким, люди сзади все равно не могли бы ее услышать.

Чувствуя удовлетворение, она подсознательно подняла свой голос: «Когда мы встретились с заместителем генерала Цянь, его Высочество принц Юй и я уже направлялись в лагерь, и цель прихода состояла в том, чтобы выбрать группу людей и сформировать нашу собственную группу божественных стрелков из лука. Эта группа будет лично возглавляема мной, чтобы вы не были в невыгодном положении в сражении с Цянь Чжоу».

Как только она сказала это, тридцать тысяч солдат посмотрели друг на друга, у каждого из них был вид замешательства. Это невероятно озадачило Фэн Юй Хэн.

«Есть ли какие-то возражения?» Ее голос был холодным, как это было, когда она была в армии во время своей предыдущей жизни.

Услышав ее просьбу, Цянь Ли сделал шаг вперед и сказал: «Этот слуга знает, что принцесса графства получила лук Хоу Йи, который дает вам право помогать армии. Добавляя, как принцесса графства только что спасла нас от смерти, мы не должны беспокоить вас; однако у военных есть свои правила, особенно наша северо-западная армия. С тех пор, как эта армия была сформирована, была создана традиция».

«О?» Услышав, что он сказал это, Фэн Юй Хэн заинтересовалась: «Заместитель генерала Цянь, расскажите мне об этом. Какая это традиция?»

Цянь Ли сказал: «Эта традиция, независимо от того, кто хочет вести, обучать или работать с армией, должен пройти пять испытаний и передать их всем, чтобы их узнали солдаты».

Глаза Фэн Юй Хэн загорелись, и она внезапно почувствовала, что такая деятельность особенно стимулирует. В то же время это означало, что эта северо-западная армия была очень строга с их правилами. Как самодисциплина, так и дисциплина вообще были вещами, которые нельзя было изменить. Такими солдатами было бы легче управлять в будущем.

«Хорошо!» Она торжественно кивнула: «Я выполню эти пять тестов! Могу я спросить заместителя генерала Цянь, что это за пять тестов?»

Услышав, что Фэн Юй Хэн сказала, что она выполнит пять тестов, солдаты обрадовались и начали шептаться. Были даже те, кто начал хлопать и хвалить ее.

Они были солдатами Сюань Тянь Мина, поэтому они, естественно, поняли характер Сюань Тянь Мина. Они никогда не видели, чтобы этот девятый принц относился к любой женщине так хорошо за все свои годы, но он вдруг обещал женитьбу и даже проявил большую доброту ко второй молодой мисс семьи Фэн.

Они уже тайно начали гадать, чем вторая молодая мисс семьи Фэн должна была привлечь сердце девятого принца. Только после зимней катастрофы, когда жители столицы начали говорить о графской принцессе Джи Ан и о том, как она была бодхисаттвой, спасая людей от крайних страданий, у них сложилось впечатление о будущей жене их генерала.

Теперь Фэн Юй Хэн приняла меры и спасла более двадцати тысяч жизней. По правде говоря, в их глазах статус Фэн Юй Хэн был уже несравнимо высоким. Но военные правила не могли быть нарушены, и даже традиции северо-западной армии не могли быть изменены ни для одного человека. Не говоря уже о Фэн Юй Хэн, даже Сюань Тянь Мин участвовал в пяти тестах, когда ему было присвоено звание генерала. Кроме того, когда он проводил пять испытаний, он столкнулся с двумястами тысячами солдат Северо-Запада.

Цянь Ли сказал Фэн Юй Хэн: «Пять тестов разделены на верховую езду, стрельбу из лука, боевые действия, тактику и сострадание. Принцесса графства должна начинать с верховой езды и проходить тесты по одному за раз».

«Хорошо». Фэн Юй Хэн держала мегафон, поэтому ее ответ распространился через всю долину. Стоя на мешке, ее маленькая фигура почему-то заставила всех почувствовать, что она была очень доблестной. Неважно, кто это был, все хотели посмотреть на нее немного дольше.

Увидев, что она согласилась, Цянь Ли ничего не сказал и немедленно приказал солдатам уйти.

Фэн Юй Хэн ушла с мешка с грязью, она вернула мегафон обратно в свое пространство. Улыбаясь, она шагнула к Сюань Тянь Мину.

Придя к нему, она услышала, как он сказал: «Пять испытаний северо-западной армии не так-то просто пройти. В свое время мне пришлось потратить много энергии».

Она подняла бровь: «Так как ты знаешь, что их непросто пройти, почему ты не высказался за меня?»

Сюань Тянь Мин схватил ее за руку и сказал: «Потому что я считаю, что моя Хэн Хэн определенно сможет их пройти. Как могла бы отказаться официальная принцесса, избранная мной, Сюань Тянь Мином».

Первоначально он хотел сказать это в качестве поддержки, но когда Фэн Юй Хэн услышала это, это имело другое значение. Она посмотрела на него умными глазами и очень неловко спросила его: «Официальная принцесса? Сюань Тянь Мин, я хотела спросить тебя много раз, почему ты всегда подчеркиваешь, что я твоя официальная принцесса? Может быть, ты все еще планируешь взять несколько наложниц?»

Сюань Тянь Мин был ошеломлен и неосознанно сказал: «Как это могло быть. Я никогда не думал о любой другой женщине». Но он начал обдумывать про себя, обычно, когда у принца было несколько принцесс и наложниц, это не было чем-то странным, не так ли?

Фэн Юй Хэн наклонилась и схватила подлокотники инвалидной коляски и серьезно сказала: «Я никогда не говорила об этом. Сегодня об этом не говорится. Сюань Тянь Мин, я скажу тебе, что я могу наслаждаться процветанием и терпеть бедность. Я буду радостно пить и тонуть, я не боюсь быть пропитанной кровью поля битвы. Но я не могу согласиться поделиться моим мужчиной! Независимо от того телом или умом, я не могу принять третьего человека в нашем мире».

В эту эру и для такого рода мужского Да Шун, Фэн Юй Хэн дала Сюань Тянь Мину совершенно новый образ мыслей. Это также показало ему совершенно новый образ жизни. Хотя он никогда не собирался брать другую женщину, но он думал об этом и о женщине, которая говорила, что это разные вещи.

Он не мог испугаться. Только когда взгляд Фэн Юй Хэн становился все более и более жестоким, он нахмурился и поднял обе руки, чтобы удержать ее лицо, произнося одно слово за раз: «Я, Сюань Тянь Мин, скажу это еще раз. Эта жизнь твоя, Фэн Юй Хэн, одна. Даже если я стану Императором, тебе разрешат войти в шесть дворцов».

«Хорошо!» Ее ожесточенный взгляд сразу же исчез, так как ее холодное лицо стало красным со слабым румянцем. «Сюань Тянь Мин, это было то, что ты сказал. Как человек, твои слова должны нести вес. Ты абсолютно не должен брать свои слова обратно».

«Не волнуйся». Эти два слова были его обещанием.

В это время солдат подбежал и сказал: «Сообщая генералу и графской принцессе, тест на верховую езду на буровой площадке уже подготовлен. Пожалуйста, подойдите».

«Мы пойдем дальше». Фэн Юй Хэн улыбнулась и толкнула инвалидное кресло. Прогуливаясь, она сказала: «Я еще не знаю, что это за тест на верховую езду. Он основан на катании на лошади?»

Солдат улыбнулся и покачал головой: «Езда на лошади - основная часть, но это не просто катание на лошади. Принцесса графства узнает об этом».

Конечно, это было не просто катание на лошади. Когда группа Фэн Юй Хэн прибыла на буровую площадку, они увидели, что большая буровая площадка была заполнена препятствиями, как будто это был какой-то массив. Были большие груды камней, а в некоторых местах было разбросано военное оружие. Были также места, где на земле были брошены всевозможные случайные предметы. Среди предметов были шлемы, копья и даже чашки чая.

Это казалось беспорядочным, но при тщательном осмотре все еще существовал четкий метод распределения. Когда она присмотрелась, Фэн Юй Хэн не могла не похвалить людей, которые создали этот рассеянный звездный массив.

Рассеянный звездный массив был способом организации солдат, и он использовался, чтобы дезориентировать врага. Использование рассеянных объектов, чтобы препятствовать прямой видимости, вызовет беспорядок среди врага.

Но она никогда не думала, что этот массив будет использоваться как метод оценки генералов. Это действительно .... было слишком внушительным.

У ее лица было голодное выражение, когда она посмотрела на Цянь Ли: «Заместитель генерала Цянь, вы хотите, чтобы я прорвалась через рассеянный звездный массив на лошади?»

Увидев, что она смогла признать это с первого взгляда, он неоднократно кивнул Фэн Юй Хэн. Цянь Ли также улыбнулся и сказал: «Конечно, графская принцесса мудра. Предположительно, прорыв не составит труда».

Фэн Юй Хэн ничего не сказала. Она только шла вперед и смотрела на ... старую лошадь, которая была подготовлена. Она не могла не рассмеяться вслух: «У старых лошадей уже плохое зрение, но мне нужно кататься по массиву, который был сделан для того, чтобы дезориентировать врага. Представьте, что вы можете подумать об этом методе».

Группа солдат опустила голову, так как их лица покраснели от того, что она сказала.

Но она просто говорила это. Как только она это сказала, она вскочила в воздух и запрыгнула на лошадь.

Слабая старая лошадь уже не могла переносить вес взрослого мужчины, но тело Фэн Юй Хэн было маленьким и легким. Ее посадка ничуть не повлияла на лошадь.

Она оглянулась на Сюань Тянь Мина и улыбнулась. Затем она взяла плеть от ближайшего солдата и отправилась в путь. Старая лошадь задрожала и начала бежать прямо к рассеянному звездному массиву.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 245**

Глава 245 – Старшая сестра покажет тебе что-то хорошее

Скача на лошади, Фэн Юй Хэн услышала, как Цянь Ли громко сказал сзади: «Начните тест. Прорвись через массив в течение 24 часов!»

Пока он говорил, солдат на его стороне вставил в землю бамбуковый столб в качестве солнечных часов.

Во время езды на лошади Фэн Юй Хэн начала на глаз высчитывать расстояние до центра массива.

Такого рода эксцентричный массив не существовал в более поздние эпохи, но эти вещи появились в книгах, которые она иногда покупала у уличных торговцев. В то время она была заинтересована этим, поэтому часто искала новые книги. Прочитав, она заметила, что массивы внутри были действительно изысканными. Впоследствии она тренировала такие препятствия с высокопоставленным офицером вооруженных сил. Вместе они проводили упражнения с этими массивами, и они обнаружили, что результатов было довольно много.

Она никогда не думала, что эти знания пригодятся ей, чтобы прорваться через массив сегодня.

Наблюдая за тем, как Фэн Юй Хэн точно избегает всех широких открытых областей внутри массива, солдаты не могли не хвалить ее. На лошадь с плохим зрением и плохими ногами, она все еще могла двигаться так аккуратно и мудро. У этой графской принцессы Джи Ан было очень хорошее понимание рассеянного звездного массива.

Люди начали спокойно обсуждать: «Генерал не должен был тайно показывать это препятствие принцессе графства, верно?»

Другой человек согласился: «Возможно. В конце концов, она - будущая принцесса Юй. Независимо от этого, генерал должен позаботиться о ней».

Когда все больше людей стали говорить такие вещи, эти слова пробивались в уши Сюань Тянь Мина, заставляя его внезапно использовать свою внутреннюю энергию, чтобы спокойно сказать: «Характер этого принца добр. Что касается рассеянного звездного массива и пяти тестов, я никогда не говорил ни слова графской принцессе Джи Ан».

Эти слова заставили солдат испытать шок!

Он не говорил об этом? Он не говорил об этом, но принцесса графства действительно могла перемещаться без ошибок? Принцесса графства Джи Ан фактически смогла раскрыть факты о том, что заместитель генерала Цянь не заметил?

Правильно, Фэн Юй Хэн не только избежала проблем в массиве, изредка она даже поднимала разбросанные там предметы и откидывала их в сторону.

Вначале солдаты не понимали, что это значит, но они внезапно заметили, как глаза Цянь Ли стали шире. На его лице появилось полное недоверие.

Один из них не мог перестать удивляться и спросил его: «Заместитель генерала, что происходит?»

Он услышал голос Цянь Ли: «Как это могло быть? Как такое могло произойти?»

«Что именно случилось?» Солдат просто почувствовал, что действия Фэн Юй Хэн были странными, но он не мог их понять.

Но Цянь Ли понял, когда он указал на массив и сказал с удивлением: «Я изучал этот рассеянный звездный массив в течение семи лет, но я мог только сделать это так. Но места ... места, куда принцесса графства переместила вещи на самом деле точки массива, еще не открытые людьми этого мира!»

Эти слова потрясли солдат, поскольку они действительно хотели поклоняться Фэн Юй Хэн.

Рассеянный звездный массив был массивом, наиболее часто используемым северо-западной армией. С Цянь Ли, заметившим это много лет назад, он изучал и улучшал его в течение семи лет, и он, наконец, смог развернуть войска в этом массиве на поле битвы. Они считали, что даже если кто-то сможет прорваться через массив, им нужно будет потратить много времени. Например, когда Сюань Тянь Мин был назначен руководить армией за два года до этого, ему все еще нужно было полные 12 часов, чтобы прорваться через этот рассеянный звездный массив. Но они не думали, что принцесса графства Джи Ан может достичь центра массива меньше, чем за пять минут.

Мало того, что солдаты были в шоке. Хуан Цюань, Бай Зе, Бан Цзоу и даже Сюань Тянь Мин не могли не смотреть широко раскрытыми глазами. В ожидании, все вздохнули, наблюдая, как фигура проворно движется по массиву.

Глаза Бай Зе почти выпали из его глазниц, когда он крепко держал руку Хуан Цюань и неоднократно говорил: «Раньше я знал только, что у нее хорошие медицинские способности, но в чем она еще хороша?»

Хуан Цюань также была ошеломлена увиденным, так как она даже не заметила боли в ее запястье. Вместо этого она просто кивнула: «Воинская способность молодой мисс также довольно удивительна, но это первый раз, когда я увидела, как она пробирается через массив».

Тем не менее, Бан Цзоу ухмыльнулся: «Убийство за деньги научит ее этому».

Угол губ Сюань Тянь Мина дрогнул. Когда ее жена убивала за деньги? Он вспомнил, что этот скрытый охранник был довольно солидным человеком. Следуя за ним, он слышал только то, о чем должен слышать слуга. Почему, после того, как он перешел к Фэн Юй Хэн, он стал ... Как эта проклятая девушка описала Бан Цзоу?

Он вспомнил слова Фэн Юй Хэн ... глупый, но забавный. Правильно, эта девушка сказала, что Бан Цзоу был тем, кто был глупым, но забавным.

Однако он никогда не понимал, что она имела в виду. Но теперь он более или менее понял.

Конечно, он был глупым, но забавным!

Сюань Тянь Мин вздохнул, но его взгляд никогда не покидал Фэн Юй Хэн.

Солдаты были в шоке, его слуги были в шоке, и он тоже был потрясен.

Вначале эта маленькая девочка удивила его своими медицинскими способностями. Сразу после этого она показала необычные способности в стрельбе из лука. Теперь она показала умения в верховой езде и преодолении звездного массива?

Этот тест был на верховую езду, но на самом деле это было не такое простое испытание. Знание массивов было поистине ключевым. Фэн Юй Хэн удалось не только прорваться через массив на старой лошади, но она также помогла Цянь Ли сделать улучшения в массиве, пройдя тест.

Сюань Тянь Мин некоторое время смотрел, но не мог не сказать: «Цянь Ли, если графская принцесса не тратила время на изменение массива и только сосредоточилась на прорыве массива, в это время она уже закончила бы его, правильно?»

Несмотря на холодные температуры, Цянь Ли все же вытер немного пота. Он быстро ответил: «Генерал прав. Этот разбросанный звездный массив ... в руках принцессы графства похож ... на ... игрушку, с которой можно поиграть».

Пфф!

Некоторые из солдат не смогли выдержать и рассмеялись. Но когда они подумали об этом, Цянь Ли был прав. Массив, который они рассматривали в качестве своего ребенка. Когда враги попадали в массив, они становились безумными и сдавались, но в руках Фэн Юй Хэн казалось, что она играла.

Была и старая лошадь. Взрослые мужчины даже не смели кататься, опасаясь, что они сокрушат ее до смерти, но под контролем Фэн Юй Хэн старая лошадь была похожа на хорошего жеребенка. Казалось, что старость прошла, вместо этого она выглядела очень оживленной. Она поворачивалась и извивалась, и время от времени она перепрыгивала через препятствия. Были даже времена, когда Фэн Юй Хэн наклонялась, чтобы что-то поднять с земли, все еще находясь на лошади, но лошадь все равно смогла ее поддержать.

После завершения этого теста массив был не только пробит, но и улучшен. Ее проворство на лошади также заставило тридцать тысяч солдат хвалить ее.

Когда Фэн Юй Хэн выбралась из массива, солнечные часы показывали только две четверти часа.

Цянь Ли привел зрителей, чтобы встретить ее, поклонившись и сказав в унисон: «Большое спасибо принцессе графства за грацию совершенствования массива!»

Лицо Фэн Юй Хэн было хладнокровным, и она не запыхалась. Она передала лошадь человеку, который пришел за ней. Только тогда она сказала: «Точки, которые я только что добавила к массиву, запомнили ли вы их?»

Цянь Ли сказал: «Этот слуга запомнил их».

«Ун». Фэн Юй Хэн кивнула и сказала: «Это были не просто изменения в массиве. Была также цель, стоящая за числом шагов, которые я предприняла в начале. Кроме того, этот рассеянный звездный массив не ограничивается только этим. Количество точек в массиве не ограничено тем, что я только что добавила. Позднее я опишу метод для улучшения массива, чтобы обсудить это с вами».

Услышав, что она сказала, офицеры обрадовались и сказали в унисон: «Большое спасибо принцессе графства за грацию совершенствования массива!»

Она улыбнулась и посмотрела на Цянь Ли: «Не говорите об улучшении массива. Пока, скажите мне, я прошла первый тест?»

«Конечно!» Цянь Ли громко сказал: «Графская принцесса занимает первое место в прохождении массива. Что касается верховой езды ... графская принцесса заняла второе место».

Фэн Юй Хэн подняла бровь, второе?

Затем она вспомнила Сюань Тянь Мина и не могла не посмотреть на него.

Она увидела, что он улыбается и закрывает рот. Зимнее солнце, отраженное от его золотой маски, было ослепительно красивым.

Она знала, что если бы ноги Сюань Тянь Мина были здоровы, никто не мог бы сравниться с ним в поездке на лошадях. Причина, по которой она смогла достичь второго места, заключалась в том, что она использовала множество трюков. В своей предыдущей жизни она узнала несколько великолепных трюков из клуба верховой езды, и она неожиданно выставила их напоказ. Это расширило взгляды древних людей. Однако они не знали, что, если она действительно хочет выйти на поле битвы, ей нужно будет практиковаться еще больше.

«Проиграть тебе не стыдно», - тихо произнесла Фэн Юй Хэн. Сюань Тянь Мин точно понял, что она имела в виду, и не могла не улыбнуться еще больше.

Цянь Ли наблюдал, как они выражают свои чувства и не хотел их прерывать, но он все равно должен был прервать их и спросить: «Неужели графская принцесса хочет отдохнуть сначала четверть часа до начала второго теста?»

«Не нужно». Она повернулась, чтобы ответить: «Начнем немедленно».

«Хорошо». Цянь Ли сделал пару шагов назад и жестом предложил ей пойти дальше: «Принцесса графства, пожалуйста, следуйте за этим слугой».

Полигон для стрельбы из лука был в этом направлении, и все солдаты следовали за ними. Солдат, который прибыл раньше, уже приготовил лук.

Цянь Ли сказал: «Слуги давно слышали, что стрельба из лука графской принцессы впечатляет, но у нас никогда не было возможности лично засвидетельствовать способность, показанную принцессой графства во дворце. Следующий тест - стрельба из лука, так что принцесса графства, пожалуйста, покажите прием с тройной стрелой».

«О?» Фэн Юй Хэн была ошеломлена: «Вы, ребята, хотите увидеть тройную стрелу?»

Все солдаты стали ощущать ожидание, услышав упоминание о тройной стреле. Они услышали упоминание о том, как принцесса графства Джи Ан показала удар тройной стрелы на дворцовом банкете. Мало того, что она победила молодую мисс семьи Бу, она заработала лук Хоу Йи, одно из сокровищ Да Шун. С этого момента тройная стрельба стала новой вершиной стрельбы из лука. После того, как солдаты услышали, как Сюань Тянь Мин описал это, они практиковали этот прием бесчисленное количество раз сами по себе, но им это не удавалось.

«Графская принцесса, пожалуйста, позвольте нам взглянуть!» Солдат не мог не попросить, и другие сразу же согласились.

Некоторое время Фэн Юй Хэн чувствовала, что вся долина повторяет те же три слова, тройная стрела.

Но она больше не хотела использовать что-то такое, чтобы обмануть людей!

Они увидели, как она шепнула несколько слов в ухо Хуан Цюань, прежде чем Хуан Цюань ушла. Только тогда она повернулась к Цянь Ли и покачала головой, громко говоря: «Тройная стрела, эта графская принцесса не будет давать повторных выступлений».

«Тогда ...» - испугался Цянь Ли. Неужели они не смогут увидеть впечатляющую стрельбу из лука?

«Я слышала, что команда божественных стрелков из лука Цянь Чжоу на северной границе способна стрелять стрелами, выслеживающими цель?»

Цянь Ли был потрясен и сразу сказал: «Принцесса графства права. Команда божественных стрелков из лука Цянь Чжоу способна стрелять стрелами, которые будут следовать за целью и сами меняют направление. После выстрела стрела похожа на змею. Даже если человек сворачивает, стрела фактически сможет поворачиваться с целью. Это действительно ... действительно странно и ненормально».

Вспоминая божественную команду стрелков из лука Цянь Чжоу, все солдаты отреагировали, содрогнувшись. Мало того, что они понесли потери от божественных лучников из Цянь Чжоу на поле битвы, даже ноги Сюань Тянь Мина были ранены ими. Даже сейчас ему все равно пришлось опираться на кресло-коляску. В сердцах северо-западной армии это был ядовитый шип, который нельзя было удалить.

Они были полны решимости отомстить; Тем не менее, лучники Да Шун были, к сожалению, намного хуже.

В действительности, когда они услышали, что будущая официальная принцесса принца Юй была экспертом в стрельбе из лука, репутация Фэн Юй Хэн уже выросла среди солдат. Пять тестов сегодня были не более чем формальностью. Этот второй тест был тем, что они действительно ценили.

Но Фэн Юй Хэн сказала, что она не покажет трюк с тройной стрелой. Вместо этого она заговорила о стреле Цянь Чжоу, отслеживающей свою цель. Может быть ...

Ожидание внезапно наполнило глаза солдат, так как все смотрели на Фэн Юй Хэн. Все испытывали волнение, и Сюань Тянь Мин не был исключением.

В это время Хуан Цюань вернулась к солдатам. Они увидели, как она приносит что-то Фэн Юй Хэн, и взгляд каждого был сильно привлечен этим предметом.

Лук Хоу Йи!

Это было сокровище Да Шун, лук Хоу Йи!

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 246**

Глава 246 – Замужняя пара влюблена

Все это время к луку Хоу Йи относились как к мифическому существу.

Перед тем, как он был дан Фэн Юй Хэн, люди только слышали, что у Да Шун был этот лук. В то время, когда основатель страны лично выходил на поле битвы, он использовал его, чтобы выстрелить одной стрелой, и это помогло создать страну Да Шун.

Но после этого лук Хоу Йи был спрятан, и он никогда не появлялся снова.

Люди более поздних поколений слышали о нем, но они никогда этого не видели. Постепенно они почувствовали, что это просто красивая легенда. Никто не был уверен, существовал ли лук вообще.

Только после того, как нынешний Император отдал его второй молодой мисс Фэн Юй Хэн, люди наконец поняли, что лук Хоу Йи был действительно реальным.

Теперь Фэн Юй Хэн держала лук Хоу Йи и стояла перед группой солдат. Те солдаты, которые в своих сердцах выгравировали военные правила, знали, что тот, кто обладал луком Хоу Йи, независимо мужчина это или женщина, мог войти и покинуть военный лагерь в Да Шун, и они могли бы помочь генералу отдавать приказы трем армиям чтобы помочь сохранить мир!

Солдаты почувствовали, как по всему телу вспыхнули мурашки.

Принцесса графства Джи Ан!

Официальная принцесса Юй!

Дочь первой жены премьера!

Тот, у кого есть феникс-шпилька!

Тот, у кого есть лук Хоу Йи!

Солдаты не знали, как они должны относиться к молодой девушке, стоящей перед ними. Более того, она также была благодетелем, который спас их жизни.

Цянь Ли первым поклонился в сторону лука Хоу Йи. Прежде чем он смог подняться, он услышал, как Фэн Юй Хэн взяла эту странную вещь, которая могла усилить ее голос, поскольку она громко сказала: «Я определенно научу вас выполнять тройную стрельбу в более позднее время. Сегодня, для испытания стрельбы из лука, эта принцесса графства позволит вам увидеть, что такое истинная стрела слежения!»

Солдаты, которые уже были в полном ожидании, сразу же стали волноваться.

Стрела, способная отслеживать цель заставила их понести бесчисленные потери, но графская принцесса Джи Ан фактически знала, как это сделать?

Взгляд Сюань Тянь Мина стал мрачным, когда он вспомнил ту ночь, когда его атаковали в горах на северо-западе, когда стрелы летели прямо к нему. Казалось, что стрелы только увеличивались в количестве, когда преследовали его. Он не мог уклониться от него, и не мог избежать этого. Две ноги, которые только что были исправлены, были проколоты, оставив две дыры.

Бай Зе и он разделяли эту скорбь, и он тоже сжал оба кулака. Внезапное чувство ожидания заполнило его сердце. Если Фэн Юй Хэн действительно знала о том, как выполнить такую стрельбу из лука, значит, это не означает, что его высочество может отомстить?

«Кто-нибудь хочет быть мишенью?» Внезапно Фэн Юй Хэн сказала такое.

Солдаты были ошеломлены, но сразу поняли. Стрелка для слежения нуждалась в цели перед ней для демонстрации, и эта цель не могла быть животным, поскольку ум животного был слишком простым. Животное могло только убегать и не могло думать о том, чтобы уклоняться.

Эти солдаты были все храбрыми людьми. Когда они узнали, что северо-западная армия должна была увидеть демонстрацию стрелы слежения, никто из них даже не думал о собственной жизни. Услышав, как Фэн Юй Хэн упомянула об этом, все они подняли руки.

Фэн Юй Хэн тайком кивнула и была очень довольна этим результатом. Это было требование стать солдатом. Они должны иметь самоотверженный менталитет в любой момент времени. Только так можно стать великим.

Цянь Ли спросил ее: «Сколько целей требует принцесса графства?»

Фэн Юй Хэн сказала: «Более трех, меньше десяти».

Цянь Ли был поражен: «В одно и то же время?»

«Да, в одно и то же время!»

Услышав, что она сказала это, никто не смог сдержать дыхания. Они сражались против группы божественных стрелков из лука Цянь Чжоу. Хотя их стрельба из лука была мистической, они видели, как они стреляли одновременно двумя стрелами слежения. Теперь принцесса графства Джи Ан хотела преследовать 3-10 человек одновременно?

Все стали взволнованными, потому что это означало, что стрельба из лука принцессы Джи Ан превосходила стрельбу из лука Цянь Чжоу! Если они все смогут узнать это, то что стоит жизнь нескольких людей?

Таким образом, Цянь Ли столкнулся с тридцатью тысячами солдат, не зная, кого выбрать.

Фэн Юй Хэн, однако, было все равно, она протянула руку и выбрала десять самых близких к ней людей в первом ряду: «Как насчет них!»

Десять человек были поражены, а затем сделали большой шаг, и никто из них не боялся смерти.

Они услышали, как Фэн Юй Хэн сказала: «Пожертвовав своей жизнью за страну, я восхищаюсь вами».

Десять солдат ответили в унисон: «Спасибо принцессе графства за похвалу!»

Фэн Юй Хэн кивнула: «Не волнуйтесь. Я только сказала, что мне нужны цели, но я не буду просить о ваших жизнях. Заместитель генерала Цянь, пожалуйста, подготовьте этим товарищам десять больших картофелин и копья. Вам просто нужно будет нести копья и бегать. Эта принцесса графства обещает защитить вашу жизнь».

Цянь Ли обрадовался и приказал людям сделать это.

Очень быстро десять копий с картофелем, прикрепленным к ним, были отданы солдатам.

Они еще не оправились от приятного удивления, когда смогли сохранить свою жизнь и оказать услугу стране, но они услышали, как Фэн Юй Хэн сказала: «Сначала убегите на сотню шагов, прежде чем разойтись. Помните, копье должно быть над вашими головами».

«Этот слуга повинуется!» Десять человек ответили в унисон, затем начали бежать.

Фэн Юй Хэн взяла стрелы от Хуан Цюань, а затем связала их вместе. Затем она поместила этот пучок на лук Хоу Йи.

Цянь Ли испугался, так как он слышал, что лук Хоу Йи весил почти 200 джинов. Это было то, что многие взрослые не могли даже поднять, но маленькое тело принцессы графства Джи Ан действительно смогло полностью поднять его, и она собиралась стрелять на большие расстояния?

Он чувствовал, что его представления о боевых искусствах вот-вот перевернуться. В оцепенении он наблюдал, как Фэн Юй Хэн растягивает тетиву и прицеливается. Солдаты впереди уже отошли на необходимое расстояние и начали рассеиваться.

Внезапно стрелы в руке Фэн Юй Хэн полетели.

Когда десять стрел полетели, они издали один быстрый звук; однако, пролетев несколько метров, раздался звук разъединения. Некоторые были медленнее, а некоторые были быстрее. Некоторые были легче, а некоторые были тяжелее. Стрелы больше не летели в одном направлении, казалось, как будто у них были глаза, помогающие им преследовать рассеянных солдат.

Бегущие солдаты повернулись, чтобы взглянуть, и все они широко раскрыли рот, когда они почувствовали, как их руки начали дрожать.

Стрелы были похожи на змей, у которых, казалось, были крылья, когда они гонялись и кружили по копьям.

Тридцать тысяч солдат смотрели широко раскрытыми глазами, совершенно не желая поверить в спектакль, который они видели. Они смотрели, как стрелы протыкают картофель с такой силой, что солдаты не могут продолжать держать свои копья. Как только стрелы ударили, солдаты могли только позволить копьям упасть на землю.

После того, как все десять стрел поразили их картофель без каких-либо недостатков, площадка внезапно заполнилась громким возгласом. Этот звук долгое время эхом отдавался в долине, не рассеиваясь.

В тот самый момент Фэн Юй Хэн уже была похожа на богиню, которая спустилась с небес для этих солдат. Она знала медицину и спасала жизни. Она могла ездить на лошадях и пробивать массивы. Она также могла поражать цели на 100 шагов. Для нее не было ничего невозможного. Ничто не мешало людям провозглашать ее как вершину совершенства.

Цянь Ли любезно посмотрел на нее и сказал в изумлении: «Графская принцесса, пожалуйста, научи нас стрельбе из лука!»

Фэн Юй Хэн, однако, поклонилась Хуан Цюань и громко сказала: «Третий тест!»

Цянь Ли успокоил свои эмоции, так как он очень хотел сказать ей, что нет необходимости в третьем тесте. Ни один из следующих тестов не потребовался. Только основываясь на ее стрельбе из лука, они узнали ее.

Но это были еще военные правила и традиции северо-западной армии. Он не мог их сломать, и он не имел права разорвать их.

Таким образом, он кивнул и сказал: «Третий тест - это боевой тест!» Но после того, как он сказал это, ему больше нечего было сказать. Перевернувшись, он оглянулся на группу людей. Кто из них мог сражаться с молодой девушкой? Она была даже довольно маленькой девочкой.

Увидев, как все солдаты опускают головы, Фэн Юй Хэн стала несчастной. Вы дискриминируете меня?

Она решила просто повернуть голову: «Сюань Тянь Мин, как насчет того, чтобы ты сражался со мной!»

Цянь Ли это услышал и почувствовал, что это разумно! Таким образом, он быстро помог и сказал: «Правильно, верно. Лучше всего вам соревноваться с принцессой графства».

Сюань Тянь Мин посмотрел на Фэн Юй Хэн и засмеялся: «Ты не можешь победить меня».

«Я знаю». Она говорила правдиво: «Но постановка спектакля должна быть прекрасной. Я принимаю тест, и вы не можете просто сидеть там. Вам нужно немного помочь. Только так мы можем раскрыть наши .... как его снова называли?»

Сюань Тянь Мин очень естественно последовал за ней: «Любовь между супружеской парой».

«Кто женат на тебе!» Она стала несчастной: «Я до сих пор не вышла за тебя замуж! Это должна быть взаимная любовь!»

Солдаты все засмеялись и продолжили волнение. «Это любовь между супружеской парой! Это действительно любовь между супружеской парой!»

Эти двое не были несчастны, так как они продолжали улыбаться.

Внезапно Сюань Тянь Мин шлепнул свое кресло-коляску и взлетел в воздух, он летел к Фэн Юй Хэн.

Фэн Юй Хэн поспешно отступила, достигнув центра площадки всего за несколько шагов. В то же время она подняла голос и повторила старую фразу: «Вы не можете использовать цин гонг!»

Солдаты отложили в сторону свои шутки и посмотрели в сторону площадки. Это не могло не беспокоить Фэн Юй Хэн.

Боевые способности Сюань Тянь Мина были известны всем, но способности Фэн Юй Хэн никому не показывались. Даже если ноги Сюань Тянь Мин были ранены, и он сидел в инвалидном кресле, нормальный человек все еще не мог даже приблизиться к нему.

К счастью, двое не сражались в полную силу. Вместо этого, под руководством Сюань Тянь Мина, Фэн Юй Хэн продемонстрировала методы, которые она узнала в армии из ее предыдущей жизни.

Солдаты смотрели в оцепенении. Военные способности графской принцессы Джи Ан были слишком уникальными. Это было то, чего они никогда раньше не видели. Кроме того, даже если это было против такого эксперта, как Сюань Тянь Мин, когда он не использовал цинг гонг, она смогла сражаться на одном уровне с ним.

Только тогда они поняли, что их прежние опасения были бесполезны. О принцессе Джи Ан не нужно было беспокоиться. У нее были глубокие знания, и она была непредсказуемой!

Эти двое сражались менее часа, прежде чем, наконец, остановились.

Не было никаких изменений в лице Сюань Тянь Мина, но Фэн Юй Хэн немного запыхалась, ее лицо было ярко-красное.

Аплодисменты снова взревели среди войск.

Цянь Ли взволнованно отправился вперед и отдал честь двум, сказав: «Принцесса графства прошла боевое испытание».

Фэн Юй Хэн кивнула: «Что было следующим испытанием снова?»

Цянь Ли ответил: «Боевая тактика».

«Боевая тактика?» Она наклонила голову и некоторое время размышляла: «Теперь, когда мы не на поле битвы, как это будет проверено? Чтение военных книг? Военные книги прошлых эпох разделены на разные темы, такие как боевая тактика, военная стратегия, военные формирования, военные системы, подготовка, оружие, защита города, военная география. Кого вы хотите протестировать это? Или вы хотите, чтобы я прочла все искусство войны Солнца Цзы, военное искусство Солнца Бун, Вузи, Шесть секретных учений, Вэй Ляози, Методы Симы, Тайбай Иньцзин, Ху Цянь Цзин, Цзисяо Синьшу, или Лианбинг Шицзи, одна из тех десяти больших военных учебных книг?» Фэн Юй Хэн сказала это, загибая свои пальцы: «Если вы хотите, чтобы я их выучила, я могу; однако для их прочтения потребуется много дней. Слишком много».

«Не нужно, не нужно!» Слова Фэн Юй Хэн заставили Цянь Ли ошеломиться. После того, как он, достойный заместитель генерала северо-западной армии, встретился с Фэн Юй Хэн, ему казалось, что он идиот. Он явно разбирался в тактиках, но почему после того, как он услышал эту принцессу графства, он почувствовал, что ничего не знает?

Что она имела в виду под большими военными учебными книгами? Странные названия книг, которые она сказала, что это были? Почему он не понял ни слова о том, что она сказала?

Но даже если он не понял, Цянь Ли знал, что Фэн Юй Хэн уже превзошла уровень многих взрослых в тактике боя. Этот тест, основанный на названиях книг, которые она перечислила, считался завершенным.

«Принцесса графства прошла тест». Он вытер пот и сказал: «Естественно, нет необходимости читать военные книги, потому что принцесса графства назвала книги, о которых этот простой генерал даже не слышал».

Пометка: Фэн Юй Хэн перечислила настоящие китайские военные книги.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 247**

Глава 247 – Разноцветный трон невесты

«Вы не слышали о них?» Фэн Юй Хэн была поражена, затем подумала об этом. Период времени, в котором существовал Да Шун, не должен отличаться от предыдущей жизни, но прогрессия истории была иной, в том числе исторические данные и важные исторические события. «Все нормально. Я принесу эти военные книги позже, чтобы вы могли изучить их».

«Этот слуга благодарит принцессу графства за грандиозную милость». Цянь Ли просто почувствовал, что с тех пор, как Фэн Юй Хэн вошла в военный лагерь, все, что она делала, было благосклонностью, которая принесла им удачу. Он не мог не смотреть на Сюань Тянь Мина и чувствовать, что удача его генерала слишком хороша, что он на самом деле нашел такую впечатляющую жену. Неудивительно, что девятый принц, которого никогда не трогали женщины, так заинтересовался ей. Независимо от того, кто это был, все они были бы заинтересованы этой девушкой.

«Тогда как насчет пятого теста?» Фэн Юй Хэн спросила его: «Как пройти пятый тест?»

Цянь Ли беспомощно улыбнулся: «Принцесса графства, пятый тест - это необходимость выяснить, есть ли у вас сострадательное сердце. Но принцесса графства уже проявила большое сострадание, спасая солдат всей армии. Естественно, этот тест пройден».

«О?» Она подняла бровь: «Вы хотите сказать, что я уже прошла все пять тестов?»

«Действительно, принцесса графства прошла их все». После этого он опустился на колени и громко сказал: «Этот слуга приветствует принцессу графства! Если графская принцесса, пожалуйста, помогите нам дать инструкцию!

Тридцать тысяч солдат позади него также опустились на колени и сказали в унисон: «Этот слуга приветствует принцессу графства! Графская принцесса, пожалуйста, дайте нам приказ!»

Чувство восхищения снова накрыло ее, но Фэн Юй Хэн фактически немного привыкла к этому. Больше не обращая внимания на солдат, она обернулась и посмотрела на Сюань Тянь Мина. Отбросив ее прежнюю доблестную ауру, она внезапно показала детскую улыбку и громко сказала: «Сюань Тянь Мин! Я прошла тесты! Хахаха!»

Смех ребенка становился все громче и звучал как сказка долины. Где эта доблесть, которую она проявила раньше. Солдаты немного испугались, как будто все, что они видели, было сном. В этом сне была принцесса графства, которая была способна на все, но когда они проснулись от этого сна, все, что стояло перед ними, было восхитительной второй молодой мисс семьи Фэн.

Пройдя все пять тестов, она стала вторым командиром для тридцати тысяч солдат северо-западной армии. Помимо Сюань Тянь Мина, эти люди последовали за ней, поскольку они надеялись узнать у нее некоторые навыки.

Фэн Юй Хэн провела три дня и выбрала четыре тысячи солдат из тридцати тысяч, чтобы сформировать отдельную армию, назвав ее армией Божественного Намерения.

Солдаты Армии Божественного Намерения были разделены на две меньшие группы, одна для божественной стрельбы из лука, а другая была поддержкой.

Божественная группа стрельбы из лука сосредоточилась на стрельбе из лука, а группа поддержки сосредоточилась на развертывании войск.

С тех пор армия Божественного Наследия стала личной армией Фэн Юй Хэн, и она лично руководила их обучением. Используя методы XXI века для обучения спецназа, четыре тысячи солдат были обучены, чтобы стать такими же сильными, как железо.

Она оставалась с армией целый месяц. В течение этого месяца она тренировала божественную группу стрелков из лука в дневное время, а ночью она обучала группу поддержки военной стратегии. Часто она была так занята в течение дня, что она только спала четыре часа, а иногда даже не спала.

У нее не было книг о военной стратегии в ее пространстве, поэтому она просто решила написать свою собственную. Практически все ее время отдыха использовалось для написания этих книг. Только когда ее глаза были ярко-красными, Хуан Цюань остановила ее: «Молодая мисс, если вы продолжите так, этот слуга расскажет об этом Его Высочеству. Я лично попрошу его позаботиться о вас».

Фэн Юй Хэн была беспомощной и могла только послушаться ее.

Сюань Тянь Мин не проводил с ней слишком много времени в этот период. Были бы даже времена, когда они не видели друг друга много дней подряд, несмотря на то, что оба были в военном лагере. Она обучала своих солдат, а он заботился о своих делах.

Она знала, что с тех пор, как шесть колодцев в военном лагере были отравлены, этот вопрос не покидал Сюань Тянь Мина. Если бы этот вопрос не был полностью исследован, солдаты не смогли бы успокоиться.

Но часто в разгаре ночи, когда она могла отдохнуть, она ясно чувствовала, что кто-то сидел у ее кровати. У этого человека был знакомый запах канифоли, и когда его палец мягко гладил ее лицо, это давало ей знакомое нежное чувство.

Она знала, что он пришел, но она не хотела открывать глаза. Во-первых, потому что она слишком устала, а во-вторых, она хотела наслаждаться этой редкой тишиной.

Наконец, на 30-й день после того, как Фэн Юй Хэн прибыла в военный лагерь, Сюань Тянь Мин отправилась на поиски ее во время обеда.

Оба обедали вместе в палатке, ни один человек не сказал ни слова.

В конце концов, Фэн Юй Хэн не могла продолжать есть. Опустив миску и палочки для еды, она посмотрела на него и сказала: «Говори, что это?»

Сюань Тянь Мин также положил свою миску и палочки для еды, он спокойно спросил ее: «Поешь немного больше, давай поговорим после того, как мы закончим есть, хорошо?»

Она покачала головой: «Я ненавижу эту атмосферу больше всего, поэтому я не могу спокойно есть».

Он вздохнул и взял ее руки, произнося одно слово за раз: «Это не слишком большой вопрос. Вчера я получил сообщение о том, что зимняя катастрофа на Севере уже решена. Несколько дней назад твой отец уже начал возвращаться в столицу. Через полмесяца будет новый год. Думая об этом, он должен вернуться к тому времени».

«О». Она опустила голову и только сказала, ох, прежде чем замолчать.

Сюань Тянь Мин продолжал: «Как только Фэн Цзинь Юань вернется, независимо от того, будет ли это суд, столица или поместье Фэн, грядут изменения, поэтому вы должны обратить внимание».

«О». Она все еще держала голову, не говоря ни слова.

Сюань Тянь Мин продолжал говорить в хорошем настроении: «Это почти новый год. Несколько дней назад я приготовил для тебя новый набор одежды. В новом году тебе будет 13, поэтому мне нужно подготовить еще несколько наборов красивых украшений. Сегодня утром я приготовил для тебя набор аметистовых аксессуаров, набор белых нефритовых аксессуаров и набор аксессуаров из кварца. Когда вы вернетесь в столицу, я отправлю их в поместье».

«О ...» Она, наконец, подняла голову, чтобы посмотреть на него, ее лицо стало печальным: «Просто скажи, что ты хочешь выгнуть меня прямо сейчас».

Он засмеялся: «Что ты имеешь в виду? Это новый год. Через некоторое время мне также нужно будет вернуться. Ты являешься достойной принцессой графства Джи Ан и учителем моей северо-западной армии. Почему ты внезапно начала действовать, как ребенок?»

Фэн Юй Хэн ответила очень правдиво: «Я всего лишь ребенок. Мне всего 13».

«Прекрасно, прекрасно, хорошо, ты маленький ребенок». Он действительно действовал так, как будто он ухаживал за маленьким ребенком, когда он встал и прижал ее к себе.

Ноги Сюань Тянь Мин уже были способны справиться с хождением. Хотя он не мог ходить очень неуклонно, он уже начал свою устойчивую реабилитацию.

Фэн Юй Хэн почувствовала редкое спокойствие. Она протянула маленькую руку и обняла его за талию, чувствуя себя особенно непринужденно.

«Сюань Тянь Мин». Она позвала его: «Знаешь ли ты? В тот день, когда я лечила твои ноги, я сказала себе, что, если я смогу вылечить тебя, я буду сопровождать тебя в путешествии по миру. Если бы я не смогла тебя вылечить, тогда я была бы твоей тростью».

«Глупая девочка». Он мягко похлопал ее: «С тобой здесь, как ее нельзя вылечить».

Она чувствовала некую горечь в сердце, поскольку она не говорила ему, что если бы у нее не было аптеки в ее пространстве, и если бы у этой аптеки не было секретной операционной комнаты, его ноги, безусловно, не могли бы вылечиться на основе медицинских инструментов доступный в эту эпоху. Несмотря на то, что она выполняла операцию, операция длилась девять часов.

«Я не хочу уходить». Фэн Юй Хэн сказала правдиво: «Мне нравится военный лагерь. Мне не нравится семья Фэн». Раньше она все время жила в поместье, вот и все. Теперь, когда она провела месяц в военном лагере, чувство ее предыдущей жизни было восстановлено. Не говоря уже о знании, как она могла уйти. Более того ... «Более того, ты здесь. Даже если мы не встречаемся, я знаю, что ты рядом. Когда я зову, ты появляешься в любое время и в любом месте. Сюань Тянь Мин, ты не знаешь, насколько хорошо это чувство, и ты не знаешь, с какими людьми я встречаюсь в поместье Фэн. Отец, бабушка, сестры, все они двуличные. Когда они встречаются с другими, они приветствуют их с улыбкой, но эти улыбки скрывают скрытые кинжалы. Если я перестану обращать внимание, на меня погрузится кинжал. Хотя я не умру, я буду кровоточить в течение многих дней. Сюань Тянь Мин, как долго еще ждать до 15 лет? Когда мне исполнится 15 лет, я могу выйти за тебя, верно?»

Он еще крепче обнял девушку за талию: «Да, после того, как тебе исполнится 15 лет, я покажусь на высокой лошади с разноцветным свадебным троном. Отправляясь из своего Южного дворца, я направлюсь прямо в павильон Тонг Шэн. Когда я приеду, ты будешь ждать меня у входа, в короне феникса и вышитой шляпой. Я лично провожу тебя до свадебного трона».

«Да». Она фыркнула и энергично кивнула, но она все же дала ему объяснение с медицинской точки зрения: «Собственно, жениться в 15 лет нехорошо. Хотя мой ход мысли более зрелый, чем у других девушек, мне будет всего 15 лет. Мое тело не сформируется, особенно мои репродуктивные органы и область таза. По правде говоря, полное развитие достигается только после 23. Не только ранний брак, но и ранние дети, это не хорошо для тела. Это также плохо для развития плода».

Лоб Хуан Тянь Мина был покрыт черными линиями из того, что он слышал. Что это было?

«Тогда ты хочешь сказать ...» Черт возьми, она не должна говорить, что она будет ждать до 23, чтобы жениться, не так ли?

«Я хочу сказать ... ун, 15 нормально. Я врач, поэтому у меня есть понимание моего тела».

«.... Тогда зачем ты тратишь свое дыхание! Быстро собери свои вещи. Завтра ты вернешься домой».

Фэн Юй Хэн подняла голову, чтобы посмотреть на него: «После нового года я могу вернуться».

«Ун». Он кивнул: «Конечно, тебе нужно вернуться. Вы инструктор северо-западной армии. Твоя армия Божественного Наследия все еще здесь. В последнее время эти четыре тысячи солдат даже не осмеливаются слушать то, что я говорю, но они будут слушать все, что ты говоришь. Фэн Юй Хэн, ты абсолютно обязана выполнять свою работу!»

«Я повинуюсь!» Наконец она улыбнулась. С этой улыбкой Сюань Тянь Мин наконец успокоился. «Тогда я подготовлю все военные книги дома. Когда я вернусь, я смогу раздать их солдатам». Она задумалась, говоря: «Есть много вещей, которые нужно сделать. Я все еще хочу создать специальные стрелы. Подожди, чтобы я сама это сделала. В более позднее время найдите кого-нибудь, чтобы он мог мне помочь. Мне также нужно подготовить различные специальные лекарства. Один будет ядом, примененным к стрелам, а другой будет использоваться солдатами, поэтому они найдут их легкими в использовании. Кроме того, молодые медсестры, которых я обучила в Сяо Чжоу, мне нужно будет вернуть несколько назад в столицу и продолжить обучение еще нескольких. В будущем они будут жить в военном лагере в случае чрезвычайной ситуации».

Она считала эти вопросы, полностью игнорируя Сюань Тянь Мина.

Сюань Тянь Мин смотрел на нее и беспомощно криво улыбался. Для женщины было не очень полезно сосредоточиться на карьере! Почему он почувствовал, что эта проклятая девушка, похоже, чувствует себя счастливее, ведя бойцов в бой, чем с ним? Фэн Цзинь Юань действительно знал, как растить дочерей.

Независимо от того, как неохотно, Фэн Юй Хэн все же села в карету на следующее утро, чтобы вернуться в столицу.

За прошедший месяц две группы армии Божественного Наследия добились небольших успехов в стрельбе из лука. Хотя они все еще далеки от своих стандартов, эти люди, которых она выбрала, были очень выдающимися. Они также были очень умны, поэтому они очень быстро научились. Независимо от того, была ли это стрельба из лука или боевая тактика, они поняли основные положения. Все, что осталось, - это улучшение понимания и обучения».

Фэн Юй Хэн доверяла, что ее армия Божественного Наследия сможет преподнести миру сюрприз в течение полугода.

«В конце года большинство солдат также должны вернуться домой на новый год. Юная мисс, возвращающаяся в столицу, права». Хуан Цюань заметила, что она был не самом лучшем расположи духа: «Кроме того, его Высочеству нужно будет снова вернуться в столицу через несколько дней».

Она кивнула, но ничего не сказала.

Военный лагерь напомнил ей прошлые чувства. Исходя из ее предыдущей жизни, это действительно напомнило Фэн Юй Хэн о ее жизни.

Наконец, карета остановилась у ворот усадьбы Фэн, и Хуан Цюань спросила ее: «Пойдем ли мы сначала в поместье Фэн или мы вернемся в павильон Тонг Шэн?»

Фэн Юй Хэн задумалась, потом встала и вышла из кареты, сказав: «Пойдем в поместье Фэн. Все должно быть хорошо».

Они вышли из кареты, и Бан Цзоу передал поводья одному из слуг семьи Фэн. Надев свою бамбуковую шляпу, он исчез в мгновение ока.

Фэн Юй Хэн стояла с Хуан Цюань перед воротами усадьбы Фэн. Глядя на сцену, происходящую во дворе, она не могла не любоваться «Атмосфера изменилась!»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 248**

Глава 248 – Пока кота нет, мыши начинают играть

Атмосфера была другой. Это было то, что Хуан Цюань также заметила, увидев, как личный слуга Хан Ши, А Юй, кричала на одного из охранников, держа руку на бедре. Покричав какое-то время, она даже протянула руку и указала на экономку Хи Чжун: «Я говорю, экономка. Он может быть немного внимательнее? Эта селадонская ваза - любимая ваза мадам. Он был одаренным мастером, когда мадам вошла в поместье! Если вы сломаете ее, вы не сможете позволить себе искупление».

Услышав это, лицо Хи Чжун показало беспомощность, но она не хотела спорить со слугой, поэтому она только сказала несколько слов согласия: «Не волнуйся». Затем она просто унесла вазу через передний двор.

Фэн Юй Хэн была смущена: «Я покинула усадьбу чуть более месяца назад, а у усадьбы уже есть новая глава?»

Хуан Цюань сказала: «Как это могло быть, премьер-министр Фэн все еще не вернулся. Кто назначил главную жену?»

«Разве ты не слышала, что она говорила мадам?» Она сказала это, делая несколько шагов вперед. В то время, А Юй развернулась и заметила Фэн Юй Хэн.

Увидев, что Фэн Юй Хэн вернулась в поместье, А Юй была внезапно ошеломлена. Казалось, она испытала невероятный шок, но повернулась, чтобы убежать.

Фэн Юй Хэн помахала ей рукой: «Иди сюда».

А Юй ненавидела, что она не может стоять на месте, так как она не хотела делать ни одного шага к Фэн Юй Хэн.

Вторая молодая мисс, которая не появилась больше месяца. Она слышала, что она покинула столицу, так почему она вдруг вернулась?

Видя, что слуга не двигалась все время, Хуан Цюань потеряла терпение и сердито подошла. Схватив воротник А Юй, она отвела ее к Фэн Юй Хэн.

Лицо А Юй побледнело от страха, поскольку она неоднократно говорила: «Не убивай меня! Не убивай меня!»

Фэн Юй Хэн улыбнулась и сказала: «Кто сказал, что мы тебя убьем? С каких пор слуги усадьбы Фэн так хорошо разбирались в разговоре и начали придумывать истории о первой жене?»

«Нет, нет, нет!» Хуан Цюань отпустила ее, и А Юй упала прямо на колени: «Вторая молодая мисс, пожалуйста, пощади меня! Вторая молодая мисс, пожалуйста, пощади меня!»

Когда Фэн Юй Хэн вернулась в усадьбу, служанки и слуги, которые бегали вокруг, все собрались, чтобы поприветствовать ее. Она посмотрела на вещи в руках слуг и еще более озадачилась: «Неужели усадьба переезжает?» Спросив, она снова посмотрела на А Юй и еще раз сказала: «Ты много лет заботишься о наложнице-матери Хан, и она заботилась о вас, не мешая вам. Хотя ежемесячное пособие матери-наложницы Хан ограничено, и у нее нет магазинов из ее материнской семьи, чтобы содержать ее, не давая ей никакого способа позволить своему слуге быть достойным перед другими слугами, вы все еще не можете делать что-то вроде предательства!»

А Юй была ошеломлена, что она имела в виду под предательством? «Этот слуга не предавал своего господина!»

«Ты все еще говоришь, что нет? Вы наглый слуга. Я лично это слышала, но вы все еще осмеливаетесь спорить? Хуан Цюань, избей ее!»

«Да». Хуан Цюань не заботилась об этих вопросах. Услышав приказ Фэн Юй Хэн, она ничего не сказала и снова обратилась к А Юй. Подняв руку, она начала ударять ее.

Таким образом, она ударила ее 20 раз! Насколько сильна Хуан Цюань. Она так сильно ударила А Юй, что та почти не могла открыть глаза.

Только тогда Фэн Юй Хэн сказала: «Хорошо, этого достаточно. Нам нужно оставить ее в состоянии ответить на мои вопросы».

Затем Хуан Цюань выпустила слугу на землю.

Слуги, которые были отруганы А Юй, были очень счастливы. Даже экономка Хи Чжун, которая вернулась во двор после возвращения вазы, смотрела со сложенными руками, чувствуя себя неплохо.

А Юй была сильно избита и хотела плакать, но всякий раз, когда она двигала рот, ей было больно. Было так больно, что она могла лежать только на земле и хныкать; однако она продолжала рыдать: «Этот слуга не предавал своего хозяина. Я действительно не предавала своего господина!»

Фэн Юй Хэн опустила голову и посмотрела на нее: «Ты все еще говоришь, что нет? Как раз сейчас, я лично слышала, как ты говоришь экономке что-то о мадам. Если ты все еще следуешь за Хан Ши, почему ты делаешь работу для мадам? А? Правильно, когда мадам приехала в нашу усадьбу? Такой большой вопрос, почему я ничего не знаю об этом?» Она сказала это, поворачиваясь к Хи Чжун: «Экономка Хи, что именно происходит?»

Услышав, что Фэн Юй Хэн спросила ее, Хи Чжун быстро побежала и поклонилась, сказав: «Отвечая второй молодой мисс, хозяин все еще не вернулся в столицу, так как могла мадам приехать в поместье. А Юй говорила о наложнице матери Хан».

«Наложница мать Хан?» Фэн Юй Хэн рассмеялась: «Даже наложницу можно назвать мадам. Куда делись правила семьи Фэн?» Она подняла голос, и сердито посмотрела на него.

Все тело А Юй дрогнуло от страха, так как она действительно боялась, что вторая молодая мисс убьет ее. Но она также чувствовала себя обиженной. Она делала все возможное, чтобы работать на своего хозяина, но она не видела никаких преимуществ, но как она оказалась в этом беспорядке? Хан Ши на какое-то время называли мадам, и матриарх, казалось, ничего не говорила. Почему вторая молодая мисс сердится после возвращения?

Думая так, слуга действовал безрассудно и поднял голову. С ушибленным лицом она сказала: «Вторая молодая мисс, наложница-мать Хан, уже беременна ребенком хозяина».

«О!» Фэн Юй Хэн внезапно рассмеялась: «Наконец-то ей удалось зачать ребенка?»

А Юй не понимала, что это значит и могла только кивать. Но она слышала, как Фэн Юй Хэн сказала: «Тогда мне нужно взглянуть и проверить пульс наложницы-матери. Я должна убедиться, что ее плод стабилен».

А Юй почувствовала, как ее сердце ушло в пятки после таких слов. Она увидела, что Фэн Юй Хэн уже начала идти ко внутреннему двору. Это испугало ее, и она бросилась в ноги Фэн Юй Хэн, сказав в панике:

«Нет необходимости, нет необходимости. С этим мы не смеем беспокоить вторую молодую мисс. Усадьба уже вызвала врача».

«Уходи!» Хуан Цюань ударила А Юй в плечо. А Юй почти откашлялась кровью от удара ногой.

Фэн Юй Хэн действовала так, как будто она даже не видела этого, поскольку она говорила сама с собой: «Мои медицинские способности хороши. Я даже позаботилась об имперском театре его величества. Наложница-мать Хан, которая может получить мое лечение, должна быть поистине удачливой. Почему слуга, как вы, останавливаете своего хозяина от получения такой удачи? Даже если Хан Ши относилась к тебе плохо в прошлом, ты все равно должна думать о ребенке семьи Фэн». Она сказала это во время ходьбы: «Не останавливай меня снова, иначе я не буду нести ответственность, если мой слуга изобьет тебя до смерти».

А Юй не смела сказать еще одно слово, когда она встала и хотела бежать в другом направлении.

Хи Чжун взглянула на нее, а затем погналась за Фэн Юй Хэн, с тревогой говоря: «Вторая молодая мисс, наложница-мать больше не живет в этом дворе».

«О?» Фэн Юй Хэн взглянула в том направлении, в котором побежала А Юй. Повернувшись, она последовала за ней: «Она даже сменила свой двор?»

«Да». Она сказала: «Позавчера четвертая молодая мисс сказала старшей мадам, что их внутренний двор был слишком тихим и уединенным, и количество солнечного света, которое он видел, было ограничено. Она хотела поехать в большой двор на юге». Она сказала это, покачивая головой, беспомощно говоря: «На самом деле, как их двор не мог получить достаточного количества солнечного света. Раньше мастер давал наложнице-матери Хан больше всего, поэтому ее внутренний двор был намного лучше, чем тот, который был дан наложнице матери Ан, но он был немного меньше».

Фэн Юй Хэн скривила губы в улыбке: «Тогда в какой двор она переехала?»

Хи Чжун сказала: «Это внутренний двор Ю Лан рядом с бывшим двором Цзинь Юй. Наложница мать Хан чувствовала, что двор Цзинь Юй был слишком неудачливым».

Хуан Цюань больше не могла это слушать: «Это то, что сделает истинный презренный человек. Почему старшая мадам не советовала ей перебраться в Цзинь Юй? Кто знает, может, привидение Чэнь Ши может выйти ночью, чтобы поболтать с ней».

Она рассмеялась, но ничего не сказала.

С тех пор, как Чэнь Ши и Фэн Цзы Хао скончались, двор Цзинь Юй и павильон Цзянь Линь стали пустынными районами. Как правило, только сторожам и охранникам оставалось следить за ними, но никто не хотел заходить внутрь. Но поскольку Чэнь Ши и Фэн Цзы Хао были в усадьбе, было необыкновенно, что они оба находились в лучшем месте. Живя в таком месте, он более или менее ясно дал понять свое положение в усадьбе.

Размышляя об этом, Хан Ши, желая жить во дворе Ю Лан, должна следовать этой логике.

Под руководством Хи Чжун Фэн Юй Хэн впервые вошла во двор Ю Лан. Там она видела, как служанки суетились вокруг. Этот двор казался еще живее, чем двор Шу Я.

«Поскольку наложница мать Хан забеременела, старшая мадам специально посоветовала, чтобы больше людей заботилось о ней». Хи Чжун объяснила Фэн Юй Хэн: «Эти служанки были взяты из других дворов. Через некоторое время еще больше будет доставлено из-за пределов усадьбы».

Но, конечно, каждый из этих слуг казался знакомым. Были некоторые со стороны Ан Ши, некоторые со стороны Фэн Чэнь Юй, некоторые со стороны Цзинь Чжэнь, и были даже некоторые люди из дворца Шу Я.

Хи Чжун сделала несколько шагов назад и поклонилась, сказав: «Их дом находится во внутреннем дворе. Для этого слуги неудобно оставаться, поэтому я уйду первым. Вторая юная мисс, пожалуйста, будьте осторожны». После этого она сделала еще несколько шагов назад, а затем быстро ушла.

Хуан Цюань ухмыльнулась и сказала: «Она правда сказала молодой мисс быть осторожной. Неужели Хан Ши может съесть вас?»

Фэн Юй Хэн говорила не много, когда она шагнула во двор. Слуги, которые были заняты во дворе, быстро отправились поклониться ей, увидев ее.

Но когда они пошли вперед, они прекратили свою работу. В это время они услышали, как голос волчицы начал кричать: «Почему вы все остановились? Вы не хотите есть? Все вернитесь к работе!» После этого раздался треск. Этот хлыст ударил в спину молодого слуги. Кнут ударил спину, вызывая кровотечение.

Слуга не имел возможности защищаться. Она была испугана и больна. Фарфоровая тарелка, которая была в ее руке, упала на землю и разбилась на восемь частей.

«Ах!» Сердито бросилась волчица. Взглянув на сломанную тарелку, она неоднократно топала ногами: «О нет! Насколько ценна эта вещь, и она была фактически нарушена такой шлюхой, как вы! Я абсолютно должна избить тебя до смерти!» Сказав это, она начала избивать молодого слугу.

Хуан Цюань в шоке вздохнула: «Где Хан Ши нашла такую старую вещь? Она действительно жестока в своих действиях».

Тем не менее, Фэн Юй Хэн тревогой сказала: «Быстро пойди! Это личный слуга Сян Ронг, Мэй Сян».

Услышав ее напоминание, Хуан Цюань сразу поняла. Конечно, девушка, которая была ударена, была слугой третьей молодой мисс, Фэн Мэй Сян.

Поскольку Сян Ронг и Фэн Юй Хэн имели близкие отношения, Мэй Сян часто ходила с Сян Ронг в павильон Тонг Шэн. Поскольку это был внутренний двор Хан Ши, Хуан Цюань не думала об этом сначала. Добавив, как ее внимание было сосредоточено на волчице, он действительно не заметила слугу, которого избивали.

Теперь, когда она узнала, что это Мэй Сян, Хуан Цюань сердито бросилась вперед в несколько шагов. Подняв ногу, она ударила ногой по груди этого человека, заставив женщину лет пятидесяти, отлететь на большое расстояние.

Фэн Юй Хэн хмуро взглянула в сторону Мэй Сян. Когда девушка увидела, что Фэн Юй Хэн пришла, она начала плакать.

Она осторожно погладила плечо Мэй Сян и утешила ее, сказав: «Не плачь. Я вернулась. Я не позволю тебе терпеть обиды».

Мэй Сян кивнула. Боль от ее спины заставила ее лицо побледнеть. Был холодный день, поэтому одежда была толстая, но кровь все еще была видна. Это означало, что у бабушки были некоторые навыки.

Фэн Юй Хэн почувствовала, что этот человек был незнакомый, поэтому она подошла и спросила ее: «В каком дворе вы изначально служили?»

Старуха не могла долго вставать после того, как ее ударила Хуан Цюань. Чувствуя рыбную сладость в горле, она отчаянно подавила ее, чтобы избежать ее появления.

Когда она посмотрела на человека, который задал ей вопрос, она подсознательно захотела начать сердито проклинать ее, но у нее были некоторые внутренние травмы, из-за чего ей было трудно начать ругаться. Во-вторых, она вдруг вспомнила, что Хан Ши тайно сказала ей, что самым страшным человеком в усадьбе была не матриарх и не другие наложницы - мамы и дочери наложниц. Это был тот, кто жил в соседнем павильоне Тонг Шэн.

Человек перед ней ... она вдруг вспомнила ее слова, когда по всему телу вспыхнул холодный пот.

«Ты ... принцесса графства Цзи Ан?»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 249**

Глава 249 – Высший подвиг Отца

«Так как вы узнали эту принцессу графства, почему вы не становитесь на колени?» Фэн Юй Хэн уставилась на старуху и холодно сказала: «Вы непокорный человек».

Услышав это, старуха взобралась на колени перед ногами Фэн Юй Хэн. От удара Хуань Цюань ее грудь болела, когда она двигалась, но она все еще стиснула зубы и вытерпела. Она знала, что можно было оскорблять других, потому что там была Хан Ши, поддерживающая ее. Но вторая молодая мисс семьи Фэн получила титул принцессы графства. По-видимому, она была графской принцессой, которая даже получила землю. Это был настоящий рабский хозяин! Если бы она хотела свою старую жизнь, она ничего не могла сказать об этом.

Увидев, как старуха приклоняется, Хуан Цюань почувствовала раздражение, поэтому она посоветовала Фэн Юй Хэн: «Слишком отвратительно. Как насчет того, чтобы мы ее убили?»

Старушка чуть не умерла от страха и неоднократно говорила: «Не надо! Вы не должны! Молодая мисс, пожалуйста, избавьте меня! Принцесса графства, пожалуйста, пожалейте меня!»

Мэй Сян тоже наклонилась, чтобы тайно перетянуть рукав Фэн Юй Хэн, тихо сказав: «Она бабушка, приведенная со стороны наложницей матери Хан. Говорят, что она заботится о своей беременности».

Фэн Юй Хэн подняла бровь: «Заботится о ее беременности?» Затем она снова посмотрела на старуху, наблюдая: «Но почему я чувствую запах мяса от этой старой женщины? Очевидно, она просто мясник, так как она может заботиться о своей беременности?»

Старуха на земле снова задрожала. Мясник, она даже не могла исправить это?

К счастью для нее, однако, что Фэн Юй Хэн не продолжала эту тему. Вместо этого она ударила ее пару раз и сказала: «Эта графская принцесса только что вернулась в поместье. Услышав, что наложница-мать Хан, беременна, я специально пришла к ней. Так как ты здесь, бабушка, иди впереди».

Старуха вздохнула с облегчением и поспешно попыталась встать, но она не смогла после пяти или шести попыток.

Одна из прислуги неподалеку не смогла выдержать, продолжая смотреть, поэтому она подошла, чтобы помочь ей подняться. Только тогда она могла встать с земли.

«Принцесса графства, пожалуйста, пожалуйста». После вставания она быстро провела ее внутрь. Раньше она видела, как А Юй плакала, бегая назад и вперед с опухшим лицом. Ей все еще было любопытно, что произошло. Теперь, когда она подумала об этом, скорее всего, ее избила слуга графской принцессы.

Когда они продолжили движение, бабушка не поворачивала голову и даже не осмеливалась взглянуть на Хуан Цюань.

Двор Ю был очень большой. У двора был небольшой пруд и сад. Но так как была зима, воды нигде не было, и вся красота сада не прослеживалась. Но из длинных извилистых залов можно было увидеть изящную атмосферу. Это действительно напоминало ауру главной жены.

Фэн Юй Хэн вспоминала, что она ранее слышала о том, как Чэнь Ши интересовалась внутренним двором Ю, пока она все еще жила во дворе Цзинь Юй. Время от времени она посылала слуг приходить и убирать. Фэн Цзинь Юань и матриарх ясно знали, что она хочет взять этот двор, но поскольку ни один из них не жил там, никто не остановил ее. Только после того, как Фэн Юй Хэн вернулась в поместье, его перестали чистить. Кто знал, что Хан Ши будет тем, кто его использует.

Когда Фэн Юй Хэн вошла в комнату, Хан Ши сидела на главном месте, рядом с ней была А Юй. Обычно во дворе наложницы не было зала, потому что они очень редко принимали гостей, и не было необходимости встречаться с гостями в зале. Но во дворе Ю Лан был такой зал. Теперь, когда Хан Ши сидела на этом месте, она чувствовал себя неуместно.

Увидев, как Фэн Юй Хэн вошла в комнату, Хан Ши была немного расстроена. Она хотела встать, но она тоже хотела остаться. Даже когда Фэн Юй Хэн стояла посреди зала, она все еще не решила, стоит ли ей стоять или сидеть, чтобы поговорить с Фэн Юй Хэн.

Рядом с ней А Юй опустила голову, и в ней больше не было высокомерия. Даже когда Хан Ши взглянула на нее, она ни на что не реагировала.

Сердце Хан Ши дрожало от гнева. Когда она снова посмотрела на Фэн Юй Хэн, она увидела, что она оглядывается с умным взглядом, из-за которого на лбу появляется холодный пот.

В конце концов, она все еще встала сама и кивнула, сказав: «Вторая молодая мисс, ты вернулась в поместье?» Ее голос дрогнул, и ее руки тряслись.

Фэн Юй Хэн проигнорировала ее, вместо этого осмотрела интерьер зала.

Хан Ши не знала, что она имела в виду, делая это, поэтому она могла только дать простое объяснение: «Старшая мадам посочувствовала этой наложнице из-за ее беременности и специально предоставила мне этот двор Ю Лан. На самом деле, я только вчера приехал сюда, поэтому двор все еще в беспорядке. Вторая юная мисс, пожалуйста, не возражайте». Во время разговора она бросила взгляд на старушку, которая едва могла стоять с прислугой. Она не могла не вспомнить, что сказала ей ее слуга ранее. Ее сердце было потрясено. Может быть, ее тоже избили?

«Мать-наложница беременна?» Оглядываясь по залу, Фэн Юй Хэн спросила об этом, когда она, наконец, остановилась.

Хан Ши была поражена, и ее ум медленно реагировал. Как правило, должна ли она давать какие-то комментарии о качестве комнаты после осмотра? Она уже обдумала это. Если Фэн Юй Хэн скажет, что эта комната хороша, она скажет, что она будет говорить о передаче ее с матриархом. Если Фэн Юй Хэн скажет, что в комнате нет ничего хорошего, она скажет, что она была такой раньше, и она не слишком сильно изменилась.

Но теперь речь зашла о ее животе. У Хан Ши не было выбора, и она могла только скрежетать зубами, говоря: «Да». Однако она вспомнила, что сказала А Юй. Фэн Юй Хэн абсолютно должна была прийти и осмотреть ее, услышав, что она забеременела.

Сердце Хан Ши уже собиралось прыгнуть ей в горло. Медицинская способность Фэн Юй Хэн была известна всем. Но вопрос о том, что она забеременела, даже если усадьба вызвала врача, она приложила все усилия, чтобы подговорить врача, привезенного в труппу. Этот врач объявил, что ребенок был зачат за день до того, как Фэн Цзинь Юань покинул усадьбу. Если бы Фэн Юй Хэн осталась, чтобы исследовать ее, разве не все это разоблачилось бы?

«Мать-наложница, пожалуйста, сядьте». Фэн Юй Хэн не ходила вокруг да около: «Я была в военном лагере в пригороде чуть более месяца. Я никогда не думала, что такое счастье случится в усадьбе. У А-Хэнг нет много подарков для наложницы-матери, и стоит упомянуть только о моих медицинских способностях, поэтому я обслудую наложницу-мать, чтобы дать вам немного больше спокойствия во время вашей беременности».

«Этого не должно быть!» Сердце Хан Ши задрожало: «Вторая молодая мисс - благородная принцесса графства. Эта наложница - не что иное, как наложница. Как я могу быть в состоянии исследованной второй молодой мисс! Это абсолютно не нужно! Точно нет».

Она сказала это, подсознательно отступая. Ее махающие руки внезапно прочно удерживались Фэн Юй Хэн: «Наложница-мать Хан беременна. Вы абсолютно должны быть осторожны. У вас нет глаз на затылке. Что бы вы сделали, если бы упали?»

Хан Ши подумала про себя, если бы ты не напугала меня, я бы не упала. Но даже если бы она подумала об этом сама, она не посмела бы сказать это вслух, вместо этого сказав: «Спасибо, вторая молодая мисс за вашу заботу».

Но она не знала, что в то время, когда Фэн Юй Хэн держала ее за запястье, ей все же удалось получить четкое представление о пульсе Хан Ши.

Ребенок Фэн Цзинь Юаня?

Очень хорошо, Фэн Цзинь Юань так надолго оставил столицу, но он все еще оставил ребенка Хан Ши. Это была действительно техническая работа!

Улыбка на лице внезапно стала блестящей: «Наложница, мать Хан, почему ты так нервничала, увидев меня? Стать беременной - это радостное дело. Вы не должны быть чрезмерно нервными или эмоциональными». Она отпустила руки: «Поскольку наложница-мать не любит, когда А-Хэнг осматривает вас, тогда А-Хэнг не будет вас проверять. Вы действительно правы. Я вторая молодая мисс семьи Фэн. Хотя у меня есть некоторые медицинские способности, я не врач. Невозможно исследовать людей, просто увидев их».

Хан Ши не знала, что она должна сказать, и могла только кивать и соглашаться: «Да, да, вторая молодая мисс благородна. Как вы небрежно решили исследовать людей?»

«Все в порядке». Она улыбнулась и сказала: «Я просто вернулась в поместье и до сих пор не имела возможности отдать должное бабушке. Сначала я отправлюсь во двор Шу Я.

Хан Ши быстро сказала: «Вторая молодая мисс, пожалуйста, позаботьтесь о себе».

Услышав это, Фэн Юй Хэн внезапно остановилась и обернулась, сказав: «Есть вопрос, о котором я почти забыла упомянуть. Почему мать-наложница взяла в этот двор слугу третьей молодой мисс?» Сказав это, она повернулась к бабушке, которая чуть не кашляла кровью и сказала: «Эта свинья слишком подлая, так как она действительно осмелилась бить служанку, воспитанную моим поместьем Фэн. Теперь, когда наложница-мать беременна, было бы лучше не смотреть на такую убийственную вещь. А-Хэнг потратит немного энергии и разберется с ней. Мать-наложница, вам не нужно беспокоиться о ней».

После этого она ушла, полностью игнорируя Хан Ши. Хуан Цюань взяла старуху и вытащила ее из зала.

Хан Ши уже собирался что-то сказать, и слова были у нее на губах, но А Юй быстро остановила ее «Мать-наложница». А Юй отчаянно покачала головой: «Ты не должна просить ее о помиловании! Вторая молодая мисс явно вернулась в усадьбу. В любом случае, она была просто старой женщиной, приведенной извне. Если она увела ее, она увела ее. Мать-наложница абсолютно не должна пересекать вторую молодую мисс». Теперь, когда у нее было опухшее лицо, она больше не осмеливалась обратиться к Хан Ши как к мадам.

Сердце Хан Ши было очень взволнованным. Она чувствовала, что возвращение Фэн Юй Хэн в поместье, означает, что, скорее всего, ее счастливые дни были на грани завершения. Но несмотря ни на что, если она не причиняла никаких неприятностей для ее собственной беременности, все было хорошо. В любом случае, Фэн Цзинь Юань возвращался в ближайшее время. Когда придет время, естественно, кто-то должен ее поддержать.

Думая так, ее настроение, наконец, немного улучшилось. Затем она приказала А Юй: «Быстро, пусть слуги во дворе поторопятся и закончат свою работу».

И в это время Фэн Юй Хэн пригласила Мэй Сян с собой и покинула внутренний двор Юань.

Спина Мэй Сян болела всякий раз, когда она двигалась, но она все еще стиснула зубы и вытерпела, неоднократно благодарив Фэн Юй Хэн.

Старуха, которую вела Хуан Цюань, даже не могла сказать ни слова. Ее воротник душил ее до смерти. Она отчаянно махала руками, но она обнаружила, что чем больше она борется, тем крепче ее воротник. Это продолжалось, пока она не смогла полностью дышать. Ее глаза откинулись назад, и она упала в обморок.

Фэн Юй Хэн возглавила группу и вернулась во двор. Слуги, которые помогали Хан Ши перемещать ее вещи, уже вернулись к своим первоначальным позициям. Хи Чжун что-то говорила им, но когда она увидела приближение Фэн Юй Хэн, она быстро побежала: «У второй юной мисс есть какие-то приказания?»

Хуан Цюань бросила почти мертвую старуху на землю и сказала: «Позаботься об этом. Ее тело покрыто запахом свиного жира и действительно отвратительно».

Хи Чжун с отвращением взглянула на старуху и сказала Фэн Юй Хэн: «Эта старуха была куплена снаружи наложницей-матерью Хан. Старшая-мадам изначально устроила одну из своих собственных бабушек, чтобы перебраться и позаботиться о ней, но она сказала, что это не удобно, поэтому она купила ее снаружи. В первый день эта старуха прибыла в поместье, у нее была идея взять слуг с каждого двора, чтобы помочь наложнице матери Хан, сказав, что это единственный способ завершить работу. Хе-хе, этот слуга действительно не понимает, какую силу наложница мать пытается выставлять напоказ».

«Тсц». Хуан Цюань закатила глаза: «Полагаю, она хочет быть главной женой. Эти мысли написаны на ее лице, и она думает, что никто не может ее увидеть. Быстро выбросьте эту старуху. Она слишком отвратительна».

Хи Чжун улыбнулась и сказала: «Мисс, не волнуйся. Я позабочусь об этом немедленно». Сказав это, она поклонилась Фэн Юй Хэн, затем попросила слуг вынести старуху. Перевернувшись, она подошла взглянуть на Мэй Сян и не могла не покачать головой: «К кому вы попали? Эта старуха довольно сильная. Мисс абсолютно должна позаботиться об этой ране позже. Не позволяйте ей усугубиться».

Мэй Сян кивнула бледно-белым лицом: «Спасибо, домоправительница».

Хи Чжун поняла, что так как Мэй Сян следует за Фэн Юй Хэн, значит, что вторая молодая мисс определенно что-то сказала. Вторая молодая мисс всегда была немного более дружелюбна с третьей молодой мисс. Помощь в этом направлении также должна быть сделана, поэтому она относилась к ней более дружелюбно: «Пойдет ли вторая молодая мисс к старшей мадам?»

«Правильно». Фэн Юй Хэн сказала: «Я давно не была в усадьбе, поэтому разум диктует, что я должна поклониться бабушке».

«Правильно, вторая молодая мисс долго не возвращалась в усадьбу. Недавно поместье было довольно оживленным. Его Высочество старший принц и его Высочество пятый принц каждый день посылал дары в поместье. Старшая мадам очень счастлива».

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 250**

Глава 250 - Разрушительная Красота, Ядовитое Сердце

Фэн Юй Хэн улыбнулась. Она знала, что Хэ Чжун упоминал о ней. Фэн Чэнь Юй и Фэн Фэнь Дай обе наслаждались благосклонностью родоначальницы, поэтому ей следовало мысленно быть готовой к этому.

Так что, она сказала: «Большое спасибо домоправителю Хэ. Дни зимой холодные. Я вижу, что руки домоправителя Хэ страдают от обморожения. Уже конец года. Было бы лучше решить эту проблему до нового года. Позже я попрошу кого-нибудь принести вам крем, чтобы вылечить руки.»

«О!» Хэ Чжун не думал, что его слова заставят Фэн Юй Хэн предоставить ему лекарство. Лекарства принцессы Цзи Ань, это было то, что даже многие люди с деньгами не могли купить. Он быстро поклонился Фэн Юй Хэн: «Этот слуга благодарит вторую молодую мисс».

Фэн Юй Хэн ничего не сказала и повернулась, чтобы уйти, но когда она увидела трех женщин, входящих в поместье, она обернулась. Та, что посередине, была худой и изящной. Ее брови были похожи на изумрудные перья, ее кожа была белой, как снег, ее грудь была стянута корсетом, а ее зубы были как ракушки. Несмотря на то, что на дворе был холодный день, на ней была лишь тонкая блуза, создавая образ слабой красивой женщины. Двое по бокам от неё явно были служанками, но они также были исключительно изящными с тонкими талиями.

Когда эти трое вошли в усадьбу, некоторые слуги немедленно подошли, чтобы встретить их. Их отношение было очень вежливым, и они провели их во внутренний двор.

Фэн Юй Хэн почувствовала, что сегодня слишком много сюрпризов: «Кто это?»

Хэ Чжун сказал ей: «Она мисс Хун Юнь. Ее пригласила четвертая молодая мисс, чтобы она учила её танцам».

«Оо». Она кивнула: «Четвертой сестре исполнится одиннадцать в новом году. Она должна научиться более чем четырем искусствам, которые должна знать женщина. Но эта мисс Хун Юнь кажется немного особенной».

Хэ Чжун сказал: «Она действительно особенная. Когда она только что приехала, старшая мадам чуть не выгнала ее, увидев ее внешность. Но четвертая молодая мисс использовала какой-то метод, чтобы убедить старшую мадам продолжать содержать мисс Хун Юнь.» Он сказал это, покачав головой, явно озадаченный этим вопросом.

Фэн Юй Хэн больше не спрашивала. Вместе с Хуан Цюань и Мэй Сян, она направилась во внутренний двор Шу Я.

Они только что остановились, когда достигли развилки на дороге. Опустив руку в свой рукав, она вытащила из своего пространства медицинский крем и передала его Мэй Сян: «Возвращайся к третьей молодой мисс. Этот медицинский крем поможет исцелить рану на твоей спине, а также уменьшит боль. Найди кого-нибудь, чтобы он намазал его на тебя.»

Мэй Сян была благодарна и хотела поклониться Фэн Юй Хэн, но стоило ей двинуться, как боль в спине заставила её вспотеть.

Хуан Цюань не могла на это смотреть и быстро остановила ее: «Быстро иди. Ты сможешь прийти поклониться второй молодой мисс в павильоне Тун Шэн, когда тебе будет лучше».

Мэй Сян неоднократно кивнула, и еще раз поблагодарив её, медленно пошла во внутренний двор Ань Ши.

Фэн Юй Хэн наблюдала за уходящей фигурой молодой служанки, и вдруг спросила Хуан Цюань: «Его Высочество пятый принц любит смотреть танцы?»

Хуан Цюань была поражена, а затем сразу вспомнила ту преподавательницу танцев: «Молодая мисс хочет сказать, что четвертая юная миссия учится танцевать, для его Высочества пятого принца?»

«А для чего еще?» Она вошла во двор Шу Я, сказав: «Я знаю, что за человек Фэн Фэнь Дай слишком хорошо. Она ничего не станет делать, если в этом нет никакой пользы. Разве у неё есть какой-то талант к танцам? Человек, у которого нет таланта, и который не заинтересован в танцах, внезапно хочет научиться танцевать. Это означает, что в танцах есть большая польза для нее. Разве ты не слышала, что сказал домоправитель Хэ?. Ей удалось каким-то образом убедить бабушку согласиться привести эту учительницу танцев в усадьбу. Если хорошо подумать, только пятый принц может надавить на бабушку.

Хуан Цюань подумала об этом и почувствовала, что это разумно, поэтому она сказала: «Тогда эта слуга поспрашивает об этом позже. Ах, в то время, когда мы были в военном лагере, мы беспокоились только о том, чтобы обучать солдат и заботиться о его Высочестве Принце Юй. Мы не знали ни о чем более.»

Фэн Юй Хэн усмехнулась: «Это моя вина. Поехав в военный лагерь, я отбросила в сторону вопросы, связанные с семьей Фэн. Вернись в Южный Дворец Юй позже, и разузнай о его Высочестве пятом принце. Также узнай о хобби этой мертвой императорской наложницы. Вполне возможно, что Фэн Фэнь Дай ведет себя, как Дун Ши, подражая Си Ши.»

Хуан Цюань не понимала, что значит эта поговорка, но она знала, что Фэн Юй Хэн хочет знать своего врага в лицо, поэтому она кивнула и подчинилась.

Они все время говорили, и очень быстро прибыли во внутренний двор Шу Я. Войдя во двор, они увидели большое количество служанок, которые собрались вокруг одного человека и оживленно беседовали.

Этим человеком была не кто иная, как старшая молодая мисс семьи Фэн, Фэн Чэнь Юй.

Сегодня на Фэн Чэнь Юй было надето голубое зимнее пальто. На её рукавах были манжеты, которые казались очень аккуратными и чистыми. На ее голове было висячее голубое украшение из драгоценных камней, которое соответствовало ее одежде. Внизу висели два колокольчика в форме орхидей, которые издавали хрустящий звук, когда тряслись. Это было действительно красиво.

Чэнь Юй, казалось, была в хорошем настроении. Окруженная служанками, она болтала не замолкая. Всего через несколько минут ей удалось полностью объяснить обстоятельства, касающиеся её одежды.

«Одежда старшей молодой мисс изготовлена из действительно хорошего материала. Он выглядит еще чище, чем снег, который падает с неба. Это действительно выглядит захватывающе».

«Верно, верно! А также этот звенящее украшение. Эта слуга не может определить, из какого драгоценного камня оно изготовлено, но это явно не обычное украшение».

«Верно, верно. Браслет старшей молодой мисс также новый.».

И Линь, услышав, как служанки расхваливают её хозяйку, почувствовала, что она также должна выказать какое-то уважение, поэтому она громко ответила Чэнь Юй: «Все это было подарено его Высочеством старшим принцем. Оно было привезено в усадьбу этим утром. Там была даже специальная инструкция, для молодой мисс, надеть все это при получении. Когда наступит время банкета по случаю Нового Года, будет прислан еще более хороший подарок».

Чэнь Юй покраснела и слегка отругала И Линь: «Ты слишком много говоришь».

Глаза служанок были полны зависти, и одна из них сказала: «Его Высочество, старший принц, гораздо более щедрый на дары, чем его Высочество, пятый принц. То, что присылает его Высочество, пятый принц, ни что иное, как небольшие безделушки. Если взглянуть на них, они хороши, но по сравнению с вещами, которые присылает старший принц, они ничего не стоят».

Чэнь Юй все еще улыбалась, но она сказала: Ты абсолютно не должна так говорить. Все вещи, которые присылают оба принца, хороши, нет в них таких различий».

Служанка знала, что она допустила ошибку, поэтому она опустила голову и замолчала.

Чэнь Юй увидела это и сказала: «Я говорю это ради тебя. Не страшно, если ты скажешь такое передо мной. Но если кто-то другой это услышит, начнется еще один скандал.»

Служанка с благодарностью ответила: «Спасибо, старшая юная мисс, что напомнили мне».

«Ох, хорошо, если ты поняла.» Чэнь Юй улыбнулась, а затем обернулась к остальным служанкам.

Фэн Юй Хэн посмотрела на сцену перед ней и почувствовала, что это смешно. Фэн Чэнь Юй родилась исключительно красивой. Получив признание, она стала еще красивее. Теперь, когда у нее был подходящий набор одежды и аксессуаров, сказать, что она была самым красивым человеком в городе, не было преувеличением и в малейшей степени. Она должна была признать, что, независимо от того, в предыдущей жизни или в нынешней, Фэн Чэнь Юй была самой красивой девушкой, которую она когда-либо видела. Даже люди, которые делали кучу пластических операций, чтобы изменить свою внешность, не были такими прекрасными, как она.

Жаль, что у нее было лицо, достаточно красивое, чтобы разрушать страны, но ее сердце также было достаточно мерзким, чтобы уничтожать страны.

Она шагнула вперед и громко сказала: «Старшая сестра, давно не виделись».

Когда она услышала этот голос, Чэнь Юй вздрогнула от страха. Он поспешно повернулась, чтобы посмотреть, и увидела, что Фэн Юй Хэн слабо улыбается и идет к ней. Ее сердце несколько раз дернулось, и ее лицо стало немного бледным.

Но ей все-таки удалось успокоиться, и с приятным выражением лица встретить ее. Очень тепло, она сказала: «Когда вторая сестра вернулась? Почему ты не послала никого, чтобы сказать нам заранее, чтобы мы могли встретить тебя у входа.»

Фэн Юй Хэн улыбнулась и покачала головой: «Старшая сестра слишком вежлива. Мы все - семья, поэтому, зачем нам придерживаться таких правил. Прошло много дней с тех пор, как мы в прошлый раз видели друг друга. Кажется, старшая сестра чувствует себя лучше. Это действительно хорошо.»

Фэн Чэнь Юй знала, что в ее словах есть скрытый смысл, но она притворилась, что не может этого понять, а принимает это лишь за похвалу: «Раньше мое тело не было в хорошем состоянии. Я побеспокоила младшую сестру, чтобы она помогла мне. Вторая сестра пришла навестить бабушку, верно? Я тоже только что приехала. Я слышал, что четвертая сестра уже внутри, поэтому я не спешила входить. Так как ты пришла, давай пойдем вместе.»

«Хорошо». Фэн Юй Хэн кивнула и пошла с Чэнь Юй в зал родоначальницы.

В это время Фэн Фэнь Дай сидела рядом с родоначальницей. Попивая чай, она сказала: «Его Высочество пятый принц сказал, что уже почти новый год, поэтому он должен отправить подарок. Таким образом, он прислал кого-то, чтобы отправить немного денег. Пять тысяч таэлей были переданы непосредственно внучке, поэтому я сохранила их. Остальные десять тысяч адресованы родоначальнице».

Бабушка Чжао передала банкноты, которые она только что получила для родоначальницы. Каждая купюра была номиналом в тысячу таэлей, поэтому их было всего десять. Увидев это, родоначальница широко улыбнулась.

«Вы все выросли здесь. Предложения бабушке от сыновей очень хорошие. Бабушка растила вас не напрасно.»

Фэн Дай сказала с улыбкой: «Внучка всегда думает о бабушке. Несколько дней назад его Высочество пятый принц прислал несколько рулонов ткани. Внучка не захотела их использовать, поэтому внучка уже велела найти кого-то, чтобы сделать из них зимнюю одежду для бабушки. Она должна быть готова через несколько дней. Я надеюсь, что бабушке она понравится».

Улыбка в глазах родоначальницы стала более глубокой: «Мне она не может не понравиться. Все, что присылает его Высочество, пятый принц, очень хорошее. Как бабушке может это не понравиться? Что касается тебя, перестань отправлять хорошие вещи бабушке. Ты должна оставить что-то и для себя.»

«Да». Фэн Дай согласилась с улыбкой и сделала еще один глоток чая.

Глядя на Фэн Дай, родоначальница чувствовала себя счастливой. Раньше ей казалось, что эта внучка была бельмом на глазу, как на это не посмотреть, особенно на сцены, которые она устраивала перед девятым принцем.

Но теперь она подумала, что это было лишь потому, что Фэн Дай была молода. Она ничего не понимала. Теперь, когда она была немного старше, и у нее произошла помолвка, конечно, она стала немного более приятной каждый день.

Фэн Юй Хэн и Чэнь Юй обе добрались до входа в этот момент. Чэнь Юй осторожно потянула за рукав Фэн Юй Хэн и тихо сказала: «Поведение четвертой сестры было тем, что бабушка не одобряла. Но теперь, когда четвертая сестра отправила подарки его Высочества пятого принца во внутренний двор Шу Я один за другим, отношение бабушки медленно изменилось».

Она больше ничего не говорила, и они вошли в зал. Фэн Чэнь Юй немного увеличила свой темп и поклонилась родоначальнице прежде Фэн Юй Хэн: «Внучка приветствует бабушку».

Фэн Юй Хэн не соревновалась с ней и опустилась на колени вслед за Чэнь Юй. «Меня уже больше месяца не было в столице, и я только что вернулась в усадьбу сегодня. Я специально пришла, чтобы выказать моё уважение бабушке».

Родоначальница была потрясена на мгновение, так как она не думала, что Фэн Юй Хэн внезапно вернется. Это не дало ей абсолютно никакой возможности подготовиться. Она не могла не взглянуть на бабушку Чжао и не поругать ее: «Вторая молодая мисс вернулась в поместье, так почему же никто не пришел, чтобы сообщить мне об этом раньше?»

Бабушка Чжао быстро сказала: «Эта старая слуга пренебрегла своим долгом». Однако она задумалась, почему никто не пришел её сообщить? Но она не знала, что люди у входа в беспорядке из-за Хань Ши. Как они могли еще найти время беспокоиться о таких вещах.

Фэн Юй Хэн , однако, сказала: «Я не гость. Нет причин сообщать о моем прибытии. Как чувствует себя бабушка?»

Родоначальница неловко улыбнулась: «Да, ты не гость. Я в порядке. Я благодарю тебя за твою заботу. Быстро вставай и садись.» Ее тон был гораздо более отдаленным, чем в прошлом.

Фэн Юй Хэн не стала спорить и выбрала место напротив Фэн Фэнь Дай, чтобы сесть.

Родоначальница уже обратила свое внимание на Чэнь Юй, поскольку она чувствовала, что Чэнь Юй сегодня была действительно очень хорошо одета. Эта внучка была действительно прекрасна. Несмотря на то, что она смотрела, как она растет, её всегда удивляла Чэнь Юй.

«Эта одежда, она недавно пошита, верно?» Она спросила об одежде, но взгляд родоначальницы был прикован к её головному украшению. Она жила долгое время, но она, все же, не могла определить, из чего оно сделано.

Фэн Юй Хэн взглянула, а затем сделал вида, что говорит без каких-либо намерений: «Думаю, это, должно быть, амазонит. Это очень редкий камень. Он более ценен, чем украшения кристаллического типа».

Когда эти слова были произнесены, взгляд Фэн Дай заледенел...

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 251**

Глава 251 – Не Следует Упускать Возможности Заработать

С тех пор, как Фэн Дай была помолвлена с пятым принцем, она иногда получала подарки, отправленные из дворца пятого принца, и Хань Ши напоминала ей, чтобы она не забывала прислушиваться к родоначальнице. В этой усадьбе всегда было необходимо, чтобы старейшина была на их стороне. Только так они могли процветать.

За несколько дней до этого Фэн Дай получила от пятого принца браслет из прозрачного нефрита. Если вспомнить о том, как Чэнь Ши ранее подарила четки из подобного материала родоначальнице, они должно быть, очень хорошо были приняты родоначальницей, поэтому она рассматривала браслет как сокровище и решила подарить его ей. Родоначальнице он действительно понравился, и сразу же она надела его на запястье. С тех пор она никогда не снимала его, и сейчас он также был надет на ней.

Но…

Но Фэн Юй Хэн сказала, что амазонит на голове Чэнь Юй был более ценным, чем прозрачный нефрит, поэтому выражение родоначальницы немного скривилось, и ее рука подсознательно переместилась на запястье. Рукава, последние несколько дней были подкатаны, чтобы выставлять напоказ браслет, но теперь она опустила их, опасаясь, что другие это увидят.

Что касается Фэн Чэнь Юй, у нее было гораздо больше опыта в получении признательности родоначальницы, чем у Фэн Дай. Услышав вопрос родоначальницы, она сразу поняла, что украшение из амазонита у неё на голове является её объектом интереса. Хотя она не желала отдавать его, но ради медленного восстановления её положения в семье Фэн, она все же чувствовала, что это того стоит.

Таким образом, она сняла украшение, не говоря лишних слов, а затем передала его родоначальнице «Внучка действительно не знала, что оно на столько ценно. Я носила его лишь потому что чувствовала, что оно прекрасно. Если бы я раньше знала, что оно более ценно, чем прозрачный нефрит, внучка не захотела бы носить его, и поскорее предложила бы его бабушке. Но сейчас еще не слишком поздно. Спасибо второй сестре за информацию, так что бабушка, пожалуйста, прими это».

Ее слова были разумными и вежливыми, заставив сердце родоначальницы почувствовать тепло. Схватив Чэнь Юй за руку, она сказала: «Ты действительно самая старшая внучка, которая больше всех понимает. Ты всегда была той, кто был разумнее всех». Когда она это сказала, она взяла украшение. Ощущая, каким гладким оно было, она понимала, что это хороший предмет.

«Его Высочество старший принц часто путешествует и часто сталкивается с красивыми вещами. Внучка в долгу перед его Высочеством за то, что он часто присылает хорошие вещи. Внучка всегда думает о том, что в подарок хотела бы получить бабушка. Внучка лишь оставляет то, что остается.» Чэнь Юй сказала это и взяла украшение, поместив его прямо на голову родоначальницы: «Наденьте его, бабушка очень красивая».

Фэн Юй Хэн чуть не стошнило.

Она по-настоящему восхищалась способностью Фэн Чэнь Юй заслуживать благосклонность других. Подобное украшение явно подходит только молодым женщинам. И с его синим цветом оно выглядит очень неуместно на родоначальнице. Это было воистину слишком уродливо, но она все еще продолжала говорить эту ложь с невозмутимым выражением лица. Похвала вызвала у родоначальницы улыбку от уха до уха.

Хуан Цюань задрожала, когда она услышала, как родоначальница спросила: «Не смотрится ли оно немного безвкусно на мне?»

Она сперва не собиралась говорить безрассудных вещей и хотела сказать, что оно заставляет ее выглядеть молодой, но она была слишком смущена, чтобы сказать это. Родоначальница была также слишком смущена, чтобы сказать это, поэтому Чэнь Юй просто продолжила говорить такие слова: «Как оно может быть безвкусным? Озерный голубой цвет - самый спокойный. Лучше, чтобы бабушка носила его, чем Чэнь Юй.»

Родоначальница неоднократно кивнула. Потирая руки, она подтолкнула браслет на ее руке повыше.

Фэн Юй Хэн обратила внимание на этот браслет гораздо раньше. У Родоначальницы раньше такого не было, и единственным прозрачным нефритом, который у нее был, были четки от Чэнь Ши. После того, как Чэнь Ши умерла, она почувствовала, что лучше отдалиться от нее, и бросила их на склад.

Неожиданно Фэн Фэн Дай воскликнула «Бабушка, что с пониманием старшей сестры? Как я вижу, она меньше всех понимает правила, существующие в нашей усадьбе!»

Родоначальница была поражена тем, что она сказала. Она не могла не спросить: «В чем это твоя старшая сестра не соблюдает правила?» С тех пор, как Фэн Цзинь Юань покинула столицу, с каждым днем Чэнь Юй вела себя все лучше и лучше. Были времена, когда она была настолько хороша, что это почти заставило ее забыть о том, что произошло в городе Фэн Тун.

Чэнь Юй была также озадачена внезапными словами Фэн Дай. С лицом, полным горя, она сказала: «Когда это старшая сестра чем-то обидела младшую?»

Фэн Фэнь Дай посмотрела на нее и сказала: «Я не смею сказать такое! Независимо от того, что делает старшая сестра для меня, как младшая сестра, я не имею права сопротивляться. Но старшая сестра, я у тебя не единственная младшая сестра! Теперь, когда вторая сестра вернулась в поместье, почему ты все еще ведешь себя так?»

Чэнь Юй не понимала, что она имеет в виду: «Как?»

«Твоя одежда!» Указывая на Чэнь Юй, она сказала родоначальнице: «Бабушка, Фэн Дай также помолвлена с принцем, и его Высочество пятый принц присылает ей много подарков, но бабушка, пожалуйста, посмотри, как выглядит одежда Фэн Дай, разве в ней есть хоть малейший избыток? Ткани, которые я получила несколько дней назад, были отданы портному, чтобы пошить одежду для бабушки, я даже не смела оставить их для себя. Но старшая сестра так одевается, разве она равна второй сестре? Вторая сестра - дочь первой жены нашей семьи Фэн! Разве старшая сестра не рассматривает себя как дочь первой жены, если она одевается так?»

Когда эти слова были произнесены, родоначальница и Чэнь Юй обе были потрясены.

Однако Фэн Дай добавила: «В то время, когда вторую сестру понизили с дочери первой жены до дочери наложницы, ее выслали из столицы. Даже после того, как она вернулась в поместье, одежда, которую она носит, не может сравниться с той, что была раньше. Почему старшая сестра вообще не похожа на дочь наложницы?»

Чэнь Юй полностью потеряла дар речи.

Чувствовать себя дочерью наложницы? Она никогда не думала о себе как о дочери наложницы из поместья Фэн. После того, как это место было восстановлено, она почувствовала еще сильнее, что она должна быть старшей дочерью первой жены.

Но слова Фэн Дай ясно напомнили ей, что она никто, и что она не может даже носить красивую одежду, потому что она должна сохранять свой статус дочери наложницы.

Она опустила голову, и две слезы упали с ее глаз. Родоначальница почувствовал себя неловко, глядя на нее, но Фэн Юй Хэн сидела рядом с ней, поэтому она не могла сказать ничего предвзятого. Некоторое время она не издавала ни звука.

Чэнь Юй увидела, что родоначальница не защищает ее, поэтому она понимала, что она должна сама справиться с этим вопросом. Вздохнув, она подняла голову и сказала с немного покрасневшими глазами: «Четвертая сестра говорит правду. Старшая сестра была чрезмерной.» Сказав это, она повернулась к Фэн Юй Хэн и встала на колени, сказав: «Это была ошибка старшей сестры. Надеюсь, вторая сестра не обвиняет меня и.... старшая сестра сменит эти одежды позже».

Фэн Юй Хэн ничего не сказала и вместо этого посмотрела на родоначальницу.

Родоначальница увидела, что она смотрит на неё и не понимала, что это значит. Посмотрев снова на переполненную горем Чэнь Юй, она не могла не чувствовать себя огорченной.

«Мы все семья, так почему ты стоишь на коленях?» Родоначальница сказала Чэнь Юй: «Быстро встань. Что бы посторонние подумали, если они увидели ли бы это». Затем она впилась взглядом в Фен Дэй и сказала: «Одежда, которую носит твоя старшая сестра - подарок его Высочества старшего принца. Поскольку Его Высочество прислал это, это означает, что это нужно носить. Вне зависимости от правил...» Когда она это сказала, она снова посмотрела на Фэн Юй Хэн: «Если принц говорит надеть это, то как кто-то в нашей маленькая усадьбе может отказаться?»

Фэн Юй Хэн улыбнулась: «Все, что говорит бабушка, верно».

Фэн Дай быстро задумалась и сказала: «Ах! Тогда кажется, что я ошиблась в своем понимании. Значит, я могу носить все, что прислал его Высочество, пятый принц? Я сперва чувствовала, что дочери наложницы, такой, как я, не пристало носить такие вещи. Поэтому я отдавала их бабушке. Поскольку бабушка сказала, что если они подарены принцем, мы можем их носить, тогда Фэн Дай больше не будет на столько скромной в будущем».

Как только это было сказано, это было эквивалентно отключению одного из источников дохода родоначальницы. Родоначальница была очень огорчена! Но то, что она сказала, было нелегко вернуть. Она могла только беспомощно кивнуть, в то время, как на ее лице появилось печальное выражение. Снова посмотрев на Чэнь Юй, выражение ее лица уже не было таким счастливым, как раньше.

Чэнь Юй молча ненавидела Фэн Дай. Сжав зубы, она решила сказать: «Бабушка симпатизирует нам, сестрам, но мы не можем игнорировать усадьбу Фэн. Если слухи распространятся, это не будет хорошо для нашей репутации. Вещи, которые нельзя носить, это моя ошибка Четвертая сестра, ты абсолютно не должна говорить такие плохие вещи о старшей сестре.» Сказав это, она повернулась к родоначальнице и торжественно сказала: «Внучка признает свою ошибку и благодарит бабушку за то, что она не наказала меня. С этого дня я определенно буду соблюдать правила поведения, подобающие дочери наложницы. В любом случае, это будет храниться на складе. Бабушка, пожалуйста, возьми это.»

Эти слова подтолкнули хорошие предметы к родоначальнице. Это также означало, что количество приятных вещей, которые будут отправляться ей, увеличится.

Сказав это, она не забыла обратиться к Фэн Дай: «Четвертая сестра ведь не откажется, верно? Если подумать об этом, его Высочество пятый принц, должно быть, прислал тебе много вещей, которые нельзя использовать».

Лицо Фэн Дай посинело от гнева. Она явно хотела сделать выстрел в Чэнь Юй, но как она смогла попасть в себя? Она не могла не посмотреть на Фэн Юй Хэн: «Вторая сестра, может, ты что-нибудь скажешь!»

Фэн Юй Хэн несколько раз моргнула: «Что четвертая сестра хочет услышать, чтобы я сказала?»

Фэн Дай закатила глаза: «Естественно, я хочу услышать, что вторая сестра думает о том, как мы одеты. Я прошу вторую сестру не ходить вокруг да около и сделать четкое заявление».

«Ох». Она кивнула, но в замешательстве сказала: «Разве младшая сестра только что не обвинила старшую сестру в том, что она чрезмерна? Теперь, когда старшая сестра сделала своё мнение понятным, она хочет услышать мое мнение?»

«Ты...» Фэн Дай задыхалась от гнева: «У тебя вообще есть сердце, откладывать эти приятные вещи сторону, не используя их, и только смотреть на красивую одежду, не нося ее?»

Фэн Юй Хэн пожала плечами: «А как иначе? Дочь наложницы должна сохранять свой статус ясным. Это было то, что ты сказала. Я полностью согласна со старшей сестрой».

Фэн Дай совершенно потеряла дар речи. Скала, которую она подняла, обрушилась на ее собственную ногу. Это поражение было действительно отвратительным.

Она была недовольна, и она еще больше ненавидела Фэн Чэнь Юй. Не в силах это терпеть, она снова подняла этот вопрос: «Какая польза в том, что бы наряжаться? Ты получаешь подарки от других каждый день, но ты не проверяешь, есть ли у тебя на это право! Ты всегда говоришь, что все это в интересах семьи Фэн, и что мы должны уважать семью Фэн. Скажи мне, как увядший цветок, как ты все еще смеешь говорить о чести семьи Фэн? Старшая сестра, я действительно боюсь. Я боюсь, что ты когда-нибудь выйдешь замуж за принца, и твой скандал всплывет наружу. И тогда все в нашем поместье Фэн отправятся в ад вместе с тобой!»

Как только Фэн Дай закончила говорить, Родоначальница снова была взволнована, как будто она увидела, что за вопросом с Чэнь Юй может последовать казнь всей семьи Фэн.

Как она могла забыть! Как она могла позволить Чэнь Юй ее запутать? Независимо от того, сколько хороших вещей она носит, и на сколько она прекрасна, они не могли скрыть её нарушенное тело!

Родоначальница вздохнула про себя. Что ей следует делать? Что ей делать?

Но Чэнь Юй, похоже, не страдала и не боялась, как надеялась Фэн Дай. Она только показала легкий шок, как будто она не понимала то, что она слышит. Словно она не понимала, о чем говорит Фэн Дай, она безучастно спросила: «Четвертая сестра, эти слова... что ты имеешь в виду? Какой увядший цветок? Старшая сестра еще не вышла замуж, поэтому эти слова абсолютно нельзя говорить!»

«Прекрати притворяться!» Фэн Дэй была зла из-за того, что она не могла вызвать слезы на лице Чэнь Юй: «Фэн Чэнь Юй, как бы ты ни притворялась, ты не можешь притвориться, что ты девственница!»

Как только она это сказала, подбежала служанка, прежде чем Фэн Чэнь Юй могла вымолвить и слово. В спешке она сообщила: «Старшая мадам, человек пришел из дворца, чтобы передать императорские инструкции его Высочества Императрицы. Они уже идут ко внутреннему двору Шу Я!»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 252**

Глава 252 - Кризис Яо Ши

«Императорские инструкции Императрицы?» Родоначальница была немного смущена: «Какие императивные указания ее Высочество Императрица хочет дать?»

Бабушка Чжао с тревогой сказала со стороны: «Независимо от того, какие, человек, который пришел, чтобы передать их, уже в пути. Старшая мадам, вы должны подготовиться!»

«Да, да». Родоначальница встала с помощью бабушки Чжао. После месячного отдыха, ее спина была в намного лучшем состоянии, и она могла ходить снова.

Увидев, как родоначальница встает с места, все остальные тоже встали. Фэн Дай посмотрел на Чэнь Юй, затем холодно фыркнула, сказав: «Этот вопрос еще не решен! Не думай, что ты сможешь смыть это с себя.»

Чэнь Юй сделала озадаченное выражение лица: «Я не понимаю, о чем говорит четвертая сестра».

Родоначальница сердито выругалась: «Все заткнитесь! Вы понимаете, что сейчас за время? И у тебя еще есть сердце, чтобы говорить об этом?»

Как только эти слова были произнесены, человек сообщил со стороны: «Посол Императрицы прибыл!» В то же время вошла женщина администратор.

Родоначальница быстро вышла вперед, чтобы поприветствовать, а затем сказала: «Этот указ появился внезапно, и большинство жителей поместья еще не проснулось. Эта старейшина пошлет людей за ними».

Женщина-чиновник заглянула внутрь зала, ее взгляд задержался на Фэн Чэнь Юй некоторое время, а затем она сказала: «В этом нет необходимости. Если старшая молодая мисс Фэн присутствует, этого достаточно. Этот указ для нее.»

Родоначальница была потрясена, а затем сразу отступила. Отойдя, она опустилась на колени и ждала, пока будет объявлен указ.

Фэн Дай бросила взгляд на Чэнь Юй. Когда она увидела это, Чэнь Юй уже собиралась снова страдать. Это было то, о чем думали все в поместье Фэн, потому что каждый раз, когда императорский указ приходил из дворца касательно Чэнь Юй, это никогда не было чем-то хорошим.

Чэнь Юй тоже нервничала. Она знала, что она не оскорбляла людей с благородным прошлым, не участвовала в каких-либо банкетах, так почему же Императрица снова хочет придраться к ней?

Женщина-администратор увидела, что все уже встали на колени, поэтому она прочистила горло и громко произнесла: «Объявляю имперские указания ее Высочества Императрицы, старшая молодая мисс семьи Фэн, Фэн Чэнь Юй, освобождается от наказания, требующего применения черного румянца, когда она выходит на улицу. Фэн Чэнь Юй также освобождена от наказания, согласно которому ей запрещено входить во дворец в течении пяти лет. Мы надеемся, что старшая молодая мисс Фэн запомнит эту имперскую милость и позаботится о себе».

Это была хорошая новость?

Глаза Чэнь Юй сразу же широко раскрылись, в то время, как чувство радости наполнило ее голос.

Женщина чиновник была очень довольна ее реакциями и сказала: «Старшая молодая мисс Фэн, ты все еще не благодаришь за эту милость?»

Только тогда Фэн Чэнь Юй отреагировала и быстро поклонилась, сказав: «Чэнь Юй благодарит ее Высочество Императрицу за ее благосклонность».

Императорский указ был официально передан.

Люди из поместья Фэн встали. Этот приятный сюрприз пришел слишком быстро, и никто не мог восстановить свой рассудок некоторое время. Именно Фэн Юй Хэн была самой спокойной и спросила у чиновницы: «Почему ее Высочество Императрица внезапно передумала?»

Женщина узнала Фэн Юй Хэн. Увидев, что она заговорила, она выразила ей еще большую вежливость, чем когда разговаривала с родоначальницей. Глубоко поклонившись Фэн Юй Хэн, она вежливо ответила: «Именно его Высочество принц Цзин отправился попросить ее Высочество императрицу простить старшую молодую мисс Фэн».

«О». Фэн Юй Хэн кивнула и сказала Чэнь Юй: «Его Высочество старший принц по-настоящему серьезен».

Сердце Чэнь Юй было наполнено эмоциями. Раньше ей нравился Сюань Тянь Хуа, но Сюань Тянь Хуа считал ее никем. Ее отец хотел женить её на Сюань Тянь Е, но Сюань Тянь Е не относился к ней серьезно, и он даже разрушил ее выступление на предыдущем банкете. Мало того, что это стоило ей пары серег, это также ранило сердце Сюань Тянь Ци.

Теперь, когда она посмотрела на него, старший принц Сюань Тянь Ци действительно был самым серьезным. Благодаря этим двум указам, пришедшим одновременно, Фэн Чэнь Юй действительно вернулась в столицу.

«Дочь этого чиновника благодарит ее Высочество Императрицу и благодарит его Высочество Принца Цзин». Она снова поклонилась, чтобы поблагодарить, так как на ее лице появилась улыбка, которую было трудно скрыть.

Только после того, как чиновница ушла, родоначальница обернулась. Она посмотрела на Чэнь Юй и не знала, как ей следует обращаться с этой внучкой.

Пришла хорошая новость, но шип в ее сердце не мог быть удален. Фэн Дай была права. События, казалось, складывались исключительно хорошо для Фэн Чэнь Юй, но когда-то наступит день, когда ее тело будет раскрыто. Когда придет время, вся семья Фэн будет замешана в этом!

Фэн Дай чуть не упала в обморок от гнева, вызванного имперским указом. Чем больше она смотрела на лицо Чэнь Юй, тем злее она становилась. Она готовилась сделать еще несколько резких замечаний, но она вдруг увидела, что Чэнь Юй обратилась к родоначальнице и упала на землю: «Бабушка, чтобы доказать свою чистоту, Чэнь Юй хотела бы пригласить бабушку в поместье! У Чэнь Юй не должно быть плохой репутации!»

Эти слова заставили родоначальницу и Фэн Фэнь Дай посмотреть на неё потрясенно.

Позвать бабушку, чтобы осмотреть ее тело! Неужели Фэн Чэнь Юй потеряла рассудок?

Родоначальница спросила дрожащим голосом: «Ты понимаешь, что ты говоришь?»

Чэнь Юй кивнула: «Внучка знает, что она говорит. Я также знаю, о чем говорит четвертая сестра, но внучка действительно не такая, какой её описывает четвертая сестра. У внучки чистое тело и её можно осмотреть в любое время».

Она специально подчеркнула фразу «чистое тело». В то же время ее личная служанка И Линь, которая была ей верна, кивнула родоначальнице. Затем она подошла и прошептала что-то на ухо бабушке Чжао. Бабушка Чжао была очень потрясена, услышав это, поскольку она подсознательно обратила свой взгляд на Фэн Юй Хэн. Затем она прислонилась к уху родоначальницы и сказала: «Вторая молодая мисс приняла меры».

Как только она услышала это, родоначальница внезапно рассмеялась. Этот смех был очень четким и ясным, потому что слишком долгое давление было окончательно снято. Как она не могла быть счастливой.

«Хорошо! Хорошо! Хорошо!» Повторив это слово три раза, она перестала смеяться. Когда она снова взглянула на Чэнь Юй, ее взгляд вновь обрел прежнюю любовь. «Старшая дочь моей семьи Фэн всегда была чистой!» Сказав это, она впилась взглядом в Фэн Дай, в ее взгляде появилось предупреждение: «Никто не может клеветать на неё, иначе я больше не буду считать тебя дочерью моей семьи Фэн!»

Слова родоначальницы заставили Фэн Дай оцепенеть. Что случилось? Почему Родоначальница внезапно передумала? Как Фэн Чэнь Юй убедила ее твердо верить, что она чиста? Может быть, в Городе Фэн Тун произошло что-то, что она себе и представить не может?

Она хотела поспорить немного дольше, но ее остановила Пейер, которая тихо сказала: «Молодая мисс, вы не должны».

Фэн Дай не была слишком глупой, она все еще должна была подчиняться словам родоначальницы. Даже если она была недовольна, она все же не смела говорить.

Сердце родоначальницы было беззаботным, когда она с улыбкой вернулась на свое место: «Все могут сесть! Бабушка знает, что вы все хорошие дети. Семья Фэн будет полагаться на вас с этого дня. Будь то ладонь или тыльная сторона кисти, все это плоть и кровь. Бабушка ни к кому не относится неодобрительно. «Сказав это, она снова посмотрела на Фэн Юй Хэн, поскольку ее чувства к ней стали немного теплее: «Помогая его Высочеству с обучением солдат, ты по-настоящему страдала от трудностей. Позже бабушка попросит кого-нибудь подготовить крема для тебя. Как для девушки, твоя кожа очень важна».

Фэн Юй Хэн улыбнулась, но не сказала слишком много, лишь произнеся: «Большое спасибо бабушке за беспокойство».

Родоначальница кивнула и продолжила: «Твой отец уже отправил письмо, и он вернется в столицу через пять дней. Мы должны приготовить приветственный обед. Я полагаю, что твой отец тяжело работал, так что как на счет того, чтобы в первый день праздника после его возвращения, ты приготовила на стол лекарственную пищу?» На самом деле, она с желанием смотрела на лекарственную пищу с тех пор, когда Чэнь Ши вернулись из женского монастыря, но эта гнусная женщина вызвала неприятности, поэтому она не могла много есть. Впоследствии Фэн Юй Хэн приготовила немного для нее, но это был главным образом рис. Как его можно сравнить с ароматом мяса.

Ее идея была хорошей, но она увидела, что Фэн Юй Хэн покачала головой: «В тот раз почти вся лекарственная пища была приготовлена вместе с господином Мо из дворца иимператорскими поварами. Теперь...» Она была немного обеспокоена: «Боюсь, что внучка не сможет пригласить этих людей».

«Это...» На лице родоначальницы появилось некоторое разочарование: «Неужели их нельзя пригласить?»

Фэн Юй Хэн снова покачала головой.

Улыбка с лица родоначальницы исчезла, но внезапно заговорила Фэн Дай. Подняв подбородок, она сказала в надменной манере: «Бабушка, не нужно слишком беспокоиться об этом. То, что вторая сестра не может пригласить их, не означает, что никто не может. Внучка пошлет кого-нибудь поговорить с его Высочеством пятым принцем. Его Высочество, пятый принц пригласит Мо Бу Фана и имперских поваров. Мы должны приготовить для отца хорошую лекарственную еду».

Фэн Дай добровольно взяла на себя инициативу, поэтому родоначальница была, естественно, довольна этим. При этом улыбка вернулась на ее лицо, так как она могла не сказать: «Ты действительно хороший ребенок!»

Наконец, будучи в состоянии покинуть внутренний двор Шу Я, Хуан Цюань больше не смогла продолжать сдерживать смех: «Четвертая молодая мисс действительно шутница, может быть, она действительно верит, что его Высочество пятый принц сможет пригласить сэра Мо? Что его Величество окажет ему честь и отдаст имперских поваров? О чем она думает!»

Она также рассмеялась, сказав: «Пусть эта девушка не говорит попусту. Может быть, его Высочество пятый принц действительно сможет пригласить его!»

«Это невозможно!» Хуан Цюань ни капли в это не верила: «Хотя его Величество с большим уважением относился к его Высочеству пятому принцу в течение года, он все же недолюбливал его в глубине души. Какой вес имеют в его глазах слова его Высочества пятого принца. Не стоит об этом даже и думать. На этот раз четвертая юная мисс опозорится».

Они общались всю дорогу до павильона Тун Шэн. Они не возвращались сюда больше месяца, поэтому, когда слуги павильона Тун Шэн увидели Фэн Юй Хэн, было похоже, будто они увидели родственника. Один за другим они со слезами приветствовали ее.

Фэн Юй Хэн также чувствовала себя немного тронутой. Получив такое приветствие от слуг, она дала каждому из них по пять таэлей, заставив их с радостью благодарить ее за ее щедрость.

Затем она направилась во внутренний двор Яо Ши. Когда она пришла, Яо Ши ждала ее посреди двора. Фэн Юй Хэн взглянула на неё широко раскрытыми глазами и почувствовала, что цвет лица Яо Ши не слишком хорош. Она была немного бледной, но было не похоже, что она была очень больна.

Она быстро подошла вперед и собиралась встать на колени, чтобы воздать должное, но Яо Ши остановила ее: «Нет никакой необходимости в такой любезности между матерью и дочерью. Быстро скажи матери, все ли в порядке в военном лагере?»

Фэн Юй Хэн мягко погладила ее по руке и утешила, сказав: «Когда его Высочество Девятый принц там, с дочерью все в порядке».

Только тогда Яо Ши вздохнула с облегчением: «Тогда я могу расслабиться. Его Высочество способен защитить достаточно хорошо. Мать не надеется, что ты поднимешься на вершину. И как я вижу, было бы лучше, если бы его Высочество девятый принц не был наследным принцем. Как для принца, его дни были бы лучше, если бы он не жил во дворце.»

Она рассмеялась: «Но это дела мужчин, поэтому я не должна о них думать. В любом случае, независимо от того, живет ли он во дворце или за пределами дворца, я просто должна следовать за ним».

Яо Ши знала, что у ее дочери большие планы, поэтому она не стала слишком много говорить об этом. Она только держала ее за руку и с радостью сказала: «Несколько дней назад от Цзы Жуйя пришло письмо. В нем говорилось, что Ван Чуань вернется до нового года. Он может оставаться до тех пор, пока не пройдет новый год».

«Это здорово!» Фэн Юй Хэн держа руку Яо Ши вошла в комнату: «Я не знаю, вырос ли Цзы Жуй еще выше, если он привык жить в академии, если он правильно изучает то, чему его учит его учитель...»

Слушая бесконечную болтовню Фэн Юй Хэн, к Яо Ши, наконец, вернулись некоторые прежние чувства с тех времен, когда она жила в горной деревне на северо-западе. В то время ее дочь все время заботилась о своем младшем брате. Она все время беспокоилась о нем. Даже когда Цзы Жуй случайно падал, она обнимала его, плачущего. Теперь это чувство вернулось к ней, что заставило мать и дочь почувствовать себя немного ближе.

Они разговаривали некоторое время, и Фэн Юй Хэн сопроводила Яо Ши на ужин, прежде чем вернуться в свой внутренний двор.

Войдя во внутренний двор, она бросилась прямо в комнату для хранения лекарств. Когда она вышла, она держала в руках бумажные пакеты и передала их Хуан Цюань: «Попроси слуг приготовить это как чай, чтобы мать могла его выпить. Я видела, что ее жизненные силы не слишком хороши, поэтому это поможет ей восстановиться».

Хуан Цюань кивнула. Получив предмет, она отправилась передавать приказы. Однако Фэн Юй Хэн сидела на каменном стуле во дворе и начала думать.

Что-то было не так с телом Яо Ши...

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 253**

Глава 253 – Кое-что в Вазе

Когда она впервые вошла во двор, она почувствовала, что цвет лица Яо Ши был немного бледным, но это было не очень заметно; поэтому она подумала, что это просто недостаток сна холодной зимой и беспокойство о ее детях. Но пока она общалась с Яо Ши, она мимоходом хватала Яо Ши за запястье, и она обнаружила, что ситуация с Яо Ши не такая оптимистичная, как она надеялась.

Появилось определенное чувство, что что-то регулярно изматывает тело Яо Ши. Понемногу каждый день, не слишком мало и не слишком много. Точно в пределах диапазона, который не смогли бы обнаружить врачи. Из-за этого небольшого количества, Яо Ши сама не заметила аномалий, происходящих с её собственным телом. На самом деле, она даже не чувствовала себя особо некомфортно.

Если бы даже пришел императорский врач из дворца, он не заметил бы это. Если бы она не добавляла лекарство к каждому приему пищи, учитывая ситуацию Яо Ши, возможно, она даже не дожила бы до этого момента.

Теперь, когда ей давали лекарство в течение полугода, тело Яо Ши начало регрессировать. Итак, она принимала её лекарство в течение полугода, и казалось, что она вернулась к своему нормальному состоянию, пока она была на северо-западе.

Начав размышлять, она махнула рукой, чтобы подозвать служанку: «Иди ко двору мадам и позови Цин Лин. Скажи ей, что я хочу кое-что спросить.

Служанка подчинилась и ушла. Вскоре после этого она вернулась с Цин Лин.

Цин Лин узнав, что Фэн Юй Хэн ищет ее, предполагала, что это определенно связано с состоянием Яо Ши, поэтому она подробно рассказала об этом, начиная с одевания и подачи еды. Она также рассказала о том, что она время от времени навещает принцессу Вэнь Сюань, а затем она рассказала о письме от Сяо Чжоу и о том, что второй молодой господин сможет вернуться на новый год.

Фэн Юй Хэн слушала и не услышала ничего необычного. Она спросила Цин Лин: «Лекарство, которое я посоветовала тебе добавлять к еде мадам, ты все еще добавляешь его?»

Цин Лин кивнула: «Я все еще добавляю его, не пропуская ни одного приема пищи. По просьбе молодой мисс, оно разделено на три приема пищи и в разных количествах. Эта служанка лично наблюдает, как шеф-повар добавляет его». Она обнаружила, что выражение Фэн Юй Хэн было немного необычным, и она не могла не спросить: «Что-то случилось? »

Фэн Юй Хэн покачала головой: «Все в порядке. С тех пор, как я в прошлый раз была здесь, прошло слишком много времени, поэтому мне нужно поспрашивать еще немного». Она не хотела рассказывать об этом Цин Лин, опасаясь, что это добавит проблем Яо Ши, поэтому она только сказала: «Завтра утром будет последний раз, когда ты используешь старое лекарство. Завтра я дам новое. Тебе не нужно рассказывать мадам об изменении лекарства, чтобы она не стала об этом беспокоиться».

«Да». Цин Лин кивнула: «Эта слуга увидела, что цвет лица молодой мисс не хорош, вы, должно быть, устали. Молодая мисс, пожалуйста, лягте спать пораньше.»

«…». Она ничего не сказала и махнула рукой, чтобы Цин Лин ушла.

Она доверяла Цин Лин. Эта девушка отличалась от Цин Шуан. Она вошла в поместье раньше, и все время была на стороне Яо Ши. То, как она работала, давало возможность расслабиться.

Поскольку проблемы с лекарством не было, тогда проблема где-то в другом месте.

В ту ночь Фэн Юй Хэн мало спала. Ее разум был в беспорядке, поскольку она думала о вопросе Яо Ши. Она даже отправилась с Хуан Цюань и Бань Цзоу на кухню для расследования. Но реальность доказала, что на кухне павильона Тун Шэн все нормально. Даже персонал кухни и слуги Яо Ши были осмотрены и каких-либо проблем не обнаружено.

Тогда что именно происходит?

Рано на следующее утро Хуан Цюань спросила, помогая ей мыться: «Будем ли мы продолжать расследование сегодня вечером?»

Фэн Юй Хэн покачала головой: «Нет необходимости. Давай не будем вести себя бездумно, как безголовые мухи. Поскольку мы ничего не смогли найти, тогда мне просто нужно приложить дополнительные усилия и помочь омолодить ее. Давай посмотрим тихо со стороны. Я действительно хочу увидеть, кто это осмеливается злодействовать в моем павильоне Тун Шэн».

Служанка постучала в дверь и вошла, сказав Фэн Юй Хэн: «Сообщение только что прибыло из поместья Фэн, в нем говорится, что старшая мадам плохо спала прошлой ночью и в настоящее время отсыпается, поэтому нет необходимости, чтобы молодая мисс приходила к ней, чтобы оказать уважение».

Хуан Цюань усмехнулась и сказала: «Это тоже хорошо. Как насчет того, чтобы молодая мисс тоже немного поспала?»

Но служанка, которая пришла с этим сообщением, продолжила: «Молодая мисс, пожалуйста, подождите с отдыхом. В настоящее время некоторые люди ждут вас на улице.»

Фэн Юй Хэн была поражена: «Кто это?»

Служанка улыбнулась и сказала: «Слуги из дворца Вэнь Сюань, усадьбы Генерала Пин Нань, усадьбы премьер-министра Фуна и усадьбы семьи Бай. Они пришли от имени своих молодых мисс, чтобы доставить вещи в нашу усадьбу. Если подумать об этом, это должны быть подарки на новый год».

Только тогда Хуан Цюань вспомнила: «Точно. Уже конец года. Должностные лица заняты отправкой подарков во дворец, а мадам и молодые мисс тоже заняты подготовкой подарков. Молодая мисс, быстрее идите и посмотрите, что они прислали.»

Две служанки вытянули Фэн Юй Хэн в зал. Там они увидели четырех крупных слуг, и толпу служанок у вхожа, держащих подарки.

Она узнала четырех служанок, так как они были личными служанками Сюань Тянь Гэ, Фун Тянь Юй, Жэнь Си Фэн и Бай Фу Жун.

Яо Ши пришла немного раньше, чтобы встретить их, и она с радостью беседовала с ними. Увидев, что Фэн Юй Хэн пришла, они быстро подошли, чтобы поприветствовать ее. Служанка Сюань Тянь Гэ была первой, которая заговорила: «Мы давно не встречались, графская принцесса. Наша императорская дочь глубоко беспокоится о вас. Но поскольку графская принцесса всегда была в военном лагере, было нехорошо идти и вызывать беспорядки, поэтому мы могли лишь терпеливо ждать, пока вы вернетесь в столицу».

Личная служанка Фун Тянь Юй также сказала: «Конечно, старшая молодая миссия нашей семьи тоже говорила о вас. Теперь, когда уже конец года, мы специально подготовили подарки для принцессы графства. Мы надеемся, что принцессе графства они понравятся».

Фэн Юй Хэн все еще была немного смущена, поскольку она забыла об отправке подарков на новый год. Теперь, когда они принесли ей подарки, у нее не было готового встречного подарка.

«Мои сестры на самом деле слишком вежливы». Она смущенно сказала: «Я только что вернулась в столицу, и у меня еще не было возможности подготовить подарки. Когда вы вернетесь домой, скажите своим хозяйкам, что я обязательно принесу им подарки через два дня».

Служанка Сюань Тянь Гэ сказала с улыбкой: «Есть ли возвратный подарок, или нет, это маленький вопрос. Если принцесса графства сможет лично прийти в гости, имперская дочь определенно подпрыгнет от радости!» Она сказала это, указывая на слуг, держащих ящики снаружи: «По правде говоря, все это для мадам и молодого мастера. Дары для принцессы графства от молодой мисс семьи Бай.»

Личная служанка Бай Фу Жун быстро вынесла большую коробку вперед, услышав это, и служанка Сюань Тянь Гэ продолжала: «Императорская дочь сказала, что в усадьбе княжеской принцессы нет недостатка в еде или одежде, но что вы обычно одеваетесь слишком просто. Думая о том, что семья Бай больше всего известна своими аксессуарами, молодые мисс предоставили некоторые материалы и отправили их в усадьбу Бай. Взгляните, все это лично сделано мастером Бай».

Сказав это, служанка семьи Бай открыла коробку, и там можно было увидеть три полных набора головных украшений. Один комплект из золота, один из нефрита и один набор, изготовлен из драгоценных камней разных цветов. Они были прекрасны.

Фэн Юй Хэн всегда знала, что, хотя золотые украшения были намного лучше отшлифованы в 21 веке, чем в древнюю эпоху, но в ремесле произошел некоторый регресс. Хотя было много разных моделей, которые могли создавать машины, в них отсутствовала уникальность. Что-то действительно хорошее исходило из рук ремесленника, особенно такого, как ремесленник Бай.

Увидев это, она была полна радости, и она не могла не потянуться, чтобы взять коробку. Держа её прямо перед глазами, она пристально рассматривала украшения.

Когда служанки увидели это, они поняли, что ей они действительно понравилось, и служанка семьи Бай сказала: «Если графской принцессе они нравятся, тогда это хорошо. Молодая мисс нашей семьи также может вздохнуть с облегчением. По правде говоря, материалы были предоставлены императорской дочкой У Ян, молодой мисс Рэн и молодой мисс Фун. Наша семья не в состоянии обеспечить такие красивые вещи. Служанка говорила немного тихо, и ее лицо немного покраснело, поскольку она была явно смущена: «Молодая мисс сказала, что у семьи Бай есть только такая способность, которая достойна представления».

Фэн Юй Хэн почувствовала себя тронутой. Она, естественно, поняла, что семья Бай лишь семья ремесленников. Без какого-либо ранга, как их можно сравнить с дворцом, усадьбой генерала или усадьбой премьер-министра. Но семья Бай также проявила наибольшую искренность в подготовке этого подарка. Как она могла придираться.

Кроме того, даже императорским наложницам дворца было сложно запросить аксессуары ремесленника Бай. Даже Императрица могла получать только один комплект головных украшений каждый год от ремесленника Бай.

Тем не менее, она получила сразу три набора.

«Спасибо ремесленнику Бай от меня». Она заговорила искренне: «Я знаю, насколько ценны эти аксессуары, и я обязательно позабочусь о них».

«Принцесса графства скромна».

Группа немного поговорила, прежде чем слуги попрощались. Фэн Юй Хэн приказала Хуан Цюань лично проводить их из поместья. Только тогда Яо Ши потянула ее и сказала: «По правде говоря, я уже позаботилась о подготовке подарков. Я просто ждала, когда ты вернешься. Но, учитывая то, что подарили имперская дочь Тянь Гэ и другие молодые мисс, дары, которые я приготовила, действительно не сравнить с этим. Подумайте еще немного, чтобы понять, что мы можем подарить взамен, чтобы они не обиделись на нас».

Фэн Юй Хэн кивнула: «Мама, не волнуйся. У меня есть хорошие идеи.»

Но после того, как она вернулась в свой маленький внутренний двор, она начала волноваться. Было бы странно, если бы у нее были идеи! Она глубоко задумалась над этим вопросом. К счастью, слова Хуан Цюань напомнили ей: «Когда дарите подарок, удовлетворяйте их предпочтения или дарите то, чего им не хватает. Молодая мисс, подумайте об этом.»

Очень хорошо, подумала она.

Таким образом, Фэн Юй Хэн провела утро, погрузившись в размышления о встречном подарке.

Но пока она чесала свой подбородок и беспокоилась о подарках, она не знала, что Фэн Чэнь Юй встретила бедствие в своей спальне.

Фэн Фэнь Дай закончила завтракать и сопровождала Хань Ши на прогулке во внутреннем дворе Юй Лань, поскольку она чувствовала, что ее дни были немного неторопливыми. Сегодня Хун Юнь не сможет учить ее танцевать до поздней ночи, поэтому ей нужно чем-то занять себя в течение дня.

Подумав и поразмыслив, она решила пойти и создать неприятности Фэн Чень Юй.

Когда она вошла во внутренний двор Чэнь Юй с Пейер, Чэнь Юй сказала И Линь: «Хотя в будущем не будет необходимости в черных румянах, их нельзя выбросить. Это было нечто, присужденное дворцом, поэтому возможно, что ее Высочество Императрица придет, чтобы уладить со мной некоторые долги. Если я выброшу их, может получиться большая проблема.

И Линь почувствовала, что ее молодая мисс вела себя очень правильно, поэтому она сказала: «Тогда эта слуга сохранит их в боковой комнате». Обернувшись, она вышла из комнаты, но она очень быстро вернулась. У нее не было шанса спрятать черный румянец, так как она с тревогой сказала Чэнь Юй: «Четвертая молодая мисс пришла!»

Как только она сказала это, Фэн Дай ворвалась в комнату, как порыв ветра.

Увидев Фэн Дай, сердце Чэнь Юй было наполнено раздражением. Эта девушка всегда вызывала ей неприятности, и ее рту не хватало фильтра. Она действительно ненавидела эту младшую сестру.

«Ох!» Как только она вошла, Фэн Дай испустила крик. Затем она начала осматривать комнату: «Старшая сестра очень ленива».

«Есть что-то, что четвертая сестра хочет обсудить?» Она действительно хотела изобразить заботливое выражение лица, но у неё не вышло даже за несколько попыток.

«Есть кое-что». Фэн Дай подняла стул и села: «В прошлый раз, разве старшая сестра не сказала, что есть разница между тем, чтобы быть рожденной от первой жены или же от наложницы. Мы, как дети наложниц, не можем превзойти славу дочери первой жены. Это не ограничивается только одеждой и ювелирными изделиями. Старшая сестра, эта комната полна предметов из золота и предметов антиквариата, может быть, их также нужно отправить бабушке?»

Она сказала это, вставая. Нагнувшись к красной вазе, она протянула руку и подняла ее.

«Раньше, когда Чэнь Ши была жива, она приносила тебе много приятных вещей в твою комнату. Старшая сестра, эта ваза стоит много, верно? К сожалению, её нельзя оставить дочери наложницы.» Сказав это, она позволила вазе выскользнуть из ее руки и упасть на землю, разбившись на куски.

Чэнь Юй уже занервничала, увидев, как она берет вазу. Теперь, когда она разбилась, она уставилась на то, что из неё выпало, и ее сердце чуть не выскочило из горла!

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 254**

Глава 254 - Убийца!

Это был тканевый мешочек, внутри которого что-то было.

Фэн Дай сосредоточилась лишь на Чэнь Юй и не стала смотреть вниз.

Но Фэн Чэнь Юй увидела это, и И Линь тоже это увидела.

В этот момент их лица побледнели, особенно лицо И Линь, которая тайно застонала из-за произошедшей ситуации. Конечно, она знала, что находится внутри мешочка. Семья Чэнь оборвала связи с семьей Фэн, но продолжала поддерживать тайные отношения с Чэнь Юй. Особенно третий мастер, Чэнь Вань Лян, который часто помогал Чэнь Юй. Внутри этого мешочка было письмо, которое недавно было отправлено Чэнь Вань Ляном Чэнь Юй. Он часто советовал Чэнь Юй сжигать их, но Чэнь Юй никогда не соглашалась, вместо этого она хранила их и прятала в вазе.

Теперь, когда ваза была разбита четвертой молодой мисс, это было не хорошо.

Фэн Фэнь Дай разбила вазу и некоторое время ждала, но она увидела, что хозяйка и слуга не реагировали так, как она надеялась. Вместо этого они смотрели на землю. Их взгляды, казалось, не были обращены на разбитую вазу, поэтому она почувствовала, что это странно. Посмотрев вниз, она обнаружила, что внутри вазы было что-то спрятано.

«Что это?» Фэн Дай была очень довольна этим сюрпризом. Возможность найти что-то, что было тайно скрыто, означала, что она теперь сможет контролировать жизнь Фэн Чэнь Юй!

Подумав об этом, она тут же нагнулась и взяла мешочек. Но она не думала, что Чэнь Юй внезапно налетит на неё. Из-за сильного толчка она упала на землю.

Фэн Дай упала на землю боком, и осколок разбитой красной вазы порезал ей лицо, заставив сразу же потечь кровь.

Пэйер увидела, что лицо Фэн Дай было ранено и сразу же испугалась. Не успев побеспокоиться о том, чтобы драться с Фэн Чэнь Юй и ее служанкой, она опустилась на колени рядом с Фэн Дай и неоднократно спрашивала ее: «Четвертая юная мисс, вы поранились где-нибудь еще? Больно? Быстрее уберите свою руку. Порезы нельзя трогать!»

И в это время Фэн Чэнь Юй посмотрела на И Линь. И Линь сразу поняла, что она имеет в виду. Подняв мешочек с земли, она выбежала.

Фэн Дай озверела и оттолкнула Пэйер, громко закричав: «Не беспокойся обо мне! Быстро отбери ту вещь! Я должна заполучить её!»

«Но…»

«Никаких «но»! Быстро иди!»

Пэйер ничего не могла поделать. Она посмотрела на Фэн Дай, а затем бросилась преследовать И Линь.

Только тогда Фэн Дай села на землю и яростно посмотрела на Фен Чэнь Юй, громко закричав: «Ты хочешь меня убить?»

Чэнь Юй увидела травму на лице Фэн Дай, но она не была в панике. Вместо этого внутри она почувствовала себя счастливой, но она изобразила обеспокоенность на лице, неоднократно спрашивая: «Четвертая сестра, что ты делаешь? Старшая сестра не винит тебя в том, что ты разбила вазу, но в этом нет необходимости. Быстро вставай, пол холодный». Сказав это, она подошла помогать Фэн Дай подняться.

Фэн Дай внезапно закричала «Отойди!», А затем она быстро встала с земли. Кровь все еще задержалась на ее щеках, в то время как выражение ее лица стало ледяным. «Фэн Чэнь Юй, ты прятала что-то в вазе, и оно было обнаружено мной, но ты все еще отрицаешь это? Это не случайно! Сегодня я обязательно расскажу бабушке об этом. Я заставлю ее разобраться с тобой»!

«Четвертая сестра». Чэнь Юй была очень обеспокоена: «Что с тобой происходит? Ты повредила свою голову, когда упала? Почему ты говоришь ерунду? Когда это я что-то прятала в своей вазе? Где эта вещь?»

«Перестань притворяться!» Фэн Дай начала кричать: «Фэн Чэнь Юй, ты притворяешься с самого детства. Другие говорят, что ты Бодхисаттва, но я знаю, что ты всего лишь ядовитая змея!»

Ей крик был таким, что слуги во дворе уже не могли притворяться, что они ничего не слышат. Поскольку Чэнь Юй обычно разговаривала только с И Линь, другим слугам не нужно было заботиться о ней, и им не разрешалось входить в ее спальню. Таким образом, все слуги работали далеко от этой комнаты. Но теперь, в комнате Чэнь Юй было шумно до такой степени, что им было бы трудно объяснить, почему они не вошли. Таким образом, несколько слуг забежало внутрь. Войдя, они увидели кровь на лице Фэн Дай, в то время, как она указывала на Фэн Чэнь Юй и дико ругалась.

Служанке, которая была ближе всего к двери, повезло увидеть, что Фэн Дай нарочно разбила вазу. В то время она наполнилась эмоциями и выбежала сплетничать об этом с другими слугами, поэтому она не видела, что последовало за этим. Теперь, когда она увидела, что ее хозяйка страдает от потери, она почувствовала, что ей нужно выразить себя. Подняв голос, она сказала: «Четвертая молодая мисс, вы слишком задираетесь! Не говоря уже о том, что вы разбили любимую красную вазу старшей молодой мисс, вы даже стали ругать старшую юную мисс. Она же ваша старшая сестра!»

Другая служанка, которая слышала, что четвертая молодая мисс разбила вазу, тоже заговорила: «Верно. Мы все видели, что вы разбили вазу.»

Фэн Чэнь Юй впервые почувствовала, на сколько милы служанки в этом дворе, поэтому она сказала еще больше: «Четвертая сестра, многие пары глаз видели это. Я не виню тебя за то, что ты разбила мою вазу, но ты случайно порезала свое лицо, нужно быстрее позвать доктора!»

Фэн Фэнь Дай наконец осознала ситуацию. Она сама забралась в логово волка. Она не хотела более разговаривать с этой группой людей, поэтому она решила поскорее выбраться отсюда. Пока она проталкивалась, она высматривала, вернулась ли Пэйер или нет.

Чэнь Юй увидела, что она хочет уйти и быстро догнала её в несколько шагов, сказав: «Куда идет младшая сестра? Позволь старшей сестре вызвать врача для тебя! Будет плохо, если на твоем лице останется шрам!»

Фэн Дай испугалась и вдруг указала на Чэнь Юй: «Не смей подходить! Не приближайся ко мне! Фэн Чэнь Юй, ты убийца! Если мое лицо будет испорчено, я обязательно задушу тебя!»

Сказав это, она обернулась и убежала. Во время бега она плакала. Плача, она крикнула: «Убийца! Старшая сестра убийца!»

Чэнь Юй посмотрела на убегавшего человека, и слой холода, казалось, порыл ее лицо.

Фэн Фэнь Дай, это судьба, что посеешь, то и пожнешь Будет хорошо, если твоё лицо будет повреждено. Когда твое лицо будет повреждено, мы посмотрим, как ты планируешь быть высокомерной. Даже если Фэн Юй Хэн может исправить это, у тебя нет денег.

«Молодая мисс». Служанка тихо заговорила: «Что нам теперь делать?»

Чэнь Юй взглянула на служанку и узнала, что это именно та, что видела, как Фэн Дай разбила вазу. Ее зовут Синьэр.

«Синьэр, пойдем со мной, чтобы увидеться с бабушкой. Просто повтори то, что ты сказала ранее. Синьэр была тронута и сразу же поняла, что она будет полезной для молодой мисс. Счастливая, она неоднократно кивнула: «Не волнуйтесь, молодая мисс. Эта слуга знает, что сказать.»

«Ага». Чэнь Юй кивнула, отойдя на несколько шагов. Глядя в направлении, в котором выбежала И Линь, она почувствовала волну беспокойства: «Пойди, и посмотри, вернулась ли сестра И Линь».

«Да». Сразу же служанка побежала в этом направлении. Недолго после этого она снова вернулась: «Сестра И Линь вернулась!»

Конечно же, позади неё стояла бледная И Линь. Чэнь Юй увидела, что ее руки опустели. Когда она огляделась позади нее, она не увидела служанку Фэн Дай, Пэйер. Она не могла не начать паниковать, поэтому она с тревогой спросила: «Что случилось? Что случилось с человеком, который преследовал тебя?» Она на самом деле хотела спросить об этом предмете, но вокруг было много людей, поэтому она не могла спросить напрямую.

Однако И Линь в замешательстве посмотрела на нее: «Какой человек? Старшая молодая мисс, желудок этой слуги чувствует себя нехорошо. Только что я ходила в уборную! Почему это какой-то человек должен был преследовать эту слугу?» Сказав это, она подмигнула Чэнь Юй.

Чэнь Юй сразу поняла и отступила, сказав: «А, ничего. Я оговорилась. Я хотела спросить, чувствует ли твой желудок себя лучше.»

И Линь поклонилась: «Большое спасибо молодой мисс за беспокойство. Этой слуге намного лучше.»

«Тогда пойдем со мной в Дворец Шу Я» Сделав шаг, она направилась к выходу со двора: «Только что рука моей четвертой сестры соскользнула и разбила мою вазу. Затем она небрежно порезала себе лицо. Я действительно чувствую себя очень виновато. Хотя это не моя вина, она поранилась в моей комнате. Будет лучше, если я пойду и признаюсь в моих ошибках перед бабушкой.»

Двое служанок переглянулись друг с другом и кивнули, а Синьэр сказала: «Четвертая юная мисс поистине слишком неосторожна. Эта слуга лично видела, как она разбила вазу мисс. Сестра И Линь тоже это видела, верно?»

Сперва И Линь не знала, почему Синьэр последовала за Чэнь Юй, но теперь, услышав это, она поняла. Она была очевидным свидетелем.

Таким образом, она кивнула: «Ты права. Я тоже это видела. Через некоторое время нам нужно рассказать старшей мадам об этом.»

Трое быстро двинулись прямо в Дворец Шу Я. Когда они вошли во двор, они услышали рыдания издалека. Они звучали так жалко, как будто умер родственник, и эти рыдания практически переходили в вопли.

Чэнь Юй не могла не нахмуриться. Фэн Фэн Дай уже примчалась сюда, действительно хороший план.

Увидев, что Чэнь Юй пришла, одна из служанок дворца Шу Я быстро подошла и сказала оживленно: «Четвёртая молодая мисс вбежала сюда плача, она говорит, что старшая молодая мисс порезала ей лицо».

«Старшая молодая мисс, быстро заходите и посмотрите. Сейчас она в спальне старшей мадам.

Чэнь Юй кивнула: «Я пойду немедленно, но как четвертая сестра может говорить, что я порезала ее? Она точно порезалась сама, когда упала!»

Как эта служанка могла знать правду. Она знала лишь, что несколько молодых мисс в усадьбе дерутся каждый день. Дерутся открыто, или втайне, возможно, произошел еще один беспорядок.

Фэн Чэнь Юй привела двух служанок и быстро вошла в спальню родоначальницы. Чем ближе они подходили, тем громче становились рыдания. Когда они вошли в спальню, они услышали голос Фэн Дай: «Хотя внучка действовала немного умышленно, и, возможно, я сказала некоторые вещи, которые, возможно, обижают старшую сестру, они не должны быть достойны смертной казни! Старшая сестра хотела убить меня сегодня, и это напугало меня до смерти. Бабушка, если бы внучка бежала медленнее, я бы потеряла свою жизнь!»

В это время родоначальница сидела скрестив ноги на кровати. Ее голова болела от криков Фэн Дай. У нее уже были проблемы со сном прошлой ночью, поэтому она хотела наверстать упущенное. Но она не думала, что эта девушка прибежит и постучится к ней.

«Как твоя старшая сестра может хотеть убить тебя?» Родоначальница действительно не посмела поверить Фэн Дай.

Фэн Дай указала на рану на лице в качестве доказательства: «Бабушка! Посмотри на травму Фэн Дай! Это сделала старшая сестра, использовав нож! Если бы Фэн Дай быстро не убежала, ее нож ударил бы в мой живот!»

Чэнь Юй потеряла дар речи. Эта Фэн Фэнь Дай была слишком хороша во лжи. Откуда взялся нож? Когда это у нее был нож?

Однако И Линь рассмеялась и тихо напомнила ей: «Четвертая молодая мисс заблокировала свой собственный путь отступления. У нее нет ни свидетелей, ни вещественных доказательств. Нас нельзя обвинять в подобном.»

Чэнь Юй очень хотела спросить, куда ушла Пэйер, но она знала, что сейчас не время для этого вопроса. Она могла только терпеть и сделать несколько шагов вперед. Моргнув несколько раз, ей удалось выжать пару слез «Четвертая сестра, как ты можешь так клеветать на свою сестру? Когда это старшая сестра брала в руки нож!»

Видя, что Чэнь Юй появилась, родоначальница быстро сказал: «Ты пришла в нужный момент. Быстро расскажи мне, что именно произошло?»

«Бабушка, спаси меня!» Увидев Чэнь Юй, Фэн Дай тут же встала и попыталась прыгнуть на кровать родоначальницы.

Бабушка Чжао быстро остановила ее: «Четвертая юная мисс, вы абсолютно не должны себя так вести! Болезнь старшей мадам не полностью излечена и к ней нельзя так подпрыгивать!»

«Но старшая сестра хочет убить меня! Бабушка, быстрее спаси меня! Фэн Дай не хочет умирать!» Сказав это, она снова заплакала и закричала.

Родоначальница посмотрела на кровь, которая начала течь, из-за ее плача. Вытекало все больше и больше, и она даже долилась до ее шеи. Она почти готова была вызвать врача из страха, но в это время она услышала крик еще более необыкновенный, чем у Фэн Дай! «Моя доченька! Если ты умрешь, как мне жить?»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 255**

Глава 255 - Действительно не Уважает

Родоначальница задрожала, когда ей почти показалось, что Чэнь Ши ожила.

Сразу же после этого она увидела, как человек ворвался в комнату. Плача и крича, она нырнула к Фэн Дай.

За ней следовали несколько служанок, говоря: «Мать-наложница, помедленнее! Будьте осторожны с вашим животом!»

Только тогда она поняла, что это Хань Ши! Но она не думала, что Хань Ши, которая собиралась подбежать к Фэн Дай, действительно обернется и захочет впиться когтями в Чэнь Юй. Она мгновенно подняла руки, ринувшись к лицу Чэнь Юй.

Родоначальница испугалась. Лицо Чэнь Юй всегда было тем, чем семья Фэн очень гордилась. Хотя бывали времена, когда она чувствовала, что эта внучка вызовет крах ее красотой, Фэн Цзинь Юань ценил Чэнь Юй. Она не могла позволить ничему случиться с Чэнь Юй, а Фэн Цзинь Юань был вдали от столицы.

Поэтому она поспешно сказала: «Быстро остановите ее! Старшая молодая мисс абсолютно не должна пострадать!»

Слуги, вместе с бабушкой Чжао, все кинулись, чтобы остановить Хань Ши и сумели остановить ее. Как только Хань Ши увидела, что ее план потерпел неудачу, она сразу же сдалась, затем повернулась к Фэн Дай. Но как только она увидела кровь на лице Фэн Дай, она была так напугана, что почти не смогла дышать и чуть не упала в обморок.

«Быстро помогите ей найти, где сесть!» Родоначальница так беспокоилась, что ей почти захотелось встать с постели: «Помогите ей вдохнуть. Подоприте ей спину. Ах! Ты сейчас беременна, так зачем же ты настолько вспыльчива? Даже если ты не думаешь о себе, хотя бы подумай о ребенке в своем животе!»

Благодаря своей беременности, Хань Ши наслаждалась этим периодом жизни, поэтому она давно перестала почтительно относиться к родоначальнице. Как только она смогла дышать, она тут же начала кричать: «Четвертая молодая мисс - тоже одна из детей семьи Фэн. Свекровь, как ты можешь позволить ей страдать от таких обид? Почему ты никогда не беспокоишься о ней?»

«Когда я не беспокоилась о ней?» Родоначальница была в ярости и хотела ударить Хань Ши своей подушкой, но, подумав о ребенке в ее животе, она могла только отложить её. «Если бы не ты внезапно не ворвалась и не стала дико кричать, я бы уже велела кому-то позвать врача!»

«Ты обвиняешь меня за то, что я кричу?» Хань Ши указала на Фэн Дай и сказала: «Лицо четвертой молодой мисс уже стало таким, так почему же ты не хочешь расцарапать лицо главного виновника?»

В это время И Линь и Синьэр стояли перед Чэнь Юй, чтобы не допустить внезапного нападения Хань Ши.

Чэнь Ю с беспокойством пряталась за этими двумя служанками. Увидев, что это момент передышки, она быстро сказала: «Наложница, мать Хань, ошибается. Я не вредила четвертой сестре! Это четвертая сестра разбила в моей комнате вазу. Затем, случайно, она наступила на отбитый осколок и упала. Вот что вызвало порез у неё на лице!»

Услышав, что она упоминает вазу, Фэн Дай тут же сказала: «Я действительно случайно разбила вазу, и именно по этой причине ты хотела меня убить!» Она посмотрела на Родоначальницу и поспешно сказала: «Бабушка, ты не знаешь, но в вазе старшей сестры было что-то подозрительное! Внутри был странный тканевый мешочек, и я увидела его. Я захотела взять его, но старшая сестра бросилась вперед, толкнув меня, что заставило меня упасть. Затем ее служанка подняла его и убежала. С травмой моего лица я могла только послать свою служанку в погоню.»

Родоначальница была потрясена тем, что она услышала: «Разве ты не сказала, что твое лицо было порезано ножом?»

«Я ...» Фэн Дай чуть не проглотила свой собственный язык. Почему она поспешила упомянуть нож? «Внучка запуталась. Это был не нож. Это был осколок вазы.»

«Что на самом деле это было?» Лицо родоначальницы сразу же потемнело: «Твоя история бессвязна. Ты даже сказала, что твоя старшая сестра хочет убить тебя. Как я вижу, все это просто чушь!»

«Бабушка!» Глаза Фэн Дай расширились: «Но травма внучки реальна! И разве бабушка не хочет знать, что было в вазе старшей сестры?»

Когда она сказала это, Ань Ши вбежала вместе с Сян Жун. Увидев лицо Фэн Дай, Сян Жун отступила в страхе.

Только тогда Фэн Дай поняла, что ее лицо, должно быть, очень красное. Ее желание навредить Чэнь Юнь постепенно рассеялось, так как она начала бояться. Дрожа, она прикоснулась к своему собственному лицу, но лишь испытала очень сильную боль.

«Ва!» В конце концов, она все еще была ребенком и сразу же начала плакать. Она закричала и сказала: «Мое лицо! Мое лицо испорчено!»

Ань Ши напомнила родоначальнице: «Отправьте кого-нибудь, чтобы он сходил за врачом!»

Родоначальница кивнула и приказала бабушке Чжао: «Немедленно пойди и приведи доктора в поместье».

Бабушка Чжао тоже была в панике, сказав: «Если мы отправим кого-нибудь сейчас, через какое время доктор попадет сюда? Рана четвертой молодой мисс тяжела. Она не может ждать. Поскольку эта старая слуга видела это... мы должны позвать вторую молодую мисс!»

Родоначальница также отреагировала и быстро сказала: «Тогда быстрее, позовите её! Быстро!» Молодая служанка немедленно выбежала, чтобы позвать её.

Услышав, что позовут Фэн Юй Хэн, она облегченно вздохнула. Она больше не беспокоилась о своем лице и начала думать о том, как бороться с Фэн Чень Юй: «Старшая сестра все еще не сказала, что было спрятано внутри этой вазы».

Фэн Чэнь Юй беспомощно сказала: «Четвертая сестра, старшая сестра, не понимает, о чем ты говоришь. Какой еще мешочек в моей вазе? Когда это твоя служанка гонялась за И Линь?»

И Линь увидела ситуацию и быстро опустилась на колени, чтобы сказать родоначальнице: «У этой служанки сегодня были проблемы с желудком, и она действительно выбежала один раз, но когда четвертая молодая мисс искала старшую молодую мисс, она пришла одна. Она вообще не приводила с собой служанку!»

Синьэр также опустилась на колени, сказав: «Старейшина, пожалуйста, примите этот отчет. Эта слуга убирала двор, и я действительно не видела, чтобы четвертая молодая мисс приходила с служанкой.»

«Ты...» Фэн Дай была потрясена. Разве это не бред? Разве она не придумала это?»

В то же время И Линь высказалась: «Я не знаю, о какой служанке говорит четвертая молодая мисс, но эта слуга ходила за закусками для старшей молодой мисс прошлой ночью. В тот раз эта слуга увидела, как четвертая молодая мисс наказывала служанку, которую зовут Пэйер. В тот раз четвертая молодая мисс ударила ее по лицу.»

Это была правда. Фэн Дай чувствовала себя несчастной накануне вечером и решила выместить это на Пэйер: «Зачем эта молодая мисс наказывала служанку. Разве это нормально?»

И Линь ответила: «Четвёртая молодая мисс действительно сделала это. Эта слуга просто вспомнила об этом и сказала.»

Родоначальница фыркнула. Глядя на Фэн Дай, она сказала: «У тебя в настоящее время даже нет свидетеля, и у тебя нет никаких вещественных доказательств. Кто может поверить в то, что ты сказала? Просто послушно сядь в стороне и дожидайся, когда твоя вторая сестра придет и вылечит твою рану.»

Фэн Дай не хотела этого спускать с рук, и она все еще хотела поспорить немного больше; однако служанка Хань Ши, А Цзюй, тайно потянула ее за рукав, бросив на неё взгляд, который говорил, чтобы она остановилась.

Но как она могла успокоиться. Она не могла не сказать родоначальнице сквозь слезы: «Старшая сестра говорит, не задумываясь, но бабушка верит ей. Почему вы не верите мне? Она что-то прятала. Для того, чтобы я не смогла узнать, что это, она толкнула меня и ранила моё лицо. Почему вы не верите тому, что я говорю?»

Чэнь Юй начала рыдать, сказав тоном, который был еще сильнее наполнен горем, чем у Фэн Дай: «Четвертая сестра, можешь ли ты перестать ложно обвинять старшую сестру? Старшая сестра действительно ничего не скрывала, и старшая сестра не обвиняет тебя в том, что ты разбила вазу. Если младшая сестра несчастна из-за раны, тогда старшая сестра тоже порежет своё лицо и будет обливаться кровью вместе с тобой. Тогда все будет хорошо?»

Когда Чэнь Юй действовала, ей приходилось делать это с силой. Увидев чашку на столе, она подняла ее и разбила о пол.

Родоначальница вскрикнула от страха: «Не надо! Быстрее, остановите ее!»

Все слуги обернулись к Чэнь Юй и горько умоляли ее: «Старшая молодая мисс, вы не должны этого делать!»

Чэнь Юнь печально заплакала: «Пусть мне будет больно. Если четвертая сестра сможет чувствовать себя счастливой, все в порядке. Не останавливайте меня!»

Фэн Дай яростно заскрежетала зубами!

Фэн Чэнь Юй была слишком хорошей актрисой. Её игра была слишком хороша! Она использовала хорошие вещи и деньги, чтобы насытить родоначальницу, и она думала, что её будут хоть немного уважать; однако она не думала, что когда-нибудь что-то произойдет, и родоначальница все равно не поддержит ее.

Она была полна гнева, но она также знала, что этот вопрос нужно обрабатывать деликатно, поэтому она тихо прошептала на ухо А Цзюй: «Пошли кого-нибудь, чтобы разыскать Пэйер. Пусть ее поищут где-то около двора Фэн Чэнь Юй.»

А Цзюй подчинилась и вернулась к Хань Ши, чтобы договориться о помощи. К счастью, с тех пор, как Хань Ши забеременела, у неё было много служанок. Теперь она может их использовать.

Видя, что Фэн Дай больше не причинит ей неприятностей, Чэнь Юй также постепенно успокаивалась, но она все еще вытирала слезы.

Сян Жун стояла там, ощущая себя очень неловко. Глядя на Фэн Дай, а затем на Чэнь Юй, она беспомощно сказала: «Не волнуйтесь слишком много. Медицинские способности второй сестры очень хороши. Она определенно сможет излечить лицо четвертой сестры.»

В это время Хань Ши беспокоилась о ране Фэн Дай. Сян Жун явно говорила это по доброте, но когда она услышала это, это прозвучало как саркастичное замечание. Очень грубо фыркая, она сказала: «Рана не на твоем лице. Третья молодая мисс, естественно, не волнуется.»

Ань Ши нахмурила лоб: «Младшая сестра не должна так говорить с третьей молодой мисс. Это противоречит правилам».

«Правилам?» Хань Ши рассмеялась: «Правила усадьбы давно в беспорядке! Более того, я в настоящее время беременна ребенком семьи Фэн. Когда женщина беременна, её настроение в большинстве случаев является менее стабильным. Даже если я что-то скажу, противоречащее правилам, что мне сделают?»

Сян Жун не хотела, чтобы из-за нее началась драка, поэтому она быстро потянула Ань Ши, не давая ей возможность говорить. Затем она обернулась к Хань Ши и сказала: «Я в порядке. Наложница, мать Хань, не принимайте это близко к сердцу.»

«Но я не принимаю это близко к сердцу». Хань Ши посмотрела на Сян Жун. По какой-то причине она переместила гнев, который испытывала к Чэнь Юй, на неё, и сказала: «Третья молодая мисс действительно великодушна. Из молодых мисс на нашей усадьбе только у вас нет никакой надежды. Его Высочество седьмой принц не выражал своих чувств с тех пор, когда несколько месяцев назад он прислал комплект одежды. Третья молодая мисс по-настоящему не верит, что его Высочество седьмой принц будет вашей поддержкой, верно?»

Сян Жун нахмурилась и не дала себе сильно задумываться об этом: «Я никогда не думала об этом раньше. Мать наложница, пожалуйста, не говорите глупостей.»

Хань Ши кивнула: «Хорошо, если вы не думаете об этом. Его Высочество седьмой принц не выбрал официальную принцессу, но у дочери наложницы, такой, как вы, нет шансов стать официальной принцессой. Не торопитесь двигаться в этом направлении, не создайте проблему для себя. Но...» Ее глаза повернулись, чтобы взглянуть на Чэнь Юй: «Но есть еще один путь. Если вы должны жениться на принце, вы можете выбрать принца с мертвой официальной принцессой. После женитьбы вы сможете стать следующей принцессой».

Эти слова ясно намекали на старшего принца, и лицо Чэнь Юнй немного помрачнело; однако ей удалось промолчать.

Сян Жун всегда чувствовала, что Хань Ши очень похожа на старую Чэнь Ши. Они обе были людьми, которые говорили, не фильтруя сказанное. Они были способны сказать любое количество отвратительных вещей. Ей не стоило спорить с ней, но ее сердце болело от упоминания о Его Высочестве седьмом принце.

Ань Ши понимала, что чувствует Сян Жун и не могла тихо не вздохнуть. Хотя слова Хань Ши были суровыми, она не собиралась опровергать их ради Сян Жун. Ее слова были грубыми, но правдивыми. Если сарказм Хань Ши мог полностью убить чувства Сян Жун, она действительно была бы благодарна Хань Ши.

В это время родоначальница просто закрыла глаза. Она не хотела ничего говорить, и она не хотела ни на кого смотреть. Необычное состояние этой комнаты, наполненной людьми, не давало ей спокойно отдохнуть. Она ненавидела их всех, и она хотела задушить их всех до смерти. Теперь она надеялась лишь на то, что Фэн Юй Хэн придет быстро, и эту громкую проблему можно будет побыстрее решить.

Кто знал, что эти ожидания продлятся два часа.

Когда служанка, которая пошла позвать Фэн Юй Хэн, вернулась, человеком позади нее оказалась вовсе не Фэн Юй Хэн. Вместо этого это был незнакомый старик.

Служанка сказала с горьким выражением лица: «Вторая молодая мисс не придет!»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 256**

Глава 256 – Особый Подарок

Слова «Вторая молодая мисс не придет» заставили всех в комнате удивиться.

Родоначальница даже подумала, что у неё проблемы со слухом, и она сразу же спросила: «Что ты сказала?»

Служанка повторила: «Вторая молодая мисс сказала, что она не придет».

«Почему?» Спросила Хань Ши. Сперва она считала, что когда Фэн Юй Хэн придет, травма на лице Фэн Дай будет легко излечена. Поэтому она не слишком беспокоилась. Но теперь, когда Фэн Юй Хэн сказала, что она не придет, что будет с Фэн Дай?

Служанка взглянула на Хань Ши и сказала с холодным выражением лица: «Вторая молодая мисс сказала, что, когда она только что вернулась в поместье, она отправилась навестить наложницу мать Хань по доброй воле, но мать-наложница сказала, что она не врач, поэтому не должна её осматривать; поэтому вторая юная мисс не придет. Но она все же беспокоится о травме четвертой молодой мисс, поэтому она специально вызвала врача из Зала Сотни Трав. Это он.» Сказав это, она вывела человека позади себя вперед.

Увидев группу ни надменных, ни скромных дворян, он поклонился родоначальнице и сказал: «Этот старик, один из врачей Зала Сотни Трав, и я пришел, лично по приказу босса, для лечения раны четвертой молодой мисс».

Родоначальница тихо фыркнула. Фэн Юй Хэн абсолютно не уважает их, это заставило ее рассердиться. Она действительно хотела отправить другого человека, чтобы привели Фэн Юй Хэн, несмотря ни на что, но, хорошо подумав об этом, она решила отказаться от этой затеи. Вместо этого она просто махнула рукой и сказала: «Взгляните на нее. Для молодой девушки было бы лучше, если бы не осталось шрама». Когда дело доходило до борьбы с Фэн Юй Хэн, она никогда не добивалась успеха. Она не хотела возбуждать этот гнев.

Она смогла проглотить этот гнев, но Фэн Дай не смогла. До того, как доктор даже успел подойти к ней, она громко закричала: «Стой, где стоишь! Тебе не разрешено подходить ко мне! Неужели лицо этой молодой мисс что-то, к чему каждый может прикасаться?»

Старик был беспомощен: «Этот старик - врач».

«Даже врач не подходит!» Фэн Дай была на грани психического срыва: «Вы все издеваетесь над мной. Я пойду и все расскажу его Высочеству пятому принцу!» После этого она обернулась, чтобы выбежать на улицу.

Все служанки бросились останавливать ее, но они услышали, как родоначальница сказала: «Не нужно ее останавливать. Если она хочет показать это уродливое лицо его Высочеству пятому принцу, тогда просто отпустите ее!»

Слова родоначальницы остановили Фэн Дай, но они не смогли остановить ее плач.

Когда она начала плакать, Хань Ши начала плакать, обе плакали в унисон. У родоначальницы была сильная головная боль, но она могла только посоветовать Хань Ши: «Перестань плакать. Ты не должна плакать, пока ты беременна!»

Хан Ши всхлипнула и сказала: «Но этот вопрос нельзя считать разрешенным подобным образом».

Не было ничего, что могла бы сделать бабушка Чжао. Увидев, что родоначальница не хочет говорить, она могла лишь выступить от имени своей хозяйки: «Независимо от того, разрешено это дело, или нет, мы все равно должны разрешить врачу осмотреть рану четвертой молодой мисс».

Врач снова сделал несколько шагов по направлению к Фэн Дай и сказал: «Этот старик еще раз спрашивает молодую мисс, можно ли осмотреть рану, или нет? Если нет, тогда этот старик будет возвращаться.»

«Осмотрите её, осмотрите!» Фэн Дай сердито крикнула: «Быстрее подходите и лечите».

Увидев, что доктор уже начал осматривать рану, родоначальница, наконец, вздохнула с облегчением. По правде говоря, она действительно боялась, что Фэн Дай вызовет проблемы. Если его Высочество пятый принц действительно придет разбираться, это будет большая проблема для поместья Фэн.

«Чэнь Юй». Она мрачно сказала: «Независимо от того, что случилось, это все равно произошло в твоей комнате».

Чэнь Юй опустилась на колени и сказала тихим голосом: «Чэнь Юй понимает. Хочет ли бабушка наказать меня?»

«Да». Родоначальница задумалась на мгновение: «Тогда ты будешь наказана копированием сутр 100 раз под присмотром».

«Чэнь Юй принимает наказание».

«Хмф!» Хань Ши сердито фыркнула, чтобы показать свое недовольство.

К сожалению, никто не хотел обращать на неё внимание.

Незадолго до этого осмотр Фэн Дай был почти завершен. Доктор написал рецепт и достал небольшую коробку с мазью, посоветовав Фэн Дай каждый день наносить её на рану. Затем он собрал свою аптечку, поклонился родоначальнице, а затем ушел со служанкой.

Кто знал, что через несколько минут служанка вернется. С болезненным взглядом она сказала родоначальнице: «Доктор хочет десять таэлей за лечение».

Пфф!

Сян Жун засмеялась.

Как могла ее вторая сестра так любезно пригласить одного из врачей Зала Тысячи Трав выполнить лечение задаром.

«Десять таэлей?» Хань Ши снова громко закричала: «Он хочет нас ограбить?»

Родоначальница хлопнула по кровати и сердито сказала: «Оплатите! Заплатите столько, сколько он хочет! Наша усадьба Фэн не может опозориться. Но вы должны запомнить. Независимо от того, кто заболеет, никому больше не разрешено искать Фэн... никому не разрешено ходить в Зал Сотни Трав».

Во дворце Шу Я была шумно целый день. Хан Ши и Фэн Дай решили остаться, не желая уходить. Их крики и рыдания не давали родоначальнице спокойно отдохнуть. До того, как прошло четыре часа, ее головная боль снова начала расти.

Между тем, в павильоне Тун Шэн Фэн Юй Хэн стояла у стойки в своем пространстве.

Она размышляла над проблемой подарка Сюань Тянь Гэ и другим. Хуан Цюань была права. Нужно либо подарить им то, что они хотят, либо что-то, чего им не хватает.

Но все они были молодыми мисс из больших семей. Чего у них могло не быть, из того, что они хотели? Как им могло чего-то не хватать?

То, что они не испытывали нехватки в чем-то, не означало, что то, что у них было, было лучшим. Особенно для девушек, уход за их кожей является самым важным делом. Не существует продуктов для ухода за кожей в этом возрасте. Они даже используют китайский медовый лист в качестве мыла, когда умываются. Если продолжить это дело, внешний слой кожи будет полностью изношен. А если кожа будет непосредственно подвергаться воздействию солнца и элементов, их лица ухудшатся задолго до их смерти от старости.

С ее прилавка она вытащила четыре очищающих средства для лица, четыре маски для лица, четыре бутылки крема от загара. Она также достала такие вещи, как зубная паста и душистые мыла. Сложив это все в большую коробку, она покинула свое пространство.

Она позвала Хуан Цюань в комнату хранения лекарств. Указав на большую коробку с вещами, она сказала: «Быстрее найди меньшие коробки, чтобы мы могли разделить эти подарки. Это будут ответные подарки».

Пережив детоксикацию в военном лагере, Хуан Цюань больше не удивлялась странным вещам, которые «волшебным образом» появлялись у Фэн Юй Хэн. Увидев различные бутылки и банки, она не расспрашивала о них. Обернувшись, она ушла, чтобы найти несколько коробок.

Когда она вернулась, Фэн Юй Хэн уже разделила предметы на несколько групп. Каждой молодой мисс будет подарено по одному экземпляру каждой вещи. Зубные пасты и душистые мыла также были приготовлены для семей молодых мисс. Хотя эти вещи для нее не казались очень важными, но все это было не найти в Да Шунь. Фэн Юй Хэн была очень довольна подарками, которые она приготовила.

Но Хуан Цюань все же напомнила ей: «Молодая мисс, помимо этих встречных подарков, вы также должны подготовить несколько лучших вещей».

Она была поражена: «Еще лучших? Для кого?»

«Моя дорогая молодая мисс!» Хуан Цюань не знала, плакать ей, или смеяться: «Скоро новый год, поэтому, очевидно, что вы должны отправить подарки во дворец! Император, императрица и императорская наложница Юнь, конечно же, вы должны отправить подарки всем им. Также она указала на коробки, которые уже были завернуты, и сказала: «Вы уже подготовили встречные подарки, но есть еще несколько семей, которым вы должны отправить подарки!»

На этот раз Фэн Юй Хэн полностью поняла: «Ты действительно права. Дворец Юй, Дворец Чун и Дворец Юань - это дворцы, в которые я должна отправить подарки. Все в порядке. Я просто подготовлю еще несколько подобных коробок для них. Что касается подарков, которые отправить в имперский дворец... Мне нужно будет тщательно об этом подумать».

Ей придется тщательно обдумать это. О том, какие подарки отправить в императорский дворец, все думали долго и упорно. Естественно, она не могла быть слишком неосторожной.

В ту ночь Фэн Чэнь Юй сидела в храме, копируя сутры. Родоначальница сказала, что она должна скопировать сутры 100 раз. Хотя это было просто, даже если она будет проводить за этим делом каждый день и каждую ночь, ей все равно понадобится на это месяц.

«Фэн Фэнь Дай, ты заслуживаешь смерти!» Она ненавидела Фэн Дай и раздраженно скрежетала зубами. Из-за этого гнева мазки её кисти стали тяжелее. На странице, на половину заполненной сутрами, появилась чернильная точка.

«Молодая мисс, успокойтесь». И Линь быстро отодвинула её руку от бумаги: «Не похоже, чтобы вы плохо знали четвертую молодую мисс. Зачем спорить с ней. Эта слуга скажет что-то очень неуважительное. Её характер рано или поздно доведет её до беды. Молодой мисс не нужно принимать никакие меры. Она сама сможет вызвать собственное падение.»

Чэнь Юй взглянула на И Линь: «Ты позаботилась о том мешочке?»

И Линь кивнула: «Молодая мисс, не волнуйтесь. Он уже сожжен».

«Хорошо, что он был сожжен». Чэнь Юй была немного беспомощной: «Я сперва хотела сохранить его, в том случае, если я смогу его использовать. Но теперь, когда Фэн Фэнь Дай в поместье, кажется, что даже в моей собственной комнате небезопасно».

«Это нормально не хранить такого рода вещи». И Линь продолжала утешать ее таким образом: «Эта слуга не знает, как подобные вещи можно использовать в будущем, но хранение чего-то подобного не позволит нам легко спать. Сегодня было слишком опасно! Если бы это попало в руки четвертой молодой мисс, все было бы кончено».

«Я знаю». Чэнь Юй была немного раздражена: «Если это сожжено, значит сожжено. Что случилось с Пэйер? Разве она не преследовала тебя?»

Вспомнив Пэйер, лицо Ли Линь немного побледнело. Глубоко вздохнув, она стиснула зубы и прошептала на ухо Чэнь Юй.

Чэнь Юй сначала нахмурилась, но потом она улыбнулась и сказала: «Ты все сделала хорошо».

И Линь увидела, что её не накажут и, наконец, успокоилась. С облегчением вздохнув, она продолжила: «На самом деле, нет необходимости в том, чтобы молодая мисс слишком злилась. Поскольку эта слуга видит это, было бы лучше просто позволить всем видеть, как четвертая молодая мисс издевается над вами. В любом случае, хозяин скоро вернется. Увидев вас в таком настроении, он определенно будет очень огорчен.»

«Какой толк от этого огорчения?» Чэнь Юнь хлопнула по столу: «В животе Хань Ши ребенок. Если отец лишь хорошо относится ко мне, то в чем смысл?» Чем больше она говорила, тем более мрачным становился её взгляд, «Ребенок Хань Ши не должен быть рожден!»

И Линь знала, что Чэнь Юй рано или поздно обратит свое внимание на ребенка в животе Хань Ши. Не торопясь советовать ей, она лишь спросила: «Неужели старшая молодая мисс действительно считает, что наложница, мать Хань, сможет стать главной женой?»

Чэнь Юнь бросила на нее взгляд: «Что ты имеешь в виду?»

И Линь сказала: «Независимо от того, что было сказано, семья Фэн все еще известная семья. Если наложница родом из борделя будет повышена до должности главной жены, разве это не вызовет смех по всей стране? Готов ли хозяин отказаться от своего дворянства?»

Чэнь Юй кивнула: «Ты права. Но даже если она не станет главной женой, с сыном рядом с ней, она все равно будет бельмом на глазу».

И Линь улыбнулась и сказала: «Будет ли это сын, еще не известно. Даже если это так, это будет лишь сын наложницы. Но если старшая молодая мисс считает, что она может стать бельмом на глазу, мы можем подумать о том, как не дать родиться этому ребенку».

«Никакой спешки». Чэнь Юй небрежно сказала: «Ее живот все еще не выглядит, как у беременной. У нас еще много времени, чтобы подумать. Что касается Чэнь Цина, который живет в усадьбе, мы давно не видели его».

«Молодой мастер полностью посвящает себя учебе. Он целый день сидит в своей комнате и учится. Не говоря уже о молодой мисс, даже слуги во дворе редко видят его.»

«Хмф, какой книжный червь». Чэнь Юй холодно фыркнула: «Но отец высоко ценит его. Скажи, сможет ли Чэнь Цин выбиться на вершину рейтинга на экзамене?»

И Линь некоторое время размышляла, потом сказала: «Независимо от результата, нам все равно нужно сделать некоторые приготовления на тот случай, если он сделает это. Я слышала, что молодой мастер действительно хороший ученик, иначе хозяин так и не беспокоился бы о нем. Если хорошо подумать, шанс, что он займет первое место, довольно высок. Молодая мисс, хорошо подумайте об этом. Если молодой мастер действительно сможет занять первое место на экзамене, его статус повысится. Хотя его нельзя сравнивать с принцем, большинство чиновников не смогут тягаться с ним».

«Ты права». Чэнь Юй вдруг вспомнила что-то: «Ты помнишь подушку, которую третий дядя отправил матери? Он сказал, что в ней находятся все виды сухих лекарственных трав, которые могут оживить тело и разум».

И Линь кивнула: «Да, но эта подушка пахла как лекарство, поэтому мадам она не понравилась. Она все время оставалась на складе. Хочет ли молодая мисс...»

«Возьми её и отправь Чэнь Цину. Что-то, что оживляет тело и ум, может быть полезно. Просто скажи ему, что он должен продолжать усердно учиться. Я буду молиться за его успех каждый день, чтобы он смог стать первым на императорском экзамене».

Как только она это сказала, снаружи раздался пронзительный крик.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 257**

Глава 257 - Горожане не Покупают? Тогда Я Продам Их Императору

Крики, раздавшиеся посреди ночи, были по-настоящему ужасающими. У них обеих была не чиста совесть, так что этот крик напугал их до безмолвия. И Линь сразу же сказала: «Может быть, это было обнаружено?»

Чэнь Юй немедленно встала и потянула И Линь наружу.

Как только эти двое открыли дверь храма, они увидели, что Синьэр поспешно бежит к ним. Увидев Чэнь Юй, она не успела поприветствовать, и быстро сказала: «На дне колодца в маленьком саду был найден труп. Кто-то опознал его, сказав, что это личная служанка четвертой молодой мисс, Пэйер.»

Сказав это, она посмотрела на И Линь. Она четко помнила, что четвертая молодая мисс прибыла с служанкой.

Чэнь Юй посмотрела на нее, а затем тихо спросила Синьэр: «Кто это обнаружил?»

«Это была Ли Сян». Сказала Синьэр: «Она сильная, но глупая девушка, которую привели в начале зимы. Она отвечает за уборку двора. Эта слуга уже отправила кого-то задержать ее, но Ли Сян напугана до смерти. Она не говорит ничего, кроме чепухи.»

«Молодая мисс». И Линь немного испугалась: «Это все из-за этой неумехи. Молодая мисс, пожалуйста, накажите меня».

«В чем смысл говорить такие вещи сейчас!» Чэнь Юй приняла решение и сказала Синьэр: «Эта новость абсолютно не должна распространиться. Дай всем, кто слышал бред Ли Сян, денег, чтобы они закрыли рты.»Затем она сказала И Линь: «Завтра утром первым делом отошли Ли Сян из усадьбы. Чем дальше, тем лучше. Лучше всего было бы выслать ее из столицы.»

«Да». И Линь поспешно кивнула и подчинилась.

«Что касается трупа в колодце...»

«Молодая мисс, давайте заполним колодец!» У Синьэр появилась идея: «Если его не выйдет заполнить, просто запечатаем его. Скажите, что колодец высох, и колодец больше не будут использоваться с сегодняшнего дня».

И Линь задумалась, а затем сказала: «Как насчет того, чтобы вытащить труп и похоронить его? Эта Пэйер отчаянно преследовала меня целый день и потом сама упала в колодец.»

Синьэр была довольно умна и сразу поняла, что И Линь придумала себе оправдание, поэтому она быстро кивнула и согласилась, сказав: «Правильно. Рядом с колодцем много снега, и там очень скользко. Просто так случилось, что открытый колодец оказался низко, поэтому падение было вполне ожидаемо. Это не слишком серьезно. Это не более, чем небрежность служанки. Старейшая молодая мисс, нет необходимости принимать это близко к сердцу».

И Линь чувствовала, что Синьэр действительно очень многообещающая. В настоящее время Чэнь Юй не хватает личных слуг. Очень часто ей приходится делать слишком много дел в одиночку. Синьер также была с мадам во дворе Цзинь Юй, и она была очень надежной.

Таким образом, она взглянула на Чэнь Юй, и Чэнь Юй сразу поняла, что она имеет в виду. Не говоря уже о том, что ей не хватает личных слуг, Синьэр помогла ей в этом деле. Учитывая, в чем она была замешана, касательно неё было два варианта: один убить ее, а другой - продолжать использовать ее.

Поразмыслив немного, она торжественно посмотрела на Синьэр и сказала: «Сегодня ты хорошо справилась. Я очень довольна тобой. С этого дня ты останешься возле меня. И Линь будет обучать тебя. Хорошо учись у нее. До тех пор пока, пока ты будешь усердно работать, я не обижу тебя.»

Синьэр ждала этих слов от Чэнь Юй, так как она тут же улыбнулась и встала на колени: «Старшая молодая мисс, не волнуйтесь. Эта слуга непременно сделает все возможное, чтобы позаботиться о вас. Я определенно не предам вас.»

Чэнь Юй кивнула: «Очень хорошо».

И Линь быстро подошла, чтобы помочь ей встать, а затем сказала: «Синьэр, в будущем мы обе будем старшими людьми молодой мисс». Независимо от того, что ты будешь делать, ты всегда должна думать о старшей молодой мисс. Ты понимаешь?»

«Эта слуга понимает. В будущем я надеюсь, что сестра И Линь предоставит дополнительное обучение.» Синьэр была по-настоящему мила на словах, а ее разум был довольно проворным. Сразу же после того, как Чэнь Юй приняла её, она начала обрабатывать важные вопросы: «Эта слуга немедленно найдет людей, чтобы заполнить колодец». После этого она обернулась и убежала.

И Линь наблюдала за фигурой уходящей девушки и сказала: «Я надеюсь, что она будет полезна. У молодой мисс много помощников.»

Чэнь Юй посмотрела на И Линь: «И у тебя есть наглость говорить это! Ты была неуклюжа в своей работе. В следующий раз, если подобное произойдет, я не стану защищать тебя».

«Эта слуга признает свою ошибку». И Линь сказала это и встала на колени: «Молодая мисс, пожалуйста, простите эту слугу на этот раз».

Чэнь Юй вздохнула. И Линь была самым полезным человеком на ее стороне. Когда дело дошло до наказания этой служанки, она действительно не очень хотела это делать. «Забудь об этом». Она протянула руку и помогла И Линь подняться. При обращении со слугами часто было необходимо использовать как морковку, так и палку, особенно с ближайшими, потому что она знала самые важные секреты. «Иди, возьми немного денег, и помоги Синьэр разобраться с людьми, которые видели труп. Помни, ты должна убедиться, что они будут молчать. Кроме того, тем, которые будут заполнять колодец, дай немного больше. Также дай Синьэр немного больше. Мы все же рассчитываем на то, что она поможет нам в будущем».

«Эта слуга понимает», - быстро сказала И Линь, добавив: «Я сожгу немного бумаг над колодцем, чтобы не появилось призрака».

«Делай, как сочтешь нужным». Чэнь Юй не хотела ничего говорить. Обернувшись, она вернулась в храм.

В это время в павильоне Тун Шэн Фэн Юй Хэн еще не спала. В настоящее время она практиковала свои боевые искусства во дворе.

Месяц в военном лагере позволил ей восстановить некоторые из способностей, которые были в её предыдущей жизни, что позволило ей улучшить свою ситуацию. У нее не только улучшились физические возможности, но также ее цингун.

Хуан Цюань была рядом с ней, и они тренировались вместе. Обе изредка корректировали свою технику и иногда расслаблялись, но это происходило очень беззаботно.

Когда они, наконец, остановились, Фэн Юй Хэн напомнила Хуан Цюань: «Ты должна найти кого-то, кто обратит внимание на ситуацию во дворе Юй Лань. Плоду Хань Ши нужно непрерывно развиваться. Мы не можем позволить кому-либо что-либо сотворить.»

У Хуан Цюань появилась жестокая улыбка на лице, и она сказала: «Молодая мисс хочет увидеть волнения, которые произойдут после этого?»

Она кивнула: «Конечно. Все станет интересным только после рождения ребенка. Фэн Цзинь Юань будет выглядеть так же хорошо, как если бы зеленая шляпа была на его голове. Быть раненной другими таким сомнительным образом, разве это не сделает Хань Ши еще более жалкой?»

«Да». Хуан Цюань кивнула: «Молодая мисс, не волнуйтесь. Эта слуга определенно будет внимательно следить за этим. Хорошо, молодая мисс, вы в прошлый раз сказали, что хотите больше слуг в поместье, которые были бы способны в боевых искусствах. Эта слуга обдумывала это долго и упорно, но если не нанимать их во дворце, мы можем пойти поискать их в Цзян Ху. Но людям из Цзян Ху будет немного недоставать манер поведения. Молодая мисс, вы хотите, чтобы его Высочество прислал кого-нибудь из дворца?»

Фэн Юй Хэн внезапно вспомнила женщину-охранника, которая скрывалась во дворце императорской наложницы Юнь, поэтому она спросила у Хуан Цюань: «Откуда родом люди императорской наложницы Юнь?»

Хуан Цюань сказала: «Все они обучались с раннего возраста. Эта слуга и Ван Чуань похожи. Но изучение боевых искусств - это не то, что можно сделать за одну ночь. Если у молодой мисс есть такая идея, я боюсь, что уже слишком поздно.»

«Я знаю». Фэн Юй Хэн была немного беспомощна: «Но я не хочу больше брать людей из дворца. Что нам делать?»

Хуан Цюань не знала, что делать. Они сидели во дворе, подперев подбородок и думая. Они думали долго и упорно, и Хуан Цюань действительно удалось придумать кое-что. «Несколько лет назад, я когда-то слышала, как кто-то говорил об этом. На рынке работорговцев иногда можно купить некоторых слуг, прошедших специальную подготовку. Там можно купить квалифицированных рабов. Там есть некоторые, которые были специально обучены для ухода за мужчинами, есть люди, умеющие цитировать, играть в шахматы, рисовать и писать, а также есть те, кто изучал боевые искусства с раннего возраста. Стоимость таких рабов очень высока, и они не продаются населению. Сперва нужно заплатить торговцу до того, как можно будет назначить встречу».

Фэн Юй Хэн хлопнула ладонью по своему лицу: «Почему это звучит так, как покупка еды».

«Но это действительно как покупка еды». Хуан Цюань вздохнула с волнением: «Как люди, которые были отправлены работорговцу, могут быть хорошо обеспечены. Работорговцы не принимают их за людей. Точно так же, как и Цин Юй, она раньше была молодой мисс большой семьи. После краха, что ей оставалось? Ее способность управлять деньгами не была чем-то, что мог заметить работорговец. В противном случае, кто знает, за сколько он мог бы её продать.»

Услышав упоминание о Цин Юй, Фэн Юй Хэн наконец-то заинтересовалась: «Если мы сможем найти еще нескольких, таких как Цин Юй, это будет здорово. Сделай это. Выбери тех, кто знает какие-либо боевые искусства и разузнай все об их прошлом. Абсолютно не позволяй кому-либо с плохими намерениями попасть к нам».

Хуан Цюань кивнула: «Эта слуга помнит. На этот раз я обязательно разузнаю их родословные на восемь поколений назад. Только если они полностью подходят, я приведу их к молодой мисс».

«Ага». Услышав, что таких слуг можно найти, Фэн Юй Хэн немного обрадовалась; однако она также напомнила кое о чем: «Хорошо. Продолжай узнавать о том, что нравилось мертвой императорской наложнице. После того, как ты что-то узнаешь, найди способ, чтобы это узнала Фэн Фэнь Дай. Пусть она сделает все возможное, чтобы узнать это.»

«Зачем?» Хуан Цюань была озадачена: «Если четвертая юная мисс узнает обо всем этом, разве его Высочество пятый принц не будет относиться к ней еще лучше?»

«И что с того, что его Высочество пятый принц будет хорошо относиться к ней? Только подумай об этом. Если Император однажды увидит ее танцы, что произойдет?»

Глаза Хуан Цюань засветились: «Это будет интересно! Эта ситуация становится все более запутанной. Я верю, что это не займет много времени, прежде чем все мысли принца будут раскрыты».

Именно это и планировала Фэн Юй Хэн. Император объединится с Сюань Тянь Мином и с ней, чтобы оказать давление на третьего принца Сюань Тянь Е.. Во-первых, нужно вспомнить о войсках, которые он собрал на Севере. Во-вторых, они надеялись привлечь больше внимания к старшему принцу, дав ему врага, на котором он сможет сосредоточиться, в надежде, что он причинит им меньше хлопот в свободное время. В то же время она взяла на себя инициативу распространять слухи о том, что ноги Сюань Тянь Мина не могут быть излечены. Это позволит князьям, которые все еще верят, что он не сможет полностью выздороветь, а затем подняться до положения наследного принца, полностью прекратить слежку за ним. Это даст Сюань Тянь Мину еще больше возможностей сделать то, что ему нужно сделать.

Лишь битвы между старшим принцем и третьим принцем недостаточно. Ей придется еще больше замутить воды, чтобы скрыть ситуацию Сюань Тянь Мина. Его Высочество пятый принц лишь человек, которому не повезло быть втянутым в эти воды. Что касается будущего, она должна тщательно все обдумать.

На следующий день Фэн Юй Хэн привела Хуан Цюань в Зал Сотни Трав. Надев мужскую одежду, она снова использовала личность Лэ У Ю, чтобы осмотреть пациентов.

Ван Линь не видел Фэн Юй Хэн больше месяца, поэтому он поспешно суетился вокруг Фэн Юй Хэн.

Фэн Юй Хэн знала, чего он хотел, поэтому беспомощно приказала Хуан Цюань упаковать для него две коробки: «На этот раз это не просто медицинские пилюли, здесь также есть некоторые медицинские таблетки. Эффекты и их назначение записаны. Помни, что медицинские пилюли стоят столько же, сколько и раньше, но медицинские таблетки стоят в десять раз дороже».

«Что?» Ван Линь был полностью потрясен: «В десять раз? Босс, вы...» Он хотел сказать, босс, вы сошли с ума? Но он не посмел: «Может, хотя бы не в десять раз выше? Прямо сейчас, стоимость медицинских пилюль уже очень высока».

«Разве они еще не закончились?»

Ван Линь кивнул: «Это правда. После появления медицинских пилюль те из семей, в которых есть хоть небольшое количество богатства, больше не хотят пить горькие медицинские супы, поэтому, даже если они стоят немного дороже, запасы по-прежнему заканчиваются к середине месяца».

«Тогда не беспокойся и продавай их!» Фэн Юй Хэн сказала ему: «Хотя эффект этих таблеток примерно такой же, как и у медицинских пилюль, они действуют намного быстрее. Медицинские пилюли могут полностью излечить болезнь за десять дней, но эти таблетки достигают этого эффекта уже за два дня. Цена дешевле, чем их настоящая стоимость, даже при том, что она в десять раз выше».

Ван Линь все еще немного волновался: «Что, если никто не купит их?»

«Если никто не купит их, просто верни их мне. Я пойду и продам их Императору».

Ван Линь чуть не потерял сознание. Его босс действительно могущественна!

«Тогда этот скромный человек разместит их на витрине». Ван Линь больше ничего не сказал, так как он получил коробки от Хуан Цюань, он пошел на работу.

Хуан Цюань спросила Фэн Юй Хэн: «Молодая мисс, теперь, когда у нас есть медицинские пилюли и медицинские таблетки, будет ли объем продаж лекарственных трав для медицинских супов снижаться в продажах?»

«Как это возможно?» Фэн Юй Хэн покачала головой: «Тех, кто может потратить большие деньги, мало. Кроме того, есть некоторые люди, привыкшие к медицинским супам. Они будут сопротивляться принятию этих новых предметов. Если ты не веришь мне, пойди и спроси, уменьшился ли спрос на лекарственные травы?»

Хуан Цюань действительно поинтересовалась. Когда она вернулась, она сказала Фэн Юй Хэн: «Молодая мисс сказала все верно. Спрос на лекарственные травы действительно не ниже, чем раньше».

Пока они болтали, Ван Линь снова пришел и сказал Фэн Юй Хэн с улыбкой: «Босс, у этого скромного человека есть идея, и он хочет услышать ваше мнение».

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 258**

Глава 258 – Ждать, пока Дадут Еду и Просить Еду

Ван Линь сказал Фэн Юй Хэн: «Уже конец года, и босс ресторана рядом с нашим Залом Сотни Трав возвращается в свой старый дом, и они говорят, что не хотят возвращаться в столицу в новом году. Этот скромный слуга хотел бы спросить у босса, можно ли купить этот ресторан и превратить его в ресторан для еды, приготовленной с лекарствами?»

Глаза Фэн Юй Хэн загорелись: «Ван Линь, эта идея неплоха».

«Значит ли это, что босс согласна?»

Фэн Юй Хэн сказала: «Это хорошая идея, купить его, а также продавать продукты, приготовленные с добавлением лекарств, но ресторан открыть не так легко. Тебе придется лучше объяснить эту идею.»

Ван Линь продолжал: «Этот скромный слуга мыслит таким образом, так как множество людей, которые приезжают в Зал Сотни Трав, чтобы обратиться за лечением, часто спрашивают о еде, приготовленной с лекарствами, и есть люди, которые приходят с рецептами, выписанными другими врачами, количество людей, которые приходят и уходят, невелико. Если мы сможем открыть ресторан, где подают пищу, приготовленную с лекарствами по соседству с нашим Залом Сотни Трав, разве это не будет очень удобно? Пища, приготовленная с добавлением лекарств, которые мы предоставим, будет более надежной, поэтому каждый сможет быть спокойным, когда будет есть её. Кроме того, можно оставить первоначальных поваров и клерков, так что все будет готово к работе».

Фэн Юй Хэн долго размышляла, а затем сказала: «Я видела этот ресторан раньше. Он невелик, но он достаточно велик, чтобы готовить пищу с добавлением лекарств. Я рекомендую, чтобы в нем изготовлялись только блюда на основе рисового супа. Не делай ничего другого. Не принимай слишком много клиентов, и пусть он будет открыт только на полдня. Кроме того, ты должен также подумать о богатых мадам и молодых мисс, которые хотят позаботиться о своих телах, но не могут прийти. Это те, у кого есть деньги, и кто бережет свою жизнь».

Хуан Цюань развлекал этот разговор: «Молодая мисс, вы истинно дочь благородной семьи».

Фэн Юй Хэн ухмыльнулась: «Я могу прийти. Но могут ли они? Ван Линь, хорошо подумай об этом. Ты можешь взять лекарственные травы и готовить сырые ингредиенты. Распредели их по частям. Предложи мадам и молодым мисс покупать их и приносить домой, чтобы приготовить рисовый суп самостоятельно. Одна маленькая сумка на один прием пищи. Это также будет удобно».

Ван Линь неоднократно кивнул: «Я не стану скрывать от босса, но хозяин ресторана тайком сказал этому скромному, что он надеется на то, что мы сможем приобрести ресторан. Таким образом, ему не нужно будет обсуждать это с кем-либо другим».

«Хорошо, ты можешь пойти и разобраться с этим. Я повторю, что тебе нужно продолжить обучение большего количества людей. Точно так же, как когда я открыла новый Зал Сотни Трав в Сяо Чжоу, кто знает, когда я открою еще один в другом месте. Вполне возможно, что я приду к тебе в любое время, чтобы попросить людей.»

Ван Линь сказал: «Босс, не волнуйтесь. В настоящее время у меня обучаются некоторые люди. Не говоря уже о продавцах, даже клерки могут быть предоставлены в любое время».

Фэн Юй Хэн была очень довольна Ван Линь. Он был не только верным человеком, но и умным. Он полностью посвятил себя Залу Сотни Трав, и это спасло ее от многих забот.

Она провела полдня, осматривая пациентов в Зале Сотни Трав, и только после этого она уехала с Хуан Цюань в полдень. Они нашли ресторан и собирались пообедать. Сразу после того, как принесли несколько блюд, которые они заказали, они увидели маленького ребенка около пяти или шести лет, сидящего на корточках рядом с дверью. Взглянув на цыпленка на столе, ребенок глотал слюни.

Фэн Юй Хэн не любила смотреть на такие вещи больше всего. Попросив немного масляной бумаги, она завернула куриную ногу и передала ее Хуан Цюань: «Дай этому маленькому ребенку поесть».

Хуан Цюань кивнула. Немного подумав, она положила ложку риса из своей чаши на масляную бумагу и передала все это ребенку.

Но ребенок не стал есть. Вместо этого ребенок завернул пищу в масляную бумагу и засунул ее в карман, затем он сел на корточки и начал смотреть на другие столы.

К сожалению, не было других доброжелательных людей, которые хотели дать ему еду, в результате чего в глазах ребенка появилось отчаяние.

Фэн Юй Хэн сказала Хуан Цюань: «Угадай, почему этот ребенок не ест? Почему он отложил еду?»

Хуан Цюань немного задумалась и сказала: «Она должно быть припасла её для кого-то другого. Возможно, ее семья тоже живет на улице, как она. Она хочет принести еще немного еды, чтобы поесть вместе.»

«Но она не нищая». Фэн Юй Хэн указала на девочку, а затем продолжила: «Хотя одежда, которую она носит, стара и поношена, присмотрись к ней внимательно. Цвета действительно сильно выцвели, но она была постирана много раз. Подумайте о лицах и волосах нищих, а теперь посмотри на лицо и волосы этого ребенка. Где грязь?»

Только теперь Хуан Цюань обратила внимание на эти вещи, и подумала немного дольше: «Молодая мисс права. Если бы она была грязной нищей, владелец ресторана давно уже выгнал бы ее. Но как ей могли позволить так долго сидеть на корточках у входа?»

Фэн Юй Хэн помахала официантке, чтобы она подошла, и сказала ей: «Принесите еще пять куриных ножек. Кроме того, принесите еще несколько ваших лучших блюд».

Официантка прищелкнула языком: «Вы двое сможете так много съесть?»

Хуан Цюань хлопнула по столу: «Если мы сказали принести это, просто несите. Если мы не сможем доесть это, мы заберем остатки! Мы заказали больше, лишь потому, что сочли эту еду хорошей».

Официантка быстро улыбнулась, поблагодарив их за то, что они заказали больше еды, и быстро сообщила шеф-повару.

Затем Хуан Цюань крикнула: «Принесите еще одну миску с рисом!»

«Хорошо!»

Фэн Юй Хэн шепнула Хуан Цюань: «Быстрее заканчивай с куриными ногами. Ешь быстро. Когда мы закончим есть, иди за мной кое-куда.»

Официантка очень быстро принесла миску риса Хуан Цюань, и они начали есть в тишине. Когда новоприготовленная еда была принесена, они уже закончили есть.

Хуан Цюань сказала официантке, чтобы она сразу упаковала это для них на вынос. Фэн Юй Хэн также заказала еще риса.

Официантка была совершенно потрясена. Когда это еда в ресторане стала настолько желанной? Глядя на очаровательного молодого человека в синих одеждах, казалось, что ему понравился даже рис, поэтому она добавила полный горшок с рисом.

Фэн Юй Хэн заметила ее заблуждение, но не удосужились объяснить. Отдав целый серебряный слиток, она успешно не дала официантке продолжать говорить.

Они вышли из ресторана и вернулись в свою карету с большой сумкой еды. Только после того, как экипаж подъехал, Фэн Юй Хэн потребовала, чтобы водитель остановился. Затем она сказала Хуан Цюань: «Вернись и забери ту девушку в карету».

Хуан Цюань поняла ее чувства и поспешно вышла из кареты, быстро вернувшись в ресторан.

Недолгое время спустя бедная маленькая девочка, которая ждала снаружи ресторана, была доставлена в карету.

Молодая девочка немного испугалась. Глядя на Фэн Ю Хэн и Хуан Цюань, она не знала, что сказать. Немного поразмыслив, она опустилась на колени и сказала: «Спасибо моим двум благотворителям за рис и куриную ногу». Аромат еды плавал в карете, почти заставляя ребенка пускать слюни.

Хуан Цюань улыбнулась и покачала головой: «Как тебя зовут?»

Маленькая девочка ответила: «Меня зовут Шуй Лин».

«Шуй Лин». Фэн Юй Хэн склонила голову и спросила ее: «Ты каждый день сидишь в этом ресторане, ожидая, что кто-то даст тебе еду?»

Шуй Лин кивнула: «Да».

Хуан Цюань не понимала: «Почему ты не подойдешь и не попросишь сама?»

Шуй Лин сказала: «Если я это сделаю, тогда я стану нищей, но Шуй Лин не хочет быть нищей».

«Почему?» Фэн Юй Хэн было немного любопытно: «В чем разница между просьбой еды и ожиданием того, что другие дадут ее тебе?»

Шуй Лин сказала: «Есть разница. Если они дают мне её сами, это не значит, что я прошу об этом, поэтому меня нельзя считать нищей. На этой улице есть люди, которые контролируют нищих. То, что было приобретено с помощью попрошайничества, нельзя просто съесть, и это определенно нельзя передать кому-то другому. Это нужно доставить на место сбора, где оно будет распределено ответственными».

Фэн Юй Хэн поняла. Это была банда нищих.

«Тогда, кому ты приносишь эту еду?» - она продолжала спрашивать.

«Многим людям». Шуй Лин опустила голову и сказала со слезами: «В моем доме много детей-сирот, таких, как я. А также у меня две старшие сестры, которые заботятся о нас. Раньше были люди, которые давали нам пищу, но они, в конце концов перестали. Мы были голодны, поэтому мы пришли, чтобы другие давали нам пищу».

Ум Фэн Юй Хэн заработал. Казалось, это был тот результат, который она хотела услышать, поэтому она сказала девочке: «Приведи меня в то место, где ты живешь. Еда, которую я взял, была предназначена для тебя.»

«Правда?» Глаза Шуй Лин стали шире, как будто она не смела верить в это.

Фэн Юй Хэн кивнула: «Правда. Иди, скажи дяде водителю адрес. Мы поедем туда прямо сейчас.»

Если она не ошиблась, то место, где живут эти дети, должно быть местом, подобным приюту для сирот. У Фэн Юй Хэн внезапно возникла странная идея, в то время, как она ела. Если бы она могла связаться с некоторыми приютами, она могла бы начать обучение детей. Ей нужны были трудовые ресурсы для изготовления лекарств, а также ее разведывательная сеть нуждалась в большем количестве людей. В эту эпоху, когда информационная сеть была недостаточно развита, люди были действительно слишком важны.

Карета ехала чуть меньше часа, прежде чем, наконец, остановилась перед двором на севере города.

Двор не был ни новым, ни старым. Он был очень большим и должно быть, остался после большой семьи.

Шуй Лин потянула Хуан Цюань и сказала: «Это то место. Старший брат, старшая сестра, пожалуйста, заходите.»

Фэн Юй Хэн была одета в мужскую одежду, поэтому ее, естественно, называли старшим братом. Она не стала объяснять, и последовала за Шуй Лин во двор. Позади них водитель занялся выносом пищи из экипажа за два подхода.

Когда Фэн Юй Хэн вошла, во дворе она увидела множество детей возраста Шуй Лин, которые стирали одежду. Две девочки постарше развешивали одежду на бельевых веревках.

Этим девушкам на вид было не больше 15 или 16 лет. Их нельзя было считать красавицами, но в них была некоторая утонченность. Их платья были выцветшими, но они были чистыми.

Зимние дни были холодными, поэтому руки детей, стирающих одежду, были ярко-красными. Некоторое время они стирали, а затем протирали руки. У некоторых даже появилось обморожение, но они терпели боль и продолжали стирать.

Когда Шуй Лин вернулась, дети во дворе были полны надежды и оглядывались. Затем они заметили, что за ней следует молодой человек и молодая мисс, поэтому они не могли не замереть на месте.

Девушки, которые вешали одежду, почувствовали, что атмосфера изменилась, поэтому они быстро подошли посмотреть. Они тут же заметили, что происходит что-то странное, и спросили: «В чем дело, почему пришли эти двое?»

Фэн Юй Хэн улыбнулась и сделала шаг вперед: «Приветствую, мисс.» Она взяла ее за руки, и она по-настоящему казалась молодым мужчиной, заставив эту девушку быстро кланяться и приветствовать. Затем она сказала: «Когда мы ели в ресторане, мы встретились с Шуй Лин. Услышав из её уст о вашей жизни, мы приготовили еду и привезли ее сюда. Мы не знаем, сколько здесь людей, и достаточно ли это, чтобы все наелись».

Услышав, что принесли еду, глаза детей загорелись. Один за другим они стали появляться со всех концов двора. Фэн Юй Хэн посмотрела удивленными глазами, когда появилось по меньшей мере 30 человек.

«Кажется, этого и в самом деле недостаточно». Улыбнувшись, она вытащила из рукава два серебряных слитка и протянула их водителю: «Едьте в ресторан поблизости. Попросите их приготовить еду и привезти сюда. Пусть это будут детские порции. Если они смогут сделать достаточно для обеда и принесут это сюда, будет хорошо».

Водитель кивнул и ушел, ничего не сказав.

Шуй Лин радостно подскочила. Потянув двух старших девушек, она начала их представлять: «Это сестра Фу Сан, а это сестра Тянь Дун. Обычно эти две старшие сестры заботятся о нас. Это...» Она хотела представить Фэн Юй Хэн Фу Сан и Тянь Дун, но она поняла, что она даже не знает, как зовут Фэн Юй Хэн.

Хуан Цюань взяла на себя инициативу и сказала: «Это молодой мастер моей семьи. Он также является врачом в Зале Сотни Трав, Лэ У Ю. Я его медсестра. Меня зовут Хуан Цюань.»

Фэн Юй Хэн была очень довольна этим представлением.

Репутация Зала Сотни Трав была очень велика. Когда Фу Сан и Тянь Дун услышали, что она врач из Зала Сотни Трав, они сразу же обрадовались. Неоднократно приветствуя Фэн Юй Хэн, Фу Сан сказала: «Для меня большая честь, наконец, встретиться с уважаемым сэром У Ю. То, что сэр заглянул к нам сегодня - большая удача. Вы потратили деньги на покупку продуктов питания для детей. Это действительно...»

«Это слишком хорошо!» - крикнул маленький ребенок, а другие маленькие дети начали окружать Фэн Юй Хэн.

Но прежде чем Фэн Юй Хэн смогла что-то сказать детям, она увидела водителя, который только что уходил, чтобы купить еду. С беспокойством на лице он сказал: «Хозяин, какие-то правительственные чиновники стоят снаружи!»

Как только это было сказано, дверь во двор распахнулась, и группа правительственных чиновников ворвалась внутрь!

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 259**

Глава 259 – Что с Того, если Я Зарежу Вас?

Фу Сан и Тянь Дун немедленно бросились вперед, чтобы заслонить детей собой, но детей было слишком много. Только двое, как они могли защитить их всех.

Затем они услышали, как Фу Сан многократно закричала: «Все, идите назад! Быстрее, идите обратно!»

К сожалению, не было смысла скрываться за их спинами. После того, как правительственные чиновники вошли во двор, они разошлись и окружили всех во дворе. Включая Фэн Юй Хэн, Хуан Цюань и их водителя.

Но эти трое не выглядели взволнованными или испуганными. Вместо этого они с некоторым раздражением посмотрели на эту сцену. Водитель даже использовал обе руки, чтобы защитить детей, громко говоря им: «Не паникуйте. Не бойтесь!»

Но как дети могли не бояться. Одна из самых робких девочек даже начала плакать.

Один из ведущих правительственных чиновников сказал: «Чего ты плачешь! Закрой свой рот!» Ребенок сразу же замолчал от страха. Затем этот мужчина посмотрел на Фу Сан и злобно произнес: «Маленькая девочка Фу Сан, ты все еще хочешь сопротивляться мне?»

Фу Сан хотела заплакать: «Старший брат, умоляю вас. Пожалуйста, позвольте нам остаться здесь на зиму. Мы обязательно уйдем, как только придет весна».

«Нет!» Чиновник махнул рукой: «Вы должны уйти сегодня же! Вы должны выдвинуться прямо сейчас!» Сказав это, он дал сигнал людям перед собой: «Чего вы ждете? Идите в каждую комнату и вышвырните их отсюда!»

«Не надо!» Фу Сан сделала несколько шагов вперед и опустилась на колени: «Старший брат-чиновник, я умоляю вас. Пожалуйста, дайте нам остаться на зиму! На улице так холодно. Дети замерзнут до смерти!»

«Выживут они, или умрут, какое мне до того дело?» Лоб чиновника наморщился, когда он толкнул Фу Сан на землю: «Даже если ты замерзнешь до смерти, мне все равно! Этот двор уже продан. Губернатор уже сказал, что я должен выгнать вас всех сегодня же. Этот двор будет снесен для постройки нового дома. Маленькая девочка Фу Сан, ты уже выпросила десять дней. Если вы сегодня же не уйдете, не обвиняйте меня в невежливости!»

«Что вы делаете?» Тян Дун закричала, увидев, что чиновник уже вытащил саблю.

«Что я делаю? Хммм! Вы не кто иные, как сироты без семей. Даже если я убью всех вас, никто не станет это расследовать! Выходите или умрите, это ваш выбор!»

Лишь упоминание о смерти напугало детей во дворе. Даже Фу Сан и Тянь Дун начали дрожать.

Хуан Цюань действительно не могла продолжать высокомерно наблюдать за официальным актом. С щелчком ее руки, из ее рукава появился неизвестный предмет, который был брошен в лоб чиновника.

Мужчину, который говорил, внезапно ударило в лоб, заставив его упасть на землю, и кровь потекла с его лба.

«Кто это сделал?» Он был шокирован, глядя на Хуан Цюань. Только тогда он понял, что во дворе по-прежнему находятся несколько незнакомых людей, поэтому он не мог не испустить удивленного крика: «Кто вы? Вы на самом деле смеете ударить меня?»

Хуан Цюань рассмеялась: «Ударить? Даже если я тебя зарежу, спроси у своего начальника, осмелится ли он сказать хоть слово возражения?»

Этого мужчину можно было считать человеком с некоторым престижем. Услышав тон Хуан Цюань, он понял, что у нее есть поддержка. Но она все же была одета как служанка, а это означало, что ее хозяин, это молодой человек позади нее. Но как бы он не присматривался к нему, он не мог понять, кем был этот молодой человек.

Увидев, что их лидер был поражен, правительственные чиновники сделали шаг вперед. Затем они услышали, как мужчина, которого ударили, крикнул: «Чего вы все еще ждёте? Кто-то посмел ударить чиновника. Почему вы еще не задержали ее!»

Только тогда они поняли, что еще одна группа людей находится у входа. Эта группа людей отличалась от первой группы. На их телах была надета броня, и они держали в руках копья, похоже, это были военные.

Хуан Цюань была вне себя: «Даже военные офицеры пришли, чтобы выгнать каких-то сирот?»

Военный офицер, который пришел позже, был более учтивым, и он не защищал правительственного чиновника, не разбираясь, кто прав, кто виноват. Тот, кто, казалось, был их лидером, вышел вперед и схватил руками Фу Сан и Тянь Дун, а затем сказал: «Молодые дамы, этот дом действительно был продан правительству, поэтому правительство пришло очистить его, и это должно быть сделано. Всем известно, что зимой выжить очень сложно, но правительство должно продолжать выполнять свою работу».

Фу Сан была озадачена: «Все говорят, что правительство заботится о гражданах, но когда дети голодают и замерзают, им все равно. Теперь они даже не хотят дать детям комнату для сна? Господин, посмотрите. Сколько лет этим детям? Если они будут спать на холоде ночью, сколько, по-вашему, доживет до утра?»

Этот мужчина также проявил некоторую беспомощность: «Молодая леди права, но правительство выдало нам приказ. Нет никакой ошибки в том, что мы должны очистить двор. Если этот вопрос будет расследован, теми, кто ведет себя глупо, окажетесь вы.»

«Но...» Фу Сан не знала, что еще она может сказать. Верно, они глупы, но что еще могут делать эти дети? Неужели они действительно должны смотреть, как они все замерзнут до смерти?

«Тогда давайте, выходите». Внезапно раздался голос. Это был чистый и спокойный голос.

Все обернулись, чтобы посмотреть, и они увидели молодого человека в возрасте 12 или 13 лет.

Фу Сан не думала, что человек, которого они считали благотворителем, станет заступаться за государственных служащих. Через мгновение гнев наполнил ее сердце, и она не могла не закричать сердито: «Если бы у нас было место, куда мы можем уйти, как бы мы могли продолжать жить здесь?»

Фэн Юй Хэн улыбнулась ей: «Не сердись. Я говорю, что вы должны собирать вещи. Когда соберете, приведите детей. Я найду вам место для жизни.»

Фу Сан была поражена. После долгой паузы, она глупо спросила: «Сэр говорит правду?»

Она кивнула: «Это правда. Быстрее идите.»

Она больше ничего не говорила. Обернувшись, она повела Хуан Цюань и своего водителя со двора.

Они услышали, как кто-то крикнул Хуан Цюань в спину: «Эй, стойте! Вы ударили нашего человека, и вы хотите сбежать после этого? Задержать их, немедленно!»

Однако военный офицер остановил его: «Вы пришли сюда, чтобы очистить дом, а не драться!»

Снаружи Фэн Юй Хэн и ее люди не сразу сели в карету. Стоя рядом с каретой, она сказала Хуан Цюань: «Позови человека, который больше всего выступал здесь».

Хуан Цюань кивнула и ушла. Вскоре после этого военный чиновник стоял перед Фэн Юй Хэн.

Он не знал, почему этот молодой человек позвал его. Раньше он не слышал, чтобы этот молодой человек много говорил, но группа детей, которых нельзя было выгнать, стала упаковывать свои вещи.

«Большое спасибо, молодой сэр за помощь, предоставив детям место для жизни, вы позволили нам завершить нашу работу».

Фэн Юй Хэн посмотрела на этого человека и спросила, нахмурившись: «Вы похожи на того государственного чиновника и чувствуете, что не имеет значения, что случится с детьми, до тех пор, пока ваша работа может быть успешно выполнена?»

Мужчина горячо покачал головой: «Не совсем. Эти дети очень бедны, так как все они сироты. Сперва человек, который жил здесь, предоставлял финансовую помощь, но эта семья почему-то неожиданно выехала из столицы. Затем они продали двор правительству. Эти сироты похожи на брошенных кошек и собак. Обычно они живут за счет выполнения некоторых обязанностей в обмен на пищу. Я слышал, что они регулярно не могут есть.»

«Вам их жаль?»

«Да». Военный чиновник кивнул, но беспомощно сказал: «Но что можно поделать с этой жалостью? Сам, я не могу справиться с этим вопросом». Затем он снова взглянул на Фэн Юй Хэн, поскольку он чувствовал, что этот молодой человек был ему немного знаком, но он действительно не мог вспомнить, где он видел его раньше. Он не мог не спросить: «Молодой сэр, мы встречались раньше?»

Фэн Юй Хэн не обратила внимания на его вопрос, вместо этого спросив: «Что вам приказал губернатор?»

«Ах!» Военный чиновник немного рассердился при упоминании этой темы: «Разве это не потому, что губернатор хорошо дружит с нашим лидером. Используя эти отношения, он хотел, чтобы мы помогли выгнать этих людей. Он сказал, что даже если нам придется убить их всех, мы должны очистить этот двор за сегодня».

«Хмф». Фэн Юй Хэн ухмыльнулась: «Убить всех? Губернатор действительно смел». Она сказала Хуан Цюань: «Пойди и посмотри, как идут сборы».

Хуан Цюань подчинилась и ушла.

Затем она продолжила спрашивать солдата: «У меня есть кое-что, о чем я хочу попросить вас, хорошо?»

Военный чиновник быстро сказал: «Этот человек все еще чувствует близость к этому молодому сэру, за то, что вы помогли детям. Вероятно, вы добродетельный человек. Спрашивайте, если я смогу помочь вам, я обязательно помогу».

«Да так, ничего серьезного». Сказав это, она вытащила серебряный слиток: Привезите сюда несколько карет и вывезите их всех. Места должно хватить для всех детей. У меня есть место для жительства в пригороде столицы. Едьте со мной, чтобы помочь привезти их туда.»

«Да!» Без лишних слова, этот человек согласился, но он не принял деньги Фэн Юй Хэн: «Сэр, пожалуйста, спрячьте деньги. Я не могу сделать слишком много, чтобы помочь, но я все же могу позволить себе потратить деньги на экипажи. Просто считайте, что вы позволили мне сделать что-то для этих детей, чтобы облегчить мою совесть».

После этого он обернулся и ушел.

Фэн Юй Хэн также села в экипаж, чтобы подождать, пока Хуан Цюань приведет Фу Сан, Тянь Дун и других детей. Когда они вышли, этот мужчина уже вернулся с экипажами.

В общей сложности было пять экипажей, и в каждый село по пять или шесть детей, а Фу Сан и Тянь Дун сели рядом с ней.

Военный офицер вскочил на лошадь и последовал за ними. Взмахнув рукой, он отпустил своих людей. Без лишних слов, он молча последовал за группой экипажей Фэн Юй Хэн.

Фэн Юй Хэн слегка подняла штору и снова взглянула на двор. Ей показалось, что чиновник с окровавленным лбом тоже смотрит на нее. Их взгляды встретились, и она зло улыбнулась, в то время как чиновник вздрогнул от холода.

«Один из слуг губернатора очень хорош». Она опустила занавеску и сказала Хуан Цюань: «Скажи мне, кто подходит лучше всего для решения этого вопроса?»

Хуан Цюань задумалась, а затем сказала «Седьмой».

Фэн Юй Хэн кивнула: «Хорошо, тогда давай поговорим с седьмым братом. Он очень убедителен.»

Фу Сан и Тянь Дун знали, что молодой человек перед ними определенно не был обычным благородным человеком, но они не осмеливались ничего спросить, поэтому они осторожно сидели в карете.

Вместо этого Фэн Юй Хэн взяла на себя инициативу, чтобы сказать им: «Нет необходимости жить в бедности все время. Послушайте меня. У меня есть место жительства в пригороде столицы, и я отвезу вас туда прямо сейчас. Не волнуйтесь, я не дойду до того, чтобы продать эту резиденцию, и вы сможете спокойно жить там. В этой резиденции есть немного сельскохозяйственных угодий, поэтому вы можете посадить немного еды, когда наступит весна. Тогда вы станете более или менее самодостаточными».

Фу Сан и Тянь Дун были так благодарны, что не знали, что сказать. Они могли только стоять на коленях и кланяться.

Фэн Юй Хэн помогла им встать: «Поговорив с чиновником, у меня уже сложилось базовое понимание вашей ситуации. Сперва мы поселим вас в этой резиденции. А другие вещи мы сможем обсудить позже».

Карета ехала около часа, а затем остановилась перед резиденцией с куском сельхозугодий.

Эта резиденция была частью личного свадебного подарка, присланного Сюань Тянь Мином. Она была очень большой. Не говоря уже о 30 людях, даже 60, или 90 человек могли жить здесь без проблем.

Когда все увидели эту прекрасную резиденцию, они были совершенно потрясены, особенно военный чиновник, который сопровождал их в этой поездке, потому что он чувствовал, что узнал происхождение этой резиденции.

Затем он осторожно подумал и посмотрел на Фэн Юй Хэн. Через некоторое время он внезапно был шокирован так сильно, что чуть не упал с лошади.

Он соскочил с лошади и подлетел к Фэн Юй Хэн. Когда он подошел к ней, он упал на одно колено и отдал честь. Повысив голос, он сказал: «Этот скромный, Ван Чжо, почтительно приветствует принцессу графства Цзи Ань!»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 260**

Глава 260 - Не Пожалейте об Этом в Будущем

Этот человек был военным офицером, который пришел с Фэн Юй Хэн, чтобы спасти Сюань Тянь Хуана, Ваном Чжо.

Увидев, что он наконец узнал ее, Фэн Юй Хэн улыбнулась и слегка взмахнула рукой: «Вставай».

Встав, Ван Чжо посмотрел на Фэн Юй Хэн и почувствовал, что она изменилась. Он слышал, что принцесса графства Цзи Ань провела много времени в военном лагере и что она стала инструктором тридцати тысяч солдат.

Северо-западная армия девятого принца, Сюань Тянь Мина, уже стала самой могущественной армией среди четырех великих армий. Тридцать тысяч солдат, которых он привез с Северо-запада, были элитными. Все знали, что нужно пройти пять испытаний, чтобы стать лидером в Северо-западной армии, и вполне вероятно, что даже Сюань Тянь Мин не стал исключением.

Теперь, когда Фэн Юй Хэн прошла этот тест, что это значит? Это значит, что принцесса графства Цзи Ань обладает выдающимися навыками. К ней определенно нельзя относиться как к обычной молодой мисс из благородной семьи. Как военный офицер, он восхищался Фэн Юй Хэн за то, что она прошла пять тестов. Таким образом, его взгляд был наполнен восхищением и уважением.

Ван Чжо вдруг вспомнил молодую девушку, которая раздавала горячий чай у входа в Зал Сотни Трав во время зимнего бедствия, и посмотрел на красивого молодого человека перед собой и почувствовал, что они выглядят все более похожими. Он не мог не спросить: «Вы принцесса графства Цзи Ань?»

Фэн Юй Хэн улыбнулась: «Верно, это Я.»

«Вы действительно принцесса графства Цзии Ань?» Фу Сан и Тянь Дун чуть не закричали от радости, Тянь Дун обернулась и сказала детям: «Она - принцесса графства Цзи Ань! Она не молодой джентльмен! Это принцесса графства, которая давала нам горячий чай в течение многих дней во время зимнего бедствия!»

Услышав это, дети зашумели. Шуй Лин подскочила к Фэн Юй Хэн и взяла ее за руку: «Сестра Фу Сан сказала, что принцесса графства - наш благодетель. Во время зимнего бедствия я болела. В Зале Сотни Трав сказали, что мы слишком далеко, поэтому они специально приготовили чай, который можно было бы заварить во дворе, чтобы мы могли выпить его. Если бы не ваш чай, Шуй Лин замерзла бы до смерти.»

Фэн Юй Хэн не могла вспомнить такую распространенную историю, или, может быть, вообще не знала об этом. Большей частью этих дел занимался Ван Линь, но она никогда не думала, что столкнется с этими детьми в таких благоприятных обстоятельствах.

«Глупая девочка». Она погладила Шуй Лин по голове и сказала Фу Сан и Тянь Дун: «В этой резиденции все время никто не жил. Я обычно отправляла сюда людей время от времени, чтобы они немного здесь убрали, но теперь, когда вы будете здесь жить, эта работа лежит на вас».

Тянь Дун радостно сказала: «Принцесса графства, не волнуйтесь. Мы обязательно позаботимся о резиденции.»

Она кивнула: «Приведите детей, чтобы они получили свои вещи в первую очередь. Я поговорю немного с Ван Чжо.»

«Хорошо!» Обе подчинились, а затем поблагодарили, прежде чем увести детей.

Ван Чжо увидел, что Фэн Юй Хэн что-то хочет сказать ему, поэтому он не мог не занервничать; однако он был также немного рад. Он не знал, что хочет ему сказать Фэн Юй Хэн, но интуиция подсказывала ему, что это определенно не что-то плохое.

Они подошли к павильону во дворе, прежде чем Фэн Юй Хэн спросила его: «Вы сказали, что ваш лидер использовал свою силу, чтобы помочь губернатору в его работе, поэтому я попрошу вас. Если бы вам пришлось выбирать между просьбой друга и этих детей, что бы вы выбрали?»

Ван Чжо даже не думал, прежде чем сказать: «Конечно, я подумал бы о жизни детей! Даже если их судьбу не изменить, я бы не стал выкидывать их на улицу».

«Хорошо!» Она встала и повернулась лицом к Ван Чжо: «Тогда просто подождите, и вы займете эту должность».

«Что?» Глаза Ван Чжо расширились, на его лице было написано, что он не смеет верить в это. Он не мог не напомнить Фэн Юй Хэн: «Он местный командир столицы!»

Фэн Юй Хэн улыбнулась: «И что? Поскольку он плохо выполняет свою работу в качестве должностного лица, нет необходимости, чтобы он продолжал занимать это место. Это займет не более трех дней. Возвращайтесь и подождите.»

«Этот скромный благодарит принцессу графства за это повышение!» Ван Чжо снова опустился на колени и выразил свою сердечную благодарность Фэн Юй Хэн. Он был простым капитаном охраны, следившим за воротами. Местный командир это был тот человек, который отчитывался перед императором и был официальным лицом, способным посещать судебные заседания. Если бы он изо всех сил трудился, возможно, он не смог бы получить это место даже за целую жизнь, но теперь ему представилась такая возможность, так как он мог не быть шокированным!

«Вы можете вернуться». Фэн Юй Хэн тихо сказала: «Я даю вам этот шанс, потому что вы помогли мне найти его Высочество седьмого принца в тот день. Во-вторых, чтобы ваше великодушие не было исчерпано. С этого дня я надеюсь, что вы сможете продолжать быть великодушным человеком. Не позволяйте своему положению затмить вашу доброту. Это было бы слишком большим разочарованием».

«Я надеюсь, что принцесса графства сможет быть спокойна. Я определенно не забуду урок принцессы графства.»

Ван Чжо вернулся в столицу эмоциональным и возбужденным. Между тем, резиденция уже была полностью убрана. Дети были очень счастливы, что у них было новое место жительства. Вслед за Фу Сан и Тянь Дун, они поклонились Фэн Юй Хэн.

Фэн Юй Хэн приняла их любезность, а затем сказала: «Я не привела вас сюда, чтобы вы тут лениво обитали, но вам также нет необходимости выполнять какую-либо грубую работу, такую, как стирка одежды. Завтра я приведу сюда учителя, который научит вас читать. Я также приведу врача из Зала Сотни Трав, чтобы он учил вас основам медицины. Те из вас, кто будет лучше всего учиться, будут доставлены на усадьбу принцессы графства, где я лично буду учить вас. Договорились?»

«Да!» Все дети ответили в унисон, у каждого из них появилось счастливое выражение.

Фу Сан сказала: «Никто из этих детей никогда не учился читать, но они очень умны. Они определенно не разочаруют принцессу графства».

Она кивнула и подумала, что это очень хорошо. То, что ей было нужно, это дети, которые ничего не знают. Возможность научить их с самого начала означала, что она сформирует их по своему желанию.

Фэн Юй Хэн отпустила детей и передала купюру в 50 таэлей Фу Сан: «После того, как я вернусь в столицу, я попрошу кого-нибудь принести еду. Я также оставлю здесь карету. Эта купюра будет храниться у вас для экстренного использования. Если произойдет какая-нибудь чрезвычайная ситуация, приходите, чтобы найти меня в усадьбе принцессы графства. Я расскажу слугам о вас, так что вы сможете прийти прямо туда.»

Фу Сан и Тянь Дун были так тронуты, что не знали, что сказать. Они могли только многократно благодарить.

Фэн Юй Хэн больше не задерживалась. На обратном пути она велела Хуан Цюань: «Позаботься о том, что я им пообещала, когда мы вернемся в поместье. Мы должны внимательно следить за ними. Как только появится кто-то с некоторым талантом, его нужно немедленно привезти в усадьбу. Также отправь кого-нибудь в правительство, чтобы зарегистрировать их. Я напишу письмо седьмому брату чуть позже, и я хочу, чтобы ты отправила его ему».

Они задумались над событиями сегодняшнего дня, в то время, как они ехали обратно в павильон Тун Шэн. Когда они проезжали мимо входа в поместье Фэн, карета замедлилась, и водитель спросил ее: «Молодая мисс, мы едем к нам или мне остановиться в поместье Фэн?»

Фэн Юй Хэн сперва хотела вернуться в павильон Тун Шэн, но когда она подняла занавеску и взглянула на поместье Фэн, ее решение изменилось «Стоп! Я поеду в поместье Фэн.»

Она подняла занавеску и вышла из кареты. У входа в поместье Фэн она увидела, как некоторые слуги выбрасывали всевозможные вещи. Среди вещей были ткани, аксессуары, а также были разные побрякушки.

Рядом с вещами, которые были выброшены, стояла незнакомая служанка. Лицо служанки было синим от гнева, когда она указала на слуг поместья Фэн и сердито закричала: «Вы должны лучше знать, что для вас лучше!»

Слуги поместья Фэн не осмелились показать слабость, отвечая: «Мы просто исполняем наш приказ. Если мисс гневается, она может все высказать четвертой юной мисс. Нет смысла сердиться на нас».

Горничная стояла снаружи усадьбы. Опустив руки на бедра, она указала на них и громко сказала: «Тогда просто передайте сообщение вашей четвертой молодой мисс, чтобы она не была слишком высокомерна. То, чего не хватает Принцу - это женщины, и есть много второстепенных принцесс. Ей действительно не следует относиться к этому, как к чему-то серьезному. Прямо сейчас, Принц Ли интересуется ею, но кто знает, когда его тяга исчезнет. Вы действительно смеете выбрасывать вещи, подаренные Его Высочеством? Если эти вещи будут выброшены прямо сейчас, их больше не будет в будущем. Ей лучше не пожалеть об этом!»

Проговорив это, она помахала водителю за пределами усадьбы. Водитель быстро подошел и перенес вещи в карету. Служанка забралась в карету и быстро ушла.

Хуан Цюань щелкнула языком: «Когда это четвертая юная мисс стала такой смелой?»

Фэн Юй Хэн пожала плечами: «Кто знает! Принц Ли, скорее всего, сделал что-то, что ей не понравилось, поэтому она устроила истерику». Она вдруг вспомнила о вопросе приготовления пищи с лекарствами по возвращению Фэн Цзинь Юаня в поместье. В то время Фэн Дай приняла на себя задачу, которую ей подкинули, сказав, что пятый принц пригласит Мо Бу Фана и имперских поваров. «Если подумать об этом, то действительно есть проблема с приветственным банкетом для Фэн Цзинь Юаня».

Надев улыбку, она обернулась и повела Хуан Цюань ко входу в усадьбу принцессы графства.

Слуги семьи Фэн смотрели друг на друга с тревогой, поскольку они думали, что иметь свою землю лучше всего. Иметь возможность уйти после того, как уже был сделан шаг во внутрь, это было то, на что могла осмелиться только вторая молодая мисс.

В то же время, в саду дворца Юй Лань, Фэн Фэнь Дай надевала свои туфли, сидя на заснеженной земле. Ее маленькое лицо было синим и фиолетовым от холода. Пока она надевала туфли, она громко скулила: «Отлично, тетушка, я закончила учебу! Я не хочу продолжать учиться! Ради того, чтобы стать его избранницей, я занималась этими утомляющими танцами, и что теперь? Он даже не может помочь мне пригласить каких-то имперских поваров. Почему я должна беспокоиться о том, чтобы тратить свое время на получение его признания?»

Тем, кто стоял перед ней, была девушка в тонкой одежде, несмотря на холод, Хунь Юнь. По сравнению с лицом Фэн Дай, которое побледнело от холода, лицо Хун Юнь казалось совершенно привыкшим к снегу. В это время ее ноги были голыми и стояли в снегу, но она, похоже, ни капли не мерзла.

«Спокойное сердце важнее всего в этом виде танца. Не будьте слишком раздражительны. Даже если вы столкнетесь с большой проблемой, ваше сердце должно оставаться ледяным, стабильным и спокойным».

«Я не могу оставаться спокойной!». Как Фэн Дай могла научиться хоть какой-то части изящной грациозности Хун Юнь, когда она так громко кричала: «Я закончила обучение. Покиньте усадьбу! Я удвою сумму денег, чтобы вы никогда не возвращались!»

«Четвертая молодая мисс серьезна?»

«Конечно, я серьезна!»

«Тогда хорошо». Хун Юнь кивнула: «Я не из столицы. Как только я уйду, я никогда больше не вернусь. Если четвертая молодая мисс пожалеет об этом, вы никогда больше не сможете найти Хун Юнь. В этом мире я единственная, кто знает, как танцевать этот танец. Четвёртая молодая мисс, не пожалейте.»

Сказав это, она начала выходить со двора без каких-либо колебаний. Фэн Дай никогда не думала, что эта женщина на самом деле даже не скажет нескольких слов, чтобы посоветовать ей не бросать танцы. Некоторое время она застыла на месте. Забыв о том, чтобы надеть туфли, она лишь думала о том, что сказала Хун Юнь.

Если она отпустит ее, она действительно никогда не сможет узнать этот танец, и тогда его Высочество пятый принц...

«Подождите!» Она передумала: «Я все же хочу узнать этот танец, но сегодня мой разум не был спокойным. Я отдохну один день.»

Услышав это, Хун Юнь рассмеялась. Повернув голову назад, она спросила: «Разве ум четвертой молодой мисс, когда-либо был спокойным?»

«Ты...» Хун Юнь действительно становилась все более и более дерзкой: «В конце концов, я все еще четвертая молодая мисс семьи Фэн, а ты просто танцовщица. Как ты смеешь так говорить со мной?»

Хун Юнь ничуть не испугалась. Вместо этого ее лицо не выражало никаких эмоций, как лед, но она все же медленно вернулась назад и спросила Фэн Дай: «Неужели четвертая молодая мисс думает, что когда я хожу вокруг босиком по снегу и в тонкой одежде, я не красива?»

Фэн Дай была поражена. Она не знала, почему она задала этот вопрос, но она, все же, кивнула: «Красивы».

«Тогда подумайте об этом. Даже если вы выйдете замуж не за его Высочество, пятого принца, если вы приобретете эту способность, какой мужчина сможет вас отвергнуть?»

Слова Хун Юнь заставили Фэн Дай загореться, так как ее надежды снова взлетели.

В это время Хун Юнь что-то вытащила из кармана рукава и протянула это ей: «Я дарю вам это».

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 261**

Глава 261 - Сердце Пьяницы не в Кубке

«Что это? Фэн Дай приняла небольшую коробку от Хун Юнь. Открыв её, чтобы взглянуть, она почувствовала, как её окутал аромат.

«Это скрывающий крем». Хун Юнь сказала ей: «Он будет очень эффективным против шрама на вашем лице. Он полностью исчезнет через месяц использования».

«Правда?» Фэн Дай была наполнена радостью.

Хун Юнь кивнула: «Правда». Затем она спросила: «Вы все еще хотите научиться танцевать?»

Фэн Дай немедленно сняла туфли и носки, а затем встала на снег. Холод заставлял даже ее зубы дрожать, но она все же терпела и сказала: «Я буду! Независимо от того, для кого, но я научусь!»

В ту ночь в храме во внутреннем дворе Чэнь Юй И Линь что-то прошептала на ухо Чэнь Юй.

Вскоре после этого в глазах Чэнь Юй появилась беспощадная злоба: «Сделай это! Это абсолютно необходимо! Но на этот раз ты абсолютно не должна потерпеть неудачу. Пойдите, скажите третьему дяде, и попроси его найти лучших людей. Они должны разобраться с этим гладко и чисто. Эта девушка очень проницательна, поэтому убедись, что не останется никаких следов».

«Эта слуга скажет ему». Затем И Линь сказала: «Третий хозяин также сказал, что когда придет время, её обязательно должен кто-то отвлечь. Он надеется, что молодая мисс задержит ее.»

Чэнь Юнь была немного раздражена: «Задержать её! Это легче сказать, чем сделать. Почему дядя не может действовать раньше?»

И Линь сказала ей: «Третий хозяин сказал, что её все время будет сопровождать охрана, и их отпустят только после прибытия в столицу. Вот почему он решил действовать в это время ».

«Забудь об этом. Я найду способ отвлечь ее. В любом случае, на этот раз он должен преуспеть. Если он снова потерпит неудачу, скажи дяде, что больше не будет необходимости в его вмешательстве. Я сама позабочусь о людях, которые встают у меня на пути».

И Линь кивнула, а затем посмотрела на свечу, которая почти догорела. Она не могла не сказать: «Молодая мисс, отдохните немного, иначе ваше зрение ухудшится. Так или иначе, старшая мадам не говорила, что вам нужно завершить копирование в течение определенного количества дней. Мы можем сделать это медленно.»

Однако Чэнь Юй улыбнулась и, покачав головой, сказала: «Как я могу делать это медленно. Отец почти вернулся. Я терпела обиды, когда он был вдали от поместья. Если я не покажусь ему на глаза, как он сможет проявить сострадание?»

Глаза И Линь загорелись, когда она сказала с улыбкой: «Молодая мисс действительно умна. Тогда эта слуга принесет еще две свечи.»

«Принеси! Было бы неплохо, если бы она была очень яркой.»

На следующий день до полудня, все в поместье Фэн собрались во дворе Шу Я, чтобы выказать уважение родоначальнице.

День возвращения Фэн Цзинь Юаня в столицу приближался. От приближения нового года лицо родоначальницы было полно радости.

У Чэнь Юй были темные круги под глазами, и родоначальница была немного огорчена, увидев их, неоднократно заявляя ей: «Если ты не можешь хорошо спать по ночам, просто позови врача и попроси его выписать рецепт, который поможет тебе спать. Ты не можешь продолжать в том же духе. Я вижу, что ты похудела за последние два дня».

И Линь быстро ответила за Чэнь Юй: «Возможно, старшая мадам не знает, но старшая юная мисс переписывает сутры в храме каждую ночь до рассвета. Она уже переписала половину из 100 раз».

«Так быстро?» Родоначальница была действительно потрясена, и тревога на ее лице стала еще более заметной: «Я наказала тебя переписыванием сутр 100 раз, но я не сказала, за сколько дней ты должна их переписать. Зачем ты испытываешь такие трудности?»

Чэнь Юй встала и поклонилась родоначальнице, сказав: «Внучка не чувствует, что это трудность. Переписывание сутр - это то, что успокаивает сердце. Более того, отец скоро вернется, поэтому Чэнь Юй копирует сутры, молясь за счастье отца, и чтобы он безопасно доехал».

Эти слова были очень приличными и великодушными, и они повысили настроение родоначальнице.

Но когда у родоначальницы повысилось настроение, Хань Ши и Фэн Дай стали недовольны. Фэн Дай холодно фыркнула и сказала: «Старшая сестра действительно умеет говорить. Тебя наказали, но ты говоришь так, будто ты благодетельный человек».

«Достаточно!» Родоначальница абсолютно ненавидел споры Фэн Дай. Если добавить к этому то, что она так и не смогла пригласить имперских поваров, несмотря на то, что она сказала, что она это сделает, она была еще больше недовольна Фэн Дай. «Ты бы лучше подумала о том, что ты должна сделать для своего отца, а не тратила каждый день на изучение этих бесполезных танцев».

«Как они могут быть бесполезными!» Фэн Фэнь Дэй рассердилась: «Бабушка, неужели вы не хотите, чтобы Фэн Дай жила счастливо? В вашем сердце есть только старшая сестра. Независимо от того, что она делает, она для вас хороша.»

«Как четвертая сестра может так говорить с бабушкой? Быстро встань на колени и признай свои ошибки!»

Фэн Дай вздернула подбородок: «Я ничего не сделала неправильно!»

Родоначальница дрожала от гнева, а бабушка Чжао утешала ее со стороны: «Старейшина, усмирите свой гнев! Это всего лишь отношение четвертой молодой мисс. Мы уже говорили, что сегодня не будем сердиться.»

Родоначальница сделала два глубоких вдоха и схватила бабушку Чжао за руку, сказав: «Хорошо, верно, я говорила, что сегодня не буду злиться. К сожалению, моя внучка нелогична, и из-за неё в семье нет покоя!»

Фэн Юй Хэн наблюдала, как разворачивалась драма в комнате, и она просто решила закрыть на это глаза. Ее появление было не более чем формальностью. Она не собиралась участвовать в этом беспорядке.

Наконец, настроение родоначальницы стабилизировалось, и она наконец сказала: «Уже конец года. Поместье пошило для всех по новому комплекту одежды. Каждый получит набор. Наденьте их, когда вы войдете во дворец.»

Когда она сказала это, четыре служанки вошли, держа четыре комплекта одежды, а затем передали их четырем маленьким мисс. Одежды были сделаны из парчи Сычуань и были очень дорогими. У каждой был свой цвет. У Чэнь Юй белый, у Фэн Юй Хэн синий, у Сян Жун светло-желтый, а у Фэн Дай светло-розовый.

Естественно, такая хорошая одежда понравилась всем. Даже Фэн Юй Хэн могла только хвалить древних портных за их мастерство. Дизайн одежды был очень красивым, и также присутствовал слабый стереоскопический эффект.

Получив такую красивую одежду, Фэн Дай сразу обрадовалась и сладко сказала: «Спасибо, бабушка».

Родоначальница все еще не хотела слушать ее, поэтому она махнула рукой: «Это все. Вы можете вернуться». Таким образом, люди в комнате разошлись.

Фэн Дай уходила немного медленнее, поскольку она поддерживала Хань Ши. Фэн Юй Хэн также специально замедлила свой темп, притворившись, что болтает с Хуан Цюань: «Я слышала, что имперская наложница, которая умерла от утопления, любила Зиму. Мы плотно закутаны в одежду, но она носила тонкую одежду. Она даже могла ходить по снегу босиком. Разве это не странно?»

Хуан Цюань знала, о чем думала Фэн Юй Хэн. Косо взглянув на Фэн Дай, она увидела, как на её лице появился некоторый шок, и нерешительно обернулась назад.

«Юная мисс права. Эта слуга тоже слышала об этом. Та имперская наложница не просто могла ходить босиком по снегу. Она также очень хорошо готовила чай из снега с зимних кустарников. Она также предпочитала белый цвет, так как это был цвет, который мог сливаться со снегом. Среди слуг некоторые называли ее императорской наложницей Сю.»

«Ты, кажется, знаешь даже больше, чем я». Фэн Юй Хэн злобно улыбнулась, ускорившись.

«Эта слуга раньше работала в Южном дворце. Я, естественно, больше слышала об этих вещах». Хуан Цюань подчеркнула последнее слово, прежде чем поспешно покинуть внутренний двор Шу Я.

Фэн Дай, которая слышала все это, была на самом деле очень счастлива. Хотя Фэн Юй Хэн не сказала, как звали эту имперскую наложницу, но сколько имперских наложниц умерло от утопления? Кто еще мог ходить по снегу босиком?

Она поняла и была очень счастлива, что она смогла тайно подслушать эту информацию. Она подумала, что ей нужно научиться готовить чай из снега.

Но в мгновение ока она увидела одежду, которую держала А Цзюй. Сперва она была очень довольна розовым цветом, но теперь, когда она услышала об императорской наложнице, которая любила белый цвет, она взяла свою одежду и поспешно отправилась торговаться с Фэн Чэнь Юй.

Уже отойдя довольно далеко, Фэн Юй Хэн услышала, как ее сестры кричали, и она не могла не улыбнуться.

Вернувшись в павильон Тун Шэн, она перенесла все приготовленные подарки в карету. Взяв с собой только Хуан Цюань, она отправилась в разные усадьбы, чтобы передать эти подарки.

Когда она наконец вернулась, уже был вечер. Когда она вошла в поместье, она увидела, что Яо Ши держит письмо. Она радостно рассказала ей: «Цзы Жуй сможет завтра добраться до столицы».

Это была действительно хорошая новость. Фэн Юй Хэн посмотрела на письмо. Оно было написано Цин Юй, поэтому она тоже обрадовалась.

Она, естественно, должна встретить Цзы Жуйя, когда он вернется в столицу. Яо Ши тоже хотела пойти с ней, но Фэн Юй Хэн остановила её: «Мама должна остаться в усадьбе, чтобы приготовить еду для Цзы Жуйя. Этот ребенок давно выехал, поэтому он обязательно захочет съесть немного еды, которую ты лично приготовишь». Только так ей удалось убедить Яо Ши остаться.

Когда она вернулась в свой внутренний двор, она сказала Хуан Цюань: «Что-то случилось с матерью. Нужно исследовать её рацион».

Хуан Цюань тоже занервничала: «Разве молодая мисс заметила что-то?»

Фэн Юй Хэн покачала головой: «Я беспокоюсь, потому что я ничего не заметила. В прошлый раз я поменяла лекарство. К сожалению, жизнеспособность, которую она восстановила, была таинственным образом истощена. На этот вопрос нужно обратить особое внимание. Мы не должны действовать поспешно. Если он способен действовать под нашими взглядами, этот человек, вероятно, большая рыба».

После одной ночи, наконец, наступил день возвращения Цзы Жуйя.

В усадьбе Фэн все еще не знали об этой новости, поэтому все было тихо. Фэн Юй Хэн и Хуан Цюань готовились покинуть усадьбу, но пришла служанка с сообщением: «Старшая молодая мисс семьи Фэн пришла и попросила о встрече с молодой мисс».

«Фэн Чэнь Юй?» Она испугалась и задумалась, зачем она пришла? Но независимо от того, для чего она пришла, у нее не было времени, поэтому она быстро вышла и сказала служанке: «Отошли ее. Скажи, что я занята.

«Но...» Служанка преследовала ее, «Старшая молодая мисс семьи Фэн приехала, чтобы передать подарки на новый год. Она подготовила их для молодой мисс, мадам и молодого хозяина. Она послала людей принести их, и они ждут у ворот».

Хуан Цюань задумалась, потом сказала: «Как насчет того, чтобы посмотреть, что они прислали?»

Фэн Юй Хэн остановилась и задумалась, затем кивнула служанке. Но после этого она повернулась и сказала Хуан Цюань: «У меня правое веко дергалось целое утро, и это меня беспокоит».

«Может быть, молодая мисс плохо спала прошлой ночью? Вы, должно быть, думали о молодом хозяине.»

Слова Хуан Цюань дали ей понять, что может быть это действительно так, поэтому она не стала принимать это близко к сердцу.

Вскоре после этого Фэн Чэнь Юй вошла во внутренний двор вслед за служанкой. За ней шли слуги, которые несли некоторые вещи.

Увидев ее, Фэн Чэнь Юй надела своё лицо Бодхисаттвы: «Вижу, вторая сестра собиралась уйти из поместья? К счастью, я пришла вовремя, иначе я бы не смогла увидеться со второй сестрой.

Таинственным образом, Фэн Юй Хэн снова начала беспокоиться. Она действительно хотела вышвырнуть Фэн Чэнь Юй из павильона Тун Шэн, но, как говорится в старой поговорке, не бейте того, кто уже улыбается и извиняется. Она пришла, чтобы подарить подарки, поэтому она не могла быть чрезмерной.

«Я слышала, что старшая сестра приехала, чтобы принести подарки на новый год. Младшая сестра была небрежна. Я должна была первой отправить подарки в поместье Фэн.» Она села на один из каменных стульев во дворе, не намереваясь приглашать их внутрь.

Чэнь Юй не спорила и просто начала болтать, стоя на улице: «Уже почти новый год. Старшая сестра принесла комплект одежды для Цзы Жуйя. Я также приготовила некоторые дополнения нарядов для налож... мадам. Вот все это». Сказав это, она передала деревянный ящик Фэн Юй Хэн: «Это пара золотых браслетов с резными фигурками. Мой дядя привез их из страны ветров. Мне показалось, что они очень красивы, поэтому я принесла их младшей сестре в подарок на новый год».

«Тогда младшая сестра примет это. Я также благодарю старшую сестру от имени матери и Цзы Жуйя». Она снова посмотрела на вещи в руках слуг, затем встала: «Мне нужно кое-что сделать сегодня, поэтому я не стану задерживать старшую сестру. Я обязательно подготовлю очень хороший подарок для старшей сестры».

«Что за дело у младшей сестры?» Чэнь Юй, казалось, проигнорировала попытку Фэн Юй Хэн распрощаться с ней. Сделав еще пару шагов вперед, она тепло сказала: «Мы сёстры. О мелких спорах и ссорах не стоит упоминать. Как мы могли раньше действительно ненавидеть друг друга? Разве ты не думала об этом?» Сказав это, она села напротив Фэн Юй Хэн.

Фэн Юй Хэн посмотрела на поведение Чэнь Юй, и таинственная паника вышла из глубины ее сердца.

Она всегда доверяла своей интуиции, в то же время ощущение принуждения всегда раздражало ее.

Фэн Чэнь Юй не пришла для того, чтобы дарить подарки!

Как только эта мысль пришла ей в голову, она больше не ждала. Она сразу же встала, и пошла к выходу, не говоря лишних слов.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 262**

Глава 262 - Даже Если я Умру, Я Найду Кого-нибудь, Кто Смягчит Моё Падение

Увидев, что Фэн Юй Хэн решила покинуть усадьбу, Чэнь Юй также последовала за ней большими шагами. Хуан Цюань посмотрела на этих двоих, которые были слишком приставучи, и действительно почувствовала желание ударом отшвырнуть обоих.

Весь путь к карете, Чэнь Юй продолжала говорить с ними: «Почему вторая сестра так спешит. Браслет, подаренный старшей сестрой все еще во дворе. Разве ты не хочешь еще раз взглянуть на дополнения, предназначенные мадам!»

Фэн Юй Хэн ступила на ступеньку и собиралась сесть в карету, но слова Чэнь Юй вдруг заставили ее передумать.

Она остановилась и обернулась. Посмотрев на Фэн Чэнь Юй, она вдруг сказала: «Кажется, что старшая сестра действительно многое хочет мне сказать и не хочет позволить мне уйти!»

Фэн Чэнь Юй кивнула: «Верно! Раньше ты всегда была в военном лагере, так что мы, сестры, не могли говорить. Но сейчас, в конце года, бабушка сказала, что тебя не было в столице в течение последних нескольких лет, поэтому я должна была прийти и дать тебе несколько советов».

«Что?» Она вдруг рассмеялась: «Мне действительно стоит поблагодарить бабушку за ее беспокойство. Я также должна поблагодарить старшую сестру за твою заботу. Поскольку старшая сестра получила приказ от бабушки, было бы неправильно, если бы я не прислушалась к нему, но я спешу встретить Цзы Жуйя... Как насчет того, чтобы старшая сестра поехала вместе со мной? По пути я могу все почтительно выслушать!»

После этого она не дожидалась, когда Фэн Чэнь Юй согласится или откажется. Схватив ее за запястье, она мгновенно приложила силу и бросила ее в карету.

В то же время Хуан Цюань сделала то же самое и бросила И Линь вовнутрь. Затем они сами забрались внутрь. Водитель сел на своё место, и экипаж покинул усадьбу.

Чэнь Юй и И Линь побледнели от страха. Они совершенно не могли успеть отреагировать на происходящее. Только после того, как карета начала движение, им удалось прийти в себя, но уже было слишком поздно. Они уже были в карете, и она ехала.

Она была очень потрясена, и ее голос стал пронзительным. Прямо глядя на Фэн Юй Хэн, она спросила: «Что ты делаешь?»

И Линь, защищая Чэнь Юй со стороны, с ужасом уставилась на Фэн Юй Хэн. По ее мнению, Фэн Юй Хэн, была тем человеком, к которому следует относиться с осторожностью, даже на публике. Теперь, когда они оказались в одной карете, её сердце действительно наполнилось страхом.

Увидев, что у этих двоих были выражения, как будто они увидели призрака, Фэн Юй Хэн была смущена: «Разве старшая сестра не сказала, что у тебя есть много чего сказать? Я подумала, что мы сможем поговорить по пути, пока едем забрать нашего младшего брата. В чем проблема? Я полагаю, что мы сможем достаточно поговорить до того момента, когда мы прибудем. И Цзы Жуй будет очень рад, когда он увидит, что старшая сестра лично приехала его встретить».

Лицо Чэнь Юй стало немного бледным, но что она могла сказать? Методы Фэн Юй Хэн не дали ей возможности жаловаться. Две старшие сестры решили забрать своего младшего брата. Что тут такого? Более того, она сама хотела встретиться с ней. И это она не давала её уйти. Множество пар глаз видело это, поэтому, даже если бы она захотела обвинить кого-то другого, она не могла.

Но ее целью не было оказаться с ней в одной карете. Она должна была лишь задержать Фэн Юй Хэн в усадьбе ненадолго! Но теперь... что ей говорить?

Видя, что Чэнь Юй не двигается, Фэн Юй Хэн пожала плечами и улыбнулась: «Старшая сестра действительно смешная. Когда ты была в усадьбе, у тебя было так много всего, что ты хотела сказать мне. Но почему ты молчишь теперь, находясь в карете? Если старшая сестра устала, тогда просто отдохни какое-то время. После того, как мы покинем город, мы сможем увидеть Цзы Жуйя».

Когда она это сказала, она откинулась назад в карете и закрыла глаза, чтобы отдохнуть.

Она также нервничала из-за возвращения Цзы Жуйя. Чэнь Юй внезапно приехала в павильон Тун Шэн, доставив подарки и отказываясь уходить, это ясно дало ей понять, что она пытается отложить ее отъезд из усадьбы. И она испугалась, как только оказалась в карете.

Но было уже не поздно, не так ли? Слегка сощурив глаза, она посмотрела на панику, написанную на их лицах, Фэн Юй Хэн тайно рассмеялась. Она может сколько угодно строить заговоры, но она не сможет остаться в стороне от этого вопроса. Даже если она погибнет, она должна заставить кого-то смягчить своё падение.

Карета вылетела из города, следуя по главной дороге в направлении Сяо Чжоу. Но как только они проехали пять ли, внезапно прозвучал крик ястреба. Люди в карете не могли видеть ситуацию снаружи. Они только слышали, как водитель громко закричал «Ах», прежде чем лошадь, казалось, испугалась. Без какого-либо управления они начали дико крутиться.

Водитель все еще крепко держал поводья, но он все же не мог восстановить контроль над лошадью, в то время, как он громко закричал: «Молодая мисс, не двигайтесь!»

Но как могла Фэн Юй Хэн послушаться его. Мало того, что она не сидела неподвижно, она даже протянула руку и подняла занавеску.

Встретив взгляд Фэн Юй Хэн, Хуан Цюань прижала Фэн Чэнь Юй и И Линь к двери кареты.

Чэнь Юй была потрясена, и она была совершенно неспособна сказать, где они находятся. Карета сильно раскачивалась. И она не подозревала, что ее чуть не вышвырнули из кареты.

В это время ястребиный крик снова раздался в небе. Фэн Юй Хэн подняла голову и увидела, как к ним летит невероятно огромный ястреб с распростертыми крыльями!

Увидев, что острый клюв ястреба летит прямо к ее голове, Фэн Юй Хэн внезапно прыгнула в заднюю часть кареты. Ее одежда была немного неудобной, поэтому она покатилась по полу.

Что касается ястреба, который ринулся вниз, он не смог остановиться сразу. И он ударил Фэн Чэнь Юй, которая была ближе всего к окну.

Клюв ястреба был сильным, особенно после того, как его обучили, так что он был особенно хорош против людей. Он отчаянно ударил Фэн Чэнь Юй, и Фэн Чэнь Юй испустила крик. Кусок её плоти был вырван ястребом.

Фэн Юй Хэн посмотрела на Хуан Цюань, и Хуан Цюань поняла ее мысли, сразу же она закричала: «Нехорошо! Старшую молодую мисс клюнул ястреб!»

И в то же время Фэн Юй Хэн собралась выскочить из кареты. Казалось, она хотела взглянуть на травму Чэнь Юй, но кто знал, что карета внезапно ускорится, и ее немедленно выбросит из неё.

Хуан Цюань крикнула: «Юная мисс!» Она тоже собиралась выскочить из кареты, но ее крепко схватила И Линь. Она собиралась ударить И Линь, но она увидела, как Фэн Юй Хэн слегка покачала головой с земли. Хуан Цюань поняла, что возможно, ее молодая мисс сделала это нарочно, поэтому она позволила себя втянуть назад И Линь, но она с недовольством сказала: «Что-то случилось и с моей молодой мисс!»

Дикие лошади все еще мчались вперед. Фэн Юй Хэн сознательно выпрыгнула из кареты. Прежде чем она выскочила, она посмотрела на лошадь и увидела, что ястреб вырвал один из её глаз. Это показало, насколько силен ястреб.

Она задумалась, положив правую руку на левое запястье, вытаскивая ружье с транквилизатором. Ястреб решил по какой-то причине напасть на нее. Как только она выскочила из кареты, он смог определить её местонахождение. Испустив еще один крик, он снова бросился вниз.

Фэн Юй Хэн ненавидела существа с крыльями и с острыми клювами тем более. И она особенно ненавидела то, что использовали для нанесения вреда людям. Увидев, что он снова решил наброситься на нее, она подняла ружье с транквилизатором и выстрелила в птицу.

В одно мгновение длинная игла вошла в тело ястреба, и ястреб потерял сознание почти сразу. Затем он упал на землю, ударившись своим телом.

Фэн Юй Хэн нахмурилась. Сдерживая чувство усталости, она поместила ястреба в свое пространство. Когда она встала, чтобы посмотреть на карету, она обнаружила, что та уже остановилась возле леса.

Она быстро подбежала, на ее лице появилось беспокойство. Когда она приблизилась к карете, она повысила голос и закричала: «Старшая сестра, ты в порядке?» Затем она посмотрела на лошадь и обнаружила, что та потеряла сознание из-за удара Хуан Цюань.

И Линь держала Чэнь Юй и плакала: «Вторая молодая мисс, быстрее подойдите и посмотрите. Наша молодая мисс, она.... она, кажется, упала в обморок».

По правде говоря, она хотела сказать, что она, возможно, умерла, потому что нынешний вид Чэнь Юй был очень пугающим. В месте, где лоб переходил в кожу головы, отсутствовал кусок мяса. Кровь покрывала её лицо и тело. Ее дыхание было слабым, и она полностью упала в обморок. И Линь действительно не знала, была ли Чэнь Юй жива или мертва, поэтому она могла только просить Фэн Юй Хэн подойти и посмотреть.

Хуан Цюань холодно фыркнула: «Наша молодая мисс только что выпала из кареты, но ты даже не спрашиваешь ее о травме, вместо этого ты приказываешь ей осмотреть кого-то еще?»

И Линь задрожала. Не осмеливаясь спорить с Хуан Цюань, она могла только неохотно спросить: «Вторая молодая мисс, вы ранены?» Она ясно видела, как Фэн Юй Хэн подбежала, так как же она могла быть ранена.

К счастью, Фэн Юй Хэн была реалисткой и не стала обманывать ее, покачав головой: «Я в порядке. Я чувствую небольшую боль от падения, но все в порядке. Я сперва осмотрю травму старшей сестры. Когда она сказала это, она посмотрела на лоб Чэнь Юй. Поглядев на это, она чуть не рассмеялась. Она могла лишь использовать рукав, чтобы прикрыть ее лицо, что выглядело так, будто ей жаль Чэнь Юй. Но только Хуан Цюань знала, что ее молодая мисс не может сдержать смех. Это правда. Ее смешило то, что Фэн Чэнь Юй укусили так сильно.

«Вторая молодая мисс». И Линь очень нервничала. Она хотела спросить, жива ли Чэнь Юй, но как она могла это сказать.

Однако, казалось, Фэн Юй Хэн угадала, о чем она думает, и она сказала: «Не волнуйся. Она все еще жива, но…» Она посмотрела на И Линь, ее лицо было полно беспокойства: «Этот ястреб ядовит!»

«Невозможно!» И Линь даже не подумав, громко закричала: «Этот ястреб не может быть ядовит!»

«Хм?» Фэн Юй Хэн выразила сомнение: «Как ты можешь быть так уверена в этом?»

И Линь поняла, что она разоблачила правду, сказав это, и быстро сменила мелодию: «Эта слуга думает, если его клюв был бы измазан ядом, разве птица не умерла бы от яда тоже?»

Фэн Юй Хэн не стала спорить с ней: «Возможно, я допустила ошибку». Затем она с некоторой радостью сказала: «К счастью, этот ястреб уже улетел, иначе я боюсь, что мы были бы в опасности».

Выражение И Линь не изменилось. Когда она поняла, что жизнь Фэн Чэнь Юй вне опасности, она начала думать о том, как она может помочь своей хозяйке выполнить миссию. Таким образом, она собралась и попросила Фэн Юй Хэн: «Могу я попросить вторую молодую мисс излечить рану молодой мисс? В любом случае, мы не далеко от главной дороги. Даже если карета молодого хозяина проедет здесь, мы сможем его заметить, но травма старшей молодой мисс не может ждать!»

«Но как ты хочешь, чтобы я исцелила её?» Фэн Юй Хэн ответила вопросом на вопрос: «Во-первых, я не взяла свои лекарства. Во-вторых, у меня нет никаких медицинских трав, так как ты хочешь, чтобы я ее лечила? Она присела на корточки и оперла свой подбородок на её руки, а затем посмотрела на И Линь. Ее психическое состояние было неторопливым и беззаботным. Где была озабоченность, которую она проявила раньше?

И Линь почувствовала, что ее сердце стало холодным, так как страх, который обычно охватывал ее, когда она встречалась с Фэн Юй Хэн, снова усилился. Она не посмела попросить Фэн Юй Хэн излечить травму Чэнь Юй снова, но втайне она также радовалась. Хуан Цюань заставила лошадь потерять сознание, поэтому, даже если они захотят уйти, они не смогут.

Группа сидела на месте. Чэнь Юй все еще была без сознания, и И Линь держала ее, постоянно вытирая кровь со лба. Фэн Юй Хэн и Хуан Цюань сидели спина к спине на большой скале, казалось, будто они просто бездельничали. Они даже обсуждали мощь появившегося ранее ястреба. Водитель из павильона Тун Шэн привык к нападениям во время путешествий с Фэн Юй Хэн, поэтому он не казался испуганным, когда он стоял рядом с лошадью и жалел её.

Таким образом, они сидели долго, прежде чем И Линь почувствовала, что что-то не так. Фэн Юй Хэн ехала, чтобы встретить Фэн Цзы Жуйя, так почему они просто сидят в лесу? Глядя на то, как на лбу Чэнь Юй появляется все больше и больше крови, сердце служанки начало дрожать...

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 263**

Глава 263 - Если Ты Посмеешь Тронуть Её, Я Порву Тебя на Части

В это время звук лошадиных копыт послышался с главной дороги. Прежде чем И Линь смогла отреагировать, она увидела, что Фэн Юй Хэн и Хуан Цюань встали практически одновременно.

По правде говоря, Фэн Юй Хэн очень волновалась, но ее беспокойство было незаметно для других. В то же время она забросила Фэн Чэнь Юй в карету, она тайно подала сигнал Бань Цзоу. Бань Цзоу был с ней в течение долгого времени, поэтому он был знаком с жестами рук, которые она использовала, поэтому он поехал раньше них, чтобы встретить Цзы Жуйя.

И тем человеком, которого они ждали в этом месте, был Бань Цзоу.

Только что Хуан Цюань уже увидела коня, который быстро мчался по главной дороге. Это был не кто иной, как Бань Цзоу. Она быстро крикнула и помахала ему рукой.

Бань Цзоу повернул лошадь и бросился в лес. Подъехав к ним, он спешился с двумя людьми у него на руках. Одним из них был Фэн Цзы Жуй, а другой Цин Юй.

Как только ноги Фэн Цзы Жуйя коснулись земли, он немедленно нырнул в объятия Фэн Юй Хэн. Его маленькое лицо было бледным от страха, и его маленькое тело продолжало дрожать.

«Старшая сестра, я так напуган. По пути мы столкнулись с убийцей!»

Она обняла Цзы Жуйя и утешила его, взглянув на Бань Цзоу, где Ван Чуань?»

Прежде чем Бань Цзоу смог ответить, Фэн Цзы Жуй, который все еще дрожал, внезапно поднял голову. Его цвет лица был немного бледным, но он уже выглядел намного лучше, чем раньше. Его психическое состояние также постепенно успокаивалось. Но он посмотрел на Фэн Юй Хэн и сказал в серьезной взрослой манере: «Кто-то хотел нас убить, а сестра Ван Чуань спрятала меня и Цин Юй в снегу. Она отправилась сражаться с 20 людьми в одиночку. Я видел, как сестра Ван Чуань кашляла кровью. И, в конце концов, ее забрали плохие парни».

Хуан Цюань дернулась в направлении, откуда появился Бань Цзоу, но она была остановлена Бань Цзоу: «Даже я не смог ее найти. Какой смысл тебе пытаться это сделать сейчас?»

Цин Юй тоже была очень напугана, но она все же была немного старше, чем Цзы Жуй. С тех пор, как она начала следовать за Фэн Юй Хэн, она уже успела побывать в затруднительных ситуациях. Хотя она была в шоке, она все же могла говорить. Она сказала Фэн Юй Хэн: «Это была группа людей в черной одежде, их лица были скрыты. Они казались очень способными в боевых искусствах. Сестра Ван Чуань могла победить трех или четырех, но противников было 17 или 18 человек. Мы действительно не могли противостоять им. Как сказал молодой хозяин, когда Ван Чуан заметила, что что-то не так, она сразу же спрятала нас в снегу, и мы могли только тайно наблюдать сквозь дыру в снеге, но мы не посмели издать ни звука».

Спокойный взгляд Фэн Юй Хэн постепенно стал пронзительно холодным. Без колебаний она взглянула на И Линь. И Линь была застигнута врасплох и чуть не бросилась бежать от Фэн Чэнь Юй в страхе.

«Хозяйка, что нам теперь делать?» Спросил ее Бань Цзоу.

Фэн Юй Хэн долго размышляла, потом сказала: «Подцепи лошадь к карете. Мы вернемся в поместье.»

Бань Цзоу всегда следовал ее приказам. Кивнув, он пошел, чтобы разобраться с лошадью. Хуан Цюань с беспокойством спросила: «Тогда что нам делать с Ван Чуань?»

Она похлопала по руке Хуан Цюань. Две девушки выросли вместе, поэтому их глубокие чувства друг к другу не могли исчезнуть. Теперь, когда что-то произошло с Ван Чуань, Хуан Цюань волновалась больше всех.

«Поверь мне». Она не сказала ничего лишнего, лишь: «Ван Чуань обязательно вернется».

Хуан Цюань все еще немного волновалась: «Кто знает, как сильно они избили Ван Чуань».

«Хмф». Фэн Юй Хэн холодно фыркнула, затем снова посмотрела на И Линь: «Что бы эти люди не сделали с Ван Чуань, я сделаю это с главным подстрекателем. Если у Ван Цюань будет не хватать куска плоти, я отрублю руку преступнику. Если Ван Чуань потеряет руку, я убью преступника». Это звучало так, будто эти слова были предназначены Хуан Цюань, но ее глаза продолжали смотреть на И Линь. Когда она закончила говорить это, она даже спросила: «Маленькая служанка, разве ты не согласна с этим?»

И Линь почувствовала себя так, будто она увидела призрака, ее тело начало дрожать. Ее рот был открыт, но она не знала, что ответить. Она не могла сказать ни «да», ни «нет». Она начала сожалеть о том, что помогала Фэн Чэнь Юй с этим. Что, если они однажды попадут в руки Фэн Юй Хэн, она понятия не имела, как сильно она пострадает из-за мести.

«Входите в карету». Фэн Юй Хэн даже не дождалась ответа, когда она потянула Цзы Жуйя в карету. Хуан Цюань и Цин Юй последовали за ними. И Линь осталась, обнимая Фэн Чэнь Юй на земле.

«Вт-вторая молодая мисс». Она говорила дрожащим голосом, и, хотя карета еще не уехала, никто не обращал на нее никакого внимания. Она ничего не могла сделать. Сжав зубы, она попыталась самостоятельно поднять Фэн Чэнь Юй, но после нескольких попыток, это дело не увенчалось успехом. Без какого-либо другого варианта она могла надеяться лишь на водителя.

Но водитель покачал головой, сказав: «Самая старшая молодая мисс - любимая дочь. А я не более, чем слуга, отвечающий за вождение экипажей. Я не смею помочь в этом вопросе.»

И Линь ничего не могла сделать, поэтому она встала на колени и попросила Фэн Юй Хэн: «Вторая молодая мисс, пожалуйста, проявите милосердие и помогите этой слуге!»

Сидя в карете с холодным ледяным выражением лица, Фэн Юй Хэн сказала: «Ради спасения моей старшей сестры меня уже выбросили из кареты. У меня болит нога, так что я не могу напрягаться. Хуан Цюань также получил некоторые травмы. Цзы Жуй слишком слаб, и Цин Юй так долго пролежала в снегу, что чуть не замерзла до смерти. Если тебе действительно нужна чья-то помощь, то кроме моего старого водителя, здесь есть только мой скрытый телохранитель. Но они оба мужчины. И если распространятся слухи, честь твоей молодой мисс будет полностью запятнана».

«Это...» И Линь была полностью поставлена в тупик Фэн Юй Хэн. Она хотела сказать, что честь не так важна, как жизнь, но она не могла принять решение за Чэнь Юй. Молодая служанка подумала, а потом стиснула зубы и призвала все своё мужество, чтобы сказать: «Вторая молодая мисс не хочет спасти умирающего. Разве вы не боитесь быть наказанной старшей мадам? Хозяин завтра вернется в усадьбу. Какое объяснение вы ему дадите?»

Она только холодно фыркнула из кареты: «Я уже сказала, что выпрыгнула из кареты, чтобы спасти старшую сестру. Это видело множество пар глаз, но служанка, такая, как ты, не признает этого? Что касается не спасения умирающих людей, ты должна в этом что-то понимать. Как только что-то случится с твоей молодой мисс, первым, кто умрет, будешь ты. Ты думаешь, что семья Фэн что-то сделает принцессе графства такой, как я?»

И Линь полностью отчаялась. Она не могла победить Фэн Юй Хэн. Эта вторая молодая мисс может даже черное сделать белым. Когда это ее выбросили из кареты, чтобы спасти старшую юную мисс? Она явно выпрыгнула сама! Но если она настаивает на том, что она говорит, она ничего не может сделать. В конце концов, кроме Фэн Чэнь Юй, никто другой из присутствующих не выскажется за нее. Но теперь, Фэн Чэнь Юй.... она абсолютно не могла умереть!

Фэн Юй Хэн напомнила ей. Если что-то случится с Фэн Чэнь Юй, первым, кто умрет, будет она сама! Думая об этом, молодая служанка сразу нашла силы. Не заботясь о чем-то вроде статуса молодой мисс, она просто потянула Чэнь Юй за руку и потащила ее по земле. Живой или мертвой, она дотащит её до кареты. Затем она забралась в карету и втащила Чэнь Юй за собой, как будто та была мертвой собакой.

Как только ноги Чэнь Юй оторвались от земли, водитель поднял кнут и заставил лошадь двигаться.

И Линь забросило внутрь, и, к счастью, Чэнь Юй была брошена в карету. Только тогда она облегченно вздохнула.

Атмосфера в карете была очень подавленной. Фэн Юй Хэн закрыла глаза, чтобы отдохнуть. Глаза Хуан Цюань были похожи на ножи, глядевшие прямо на И Линь. Цзы Жуй заснул, обнимая Фэн Юй Хэн, а Цин Юй дрожала, надев пальто, которое ей дал Бань Цзоу.

И Линь даже не решалась громко дышать в то время, как она обнимала голову Чэнь Юй. В душе она надеялась, что лошадь сможет бежать быстрее, чтобы они могли поскорее вернуться в поместье Фэн.

Наконец, карета остановилась перед поместьем Фэн, и И Линь практически немедленно выбежала. Как только она вышла из кареты, она закричала: «Старшая молодая мисс ранена! Быстрее идите сюда!»

В семье Фэн было много слуг, и этот крик заставил многих прийти. Слуги-мужчины не пошли вперед, но служанки и бабушки не беспокоились о таких вещах. Со шквалом действий они вытащили ее из кареты.

В это время Чэнь Юй уже начала приходить в себя, но она все еще была потрясена и не могла понять, что происходит. Она чувствовала, что ее несут какие-то люди, и что кто-то кричит: «Старшая молодая мисс, вы должны потерпеть! Мы уже отправили позвать врача.»

Ее разум пришел в норму, и она, наконец, ощутила боль.

Она вспомнила, что её укусил ястреб!

Как только эта память всплыла, она сразу же хотела поднять руку, чтобы потрогать свою голову. Это напугало И Линь, и она тут же схватила ее за руку: «Молодая мисс, вы не должны её трогать. Рана все еще кровоточит. Когда доктор придет, все будет хорошо. Молодая мисс, просто потерпите еще немного.»

«Что я должна терпеть?» Она вдруг начала кричать: «Почему моя голова так болит? Где именно я ранена? Где этот ястреб, который клюнул меня?»

Она кричала так хрипло, что ее жалкий голос был услышан во всем поместьем Фэн. Многие служанки и бабушки держали ее, опасаясь, что она вскочит. Это продолжалось всю дорогу, прежде чем, наконец, её доставили в её комнату.

И Линь неоднократно советовала Чэнь Юй: «Молодая мисс, вы абсолютно не должны двигаться. Если вы коснетесь раны, будет плохо, если останется шрам».

После бесконечных успокоений настроение Чэнь Юй, наконец, начало стабилизироваться, но служанки, которые несли ее обратно, стали удивляться И Линь. Разве это не просто глупость? Уже не хватает куска плоти, так как может не быть шрама?

Фэн Юй Хэн держала за руку Цзы Жуйя и смотрела эту сцену. Цзы Жуй провел несколько месяцев в Сяо Чжоу и получил немало знаний. Столкнувшись с такой сценой, он совсем не мог оставаться равнодушным. Рука, которой он держался за Фэн Юй Хэн, слегка вспотела, но он не изменил выражения своего лица.

Поскольку в комнате было много людей, И Линь взяла на себя ответственность и выгнала некоторых людей. Увидев, что Фэн Юй Хэн и Цзы Жуйя все еще стоят там, она не знала, должна ли она пригласить их, или прогнать.

К счастью, ее не оставили слишком долго в этой неловкой ситуации. Родоначальница уже пришла с помощью бабушки Чжао. За ней следовали Фэн Дай и Хань Ши, но когда Фэн Дай увидела внешность Фэн Чэнь Юй, она была так отвратительна, что она чуть не закричала. Родоначальница не одобряла приближение Хань Ши, и она сказала Фэн Дай: «Быстрее уведи ее отсюда. Нехорошо смотреть на такие вещи во время беременности».

На самом деле, родоначальница тоже не осмеливалась смотреть на это. Внешний вид Чэнь Юй был слишком пугающим. На её голове не хватало куска плоти. Как бы она ни была красива, теперь она выглядела как какой-то упырь.

Фэн Юй Хэн подвела Цзы Жуйя вперед, сказав ему быстро оказать уважение бабушке.

Цзы Жуй послушно опустился на колени, а затем сказал: «Цзы Жуй уважает бабушку. Прошло много месяцев с тех пор, как мы в последний раз видели друг друга. Бабушка чувствует себя хорошо?»

Только тогда родоначальница увидела Цзы Жуйя и была полностью потрясена. Она не знала, когда Цзы Жуй вернется в столицу, и она подумала, что до этого есть еще два дня. Она не думала, что этот ребенок внезапно предстанет перед ней, или, что он окажется таким вежливым и понимающим.

«Хороший ребенок, встань». Родоначальница наконец улыбнулась.

Цзы Жуй послушался и встал. Фэн Юй Хэн затем сказала: «Ты также должен уважать старшую сестру. Старшая сестра очень беспокоилась о тебе. Она даже принесла новый комплект одежды для тебя в павильон Тун Шэн и серьезные учения бабушки».

Родоначальница не поняла: «Какие еще серьёзные учения?»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 264**

Глава 264 - Доказательства? Они необходимы!

Фэн Юй Хэн сказала с улыбкой: «Бабушка беспокоилась за нас, так как мы на протяжении многих лет не проводили новый год в столице. Вы специально отправили старшую сестру в павильон Тун Шэн, чтобы напомнить об этом мне. Я очень благодарна. Но я очень спешила, чтобы уйти утром, чтобы забрать Цзы Жуйя, поэтому у меня даже не было возможности посмотреть на подарки, которые были принесены».

Она сказала это, в то время как толкнула Цзы Жуйя вперед. Маленький ребенок провел несколько месяцев в Сяо Чжоу, и он стал немного умнее. Увидев, что его старшая сестра подтолкнула его вперед, он сразу же подбежал к кровати Фэн Чэнь Юй и встал на колени. Подняв свой ясный и детский голос, он сказал: «Цзы Жуй благодарит старшую сестру за беспокойство. Старшая сестра пошла забрать меня по доброте, но старшая сестра пострадала в засаде. Цзы Жуй очень раскаивается. Но пусть старшая сестра будет спокойна. Бабушка, безусловно, добьется справедливости!»

Родоначальнице все еще было интересно, когда это она сказала Чэнь Юй передать сообщение, но она была сильно потрясена тем, что сказал Цзы Жуй. Она с тревогой спросила: «Что ты сказал? Засада?» Затем она посмотрела на травму на голове Чэнь Юй. Сперва она думала, что это произошло в результате падения, но она никогда бы не думала, что это случилось из-за засады.

Чэнь Юй лежала в постели и плакала. Родоначальница почувствовала, что ее обидели, поэтому она не могла не сказать: «Чэнь Юй, не волнуйся. Бабушка, безусловно, не позволит этому вопросу быть проигнорированным. Осмелиться напасть на детей моей семьи Фэн, я хочу посмотреть, какому преступнику надоело жить!»

Плач Чэнь Юй внезапно прекратился, как будто что-то сжало ее горло, не дав ей издать ни единого звука.

Слова родоначальницы потрясли ее, но когда она подумала об этом, ей нечего было бояться. Она знала, что помимо ястреба, которого ее третий дядя тайно выдрессировал, лица людей, которых он отправил, чтобы убить Цзы Жуйя, были скрыты. Даже если родоначальница попытается расследовать это дело, она ничего не узнает.

Подумав об этом, её горло прочистилось, и она возобновила свой плач.

Родоначальница была расстроена ее плачем, но она также чувствовала, что травма на её лбу была шокирующей. Когда этот кусок плоти исчез, внешность Чэнь Юй была испорчена. Уверенность, которая у неё недавно появилась в этой внучке, снова была потеряна. Она не могла не поругать: «Перестань рыдать. Доктора уже позвали!»

У Чэнь Юй в очередной раз перехватило горло и ей понадобилась помощь И Линь, чтобы немного успокоиться.

Родоначальница бросила бабушке Чжао взгляд, чтобы она помогла Цзы Жуйу встать. Затем она спросила его: «Как вы попали в засаду?» Подумав еще немного, она посмотрела на Фэн Юй Хэн: «Как произошло, что только ваша старшая сестра была ранена?»

Цзы Жуй ответил: «На обратном пути в столицу на меня из засады напало более десяти человек в черной одежде. К счастью, сестра Ван Чуань спрятала меня в куче снега. Только это позволило мне спастись. Но... сестру Ван Чуань забрали плохие парни. Кажется, нам не повезло». Дойдя до этого момента, ребенок печально опустил голову в слезах.

У него были глубокие отношения с Ван Чуань и Хуан Цюань, особенно с Ван Чуань, которая заботилась о нем после его прибытия в Сяо Чжоу. Она часто приходила к нему в академию. Оставшись в одиночестве вдали от дома в молодом возрасте, сказать, что он не скучал по дому, было бы ложью. Ван Чуань была почти членом его семьи, благодаря которой он чувствовал себя очень комфортно.

Увидев, что Цзы Жуй дошел до слез и больше не может говорить, родоначальница обернулась к Фэн Юй Хэн и сказала: «Твоя очередь говорить».

Фэн Юй Хэн кивнула: «Это то, что произошло с Цзы Жуйем. Что касается нас, наша лошадь бежала отлично, но ястреб, который внезапно появился в воздухе, выбил ей глаз. Карета начала подпрыгивать, из-за чего меня выбросило наружу. Ястреб снова спикировал и ранил старшую сестру.

Цзы Жуй вмешался: «Я думаю, что ястреб определенно был подослан кем-то. Это было сделано для того, чтобы мои старшие сестры не смогли забрать меня».

«Ах!» Родоначальница была шокирована услышанным. Затем она спросила у Фэн Юй Хэн: «Ты была ранена при падении?»

«Спасибо, бабушка за беспокойство. Мне немного больно, но серьезных травм нет. Но старшая сестра... бабушка абсолютно должна разобраться с этим вопросом!»

Родоначальница кивнула: «Я разберусь. Захотеть ранить дочь чиновника первого ранга возле столицы, с такого человека следует содрать кожу живьем! Цзы Жуй прав. Этот ястреб, должно быть, был специально подослан кем-то. В противном случае, почему он вдруг стал бы набрасываться на людей? Бабушка Чжао» Она начала отдавать приказы: «Отправь кого-нибудь, чтобы он сделал отчет. Просто скажи, что молодой хозяин и молодая мисс из усадьбы премьер-министра оказались в засаде на окраине столицы. Попроси губернатора тщательно изучить этот вопрос!»

«Да». Бабушка Чжао собиралась сообщить другому слуге, чтобы он сделал доклад, но родоначальница добавила: «Скажи губернатору, что Премьер-Министр Фэн Цзинь Юань завтра вернется в столицу. Он лично будет заниматься этим вопросом».

Бабушка Чжао кивнула и быстро выбежала. Она знала, что, поскольку родоначальница была готов использовать имя Фэн Цзинь Юаня, чтобы напугать губернатора, это означало, что она была очень злой. Если подумать об этом, это действительно было так. Фэн Цзы Жуй попал в засаду! В настоящее время у семьи Фэн был только один наследник. Если с ним что-то случится, разве семейная линия Фэн не будет оборвана?

Услышав, что родоначальница хочет подать отчет, Чэнь Юй поспешно сказала с кровати: «Бабушка, какая польза от этого? У нас нет никаких доказательств для губернатора. Эти убийцы не оставили следов и никаких тел. Что они должны исследовать?»

Хотя родоначальница чувствовала, что слова Чэнь Юй разумны, поскольку о таких случаях часто докладывали, но они редко бывали раскрыты, и она всегда знала о способностях губернатора добиваться результата. Но она слышала, что предыдущий губернатор сделал что-то не так, заставив императора внезапно понизить его. Теперь, когда новый вступил в должность, она не знала, на сколько он способный.

Фэн Юй Хэн услышала слова Чэнь Юй, затем взглянула на выражение родоначальницы. Как она могла не понять, о чем они думают. К сожалению... она втайне улыбнулась про себя. Из-за вопроса с сиротами она написала письмо Сюань Тянь Хуа. Она никогда не думала, что тот, кто казался таким спокойным и устойчивым, как Сюань Тянь Хуа, будет действовать быстро и решительно. Она отправила письмо во второй половине дня, а дело было разрешено к вечеру.

В столице появился новый главный чиновник, уведомление было распространено. Правительство также направило людей, чтобы сообщить об этом домам крупных чиновников. Естественно, семья Фэн была первой, кто получил эту новость.

Но никто не знал, что смена губернатора произошла из-за нескольких слов Фэн Юй Хэн.

«Не похоже на то, чтобы у нас не было никаких доказательств», - внезапно заговорила она. Глядя на Чэнь Юй, она слегка сощурилась: «Бабушке не стоит беспокоиться о сомнениях старшей сестры».

Эти слова заставили Чэнь Юй задрожать в постели от шока. Повернув голову, она с ужасом посмотрела на нее, и ее сердце чуть не подпрыгнуло до горла.

Она услышала, как Фэн Юй Хэн сказала: «Что-то вроде доказательств, у внучки действительно есть кое что». Сказав это, она изменила свой тон и закричала в сторону Хуан Цюань! Принеси доказательства!»

Хуан Цюань очень быстро вошла в комнату. Когда она вошла, она держала в руке очень большой предмет. Содержимое, покрытое черной тканью, оставалось неизвестным.

Фэн Юй Хэн сказала: «Покажи доказательства. Пусть бабушка и старшая сестра посмотрят.

«Да». Хуан Цюань подчинилась и поставила этот предмет на землю. После того, как она подняла черную ткань, все увидели клетку.

Родоначальница взглянула внутрь клетки, а затем отступила в страхе, чуть не упав! К счастью, молодая служанка поддержала ее сзади, но это позволило ей понять, что все тело родоначальницы дрожало.

Не только родоначальница дрогнула, но и слуги задрожали, потому что в клетке был ястреб размером в половину Цзы Жуйя. Его острый клюв был в половину длины руки маленького ребенка. Хотя он лежал в клетке с закрытыми глазами, он все же заставлял сердца людей дрожать от страха.

«Ээ-это...» Родоначальница внезапно отреагировала: «Это ястреб, который напал на тебя?»

Эти несколько слов заставили Чэнь Юй внезапно вскочить в постели. Взглянув на клетку в ужасе, казалось, что она увидела призрак.

И Линь удержала ее, опасаясь, что она поспешно скажет что-то, чего она не должна говорить, поэтому она неоднократно повторяла: «Молодая мисс, успокойтесь. Хотя этот ястреб нанес вам травму, самое главное – это ваше тело. Вы абсолютно не должны сердиться!»

Услышав, что она сказала, все посчитали, что действия Фэн Чэнь Юй были вызваны тем, что она встретила своего врага и разозлилась. Это было то, что можно было понять. Но только Фэн Юй Хэн знала, что Фэн Чэнь Юй в ужасе, увидев, что ястреб, который, по ее мнению, улетел, внезапно появился.

«Бабушка». Она пару раз ударила по клетке: «Внучка велит служанке доставить этого ястреба в правительственный офис и лично передать его губернатору. Этот ястреб особенный. Посмотрите, на его шее висит золотое кольцо. Он явно был выдрессирован кем-то. Если губернатор не слишком глуп, я надеюсь, что он сможет благодаря этой подсказке обнаружить правду».

Родоначальница действительно взглянула на шею ястреба. Конечно, там был золотой обруч. Она кивнула, сказав: «Отправьте его! Попросите губернатора убедиться, что он тщательно изучит этот вопрос. Ибо на самом деле есть кто-то, кто посмел покушаться на детей моей семьи Фэн. Это абсолютно не терпимо!» После того, как она сказала это, она повернулась к Чэнь Юй и сказала: «Не волнуйся. Бабушка обязательно найдет преступника и отомстит за тебя!»

Чэнь Юй чуть не упала с постели от страха, но родоначальница думала лишь, что она была возмущена ястребом, сказав: «Расслабься и отдохни. Доктор скоро будет здесь». Сначала она хотела, чтобы Фэн Юй Хэн осмотрела её, но когда она вспомнила про тот случай с лицом Фэн Дай, ей было очень неловко снова просить её. «Твой отец вернется завтра. Когда это случится, он также поддержит тебя».

Глаза Чэнь Юй закатились назад, и она полностью упала в обморок.

В ту ночь, Фэн Юй Хэн и Яо Ши по очереди охраняли Цзы Жуйя. Маленький ребенок держал за руку Фэн Юй Хэн и рассказывал свои истории из Академии Юнь Лу, и брат с сестрой иногда смеялись вместе. Цзы Жуй сказал ей: «Учитель сказал, что я могу участвовать в провинциальном экзамене, когда мне исполнится восемь лет. В любом случае, стоит попробовать. Там не будет большого давления. Я просто хочу почувствовать, каково это».

«Восемь лет?» Фэн Юй Хэн прижала руку к своей голове: «Разве это не так рано?»

Цзы Жуй наклонил голову и спросил ее: «Разве рано?»

Разве рано? Ничего страшного, если он сдаст плохо, но что, если он сдаст хорошо. Разве это не вызовет зависть некоторых учеников, которые будут готовы умереть от злости?

Она спросила Цзы Жуйя: «Я помню, что ты раньше рассказывал, что не хочешь стать академиком, вместо этого ты хочешь изучать военную тактику».

Цзы Жуй сказал: «Сейчас мне все еще нравится военная тактика. Эти предметы - это просто вещи, которые я должен изучить. Каждый день я провожу четыре часа, заучивая книги, прежде чем главный учитель лично учит меня военной тактике. Старшая сестра, теперь я могу наизусть прочитать две военные книги. Хотя у меня нет полного понимания, главный учитель говорит, что я должен сначала запомнить это. Затем он научит меня понемногу.»

Фэн Юй Хэн могла только порадоваться интеллекту этого ребенка. Хотя ей не нравилось, как вел себя Фэн Цзинь Юань, он все же шаг за шагом стал премьер-министром. У него все же хорошие гены.

В ту ночь в павильоне Тун Шэн было радостно и гармонично, в то время, как Фэн Чэнь Юй не спала всю ночь.

Когда она узнала, что кусок плоти с её лба был откушен этим ястребом, она чуть не сошла с ума. Она ненавидела Фэн Юй Хэн, и она также ненавидела Чэнь Вань Ляна; однако И Линь должна была напомнить ей: «Мы должны сообщить третьему хозяину о ястребе и заставить его найти способ подменить ястреба в правительственном офисе».

«Не нужно подменять его!» Ее лицо исказилось от гнева, и ее голос оборвался: «Просто позволь губернатору узнать об этом! Будет лучше, если их всех обнаружат и убьют! Да! Убьют их! Убьют ястреба! Убьют семью Чэнь! Убьют Фэн Юй Хэн!»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 265**

Глава 265 - Хозяин Вернулся в Поместье

И Линь закрыла рот в страхе: «Старшая молодая мисс, успокойтесь! Вы абсолютно не должны говорить такие вещи! Теперь, когда мадам больше не жива, если что-то случится с семьей Чэнь, кто останется опорой надежд старшей молодой мисс?»

«Какие надежды у меня остались?» Фэн Чэнь Юй указала на свой собственный лоб: «У меня теперь такой проклятый вид. Независимо от того, сколько денег есть у моей семьи Чэнь, разве за них можно купить кусок плоти?»

«Молодая мисс не должна во всем винить семью Чэнь. Независимо от того, насколько хорошо этот зверь был приручен, он всего лишь просто зверь. Если третий хозяин знал бы, что вы окажетесь в карете, он определенно не выпустил бы его!»

«Ладно!» Фэн Чэнь Юй яростно стиснула зубы, так как она практически могла стрелять своим взглядом: «Все это из-за Фэн Юй Хэн! Она всегда была врагом, и ее никогда не держали дома!»

«Молодая мисс, нам нужно разработать план». И Линь утешала ее, в то время, как она начала думать: «Вторая молодая мисс пришла к власти, полагаясь на его Высочество девятого принца, но она потеряла власть из-за семьи Яо и потому...» Глаза И Линьа загорелись: «Неужели молодая мисс не знает, почему хозяин решил поднять нашу мадам на позицию главной жены над всеми другими наложницами в поместье?»

Фэн Чэнь Юй нахмурилась: «Ты что-то такое давно упоминала? Семья Чэнь и семья Фэн родом из одного города. Когда отец готовился к императорскому экзамену, бабушку отправили в старый дом заботиться о матери. Основываясь на этих делах, положение главной жены было отдано матери».

«Ох, моя дорогая молодая мисс!» И Линь в спешке села рядом с ней, искренне сказав: «Что за время сейчас? Не стоит думать так мелко и стоит подумать повнимательнее!»

«Более внимательно... Ты хочешь сказать, что отец сделал это из-за денег семьи Чэнь?»

И Линь кивнула: «Но это только один аспект. Есть еще одна причина. В то время Даосист Цзы Ян решительно сказал, что у тебя есть аспект феникса, и он указал на вторую молодую мисс и сказал, что она рождена под звездой катастрофы. Только это заставило хозяина выгнать их из поместья. Если бы не Даосист Цзы Ян, как хозяин мог сделать такую жестокую вещь».

Чэнь Юй поняла: «Ты хочешь сказать, что то, что мой отец считает самым дорогим, - это аспект феникса?»

«Да». И Линь увидела, что она, наконец, поняла и смогла расслабиться. Старшая молодая мисс родилась красивой, но она немного медленно думает. «То есть, молодая мисс, вам не стоит полагаться только на вашу внешность. У вас все еще есть аспект феникса!»

«Аспект феникса?» Фэн Чэнь Юй практически захотелось рассмеяться: «И Линь, ты была со мной столько лет, и ты даже заботилась о моей матери. В вопросах, связанных с семьей Чэнь, разбирались ты и И Юэ. Ситуация, связанная с аспектом феникса, - это то, что ты должна понимать лучше, чем кто-либо другой».

Что такое аспект феникса? Это было не что иное, как ложь, созданная семьей Чэнь, поэтому Чэнь Ши смогла быть назначена на должность главной жены и гарантировать, что ее прекрасная внешность не будет потрачена впустую.

«Но хозяин и старшая мадам все еще верят в это после стольких лет!»

«Отец верит в это». Чэнь Юй поправила ее: «Хотя бабушка действительно в это верит, она всегда тепло относилась ко мне. Как только у нее возникают проблемы, она оборачивается. Просто взглянув на ее отношение после того, как Фэн Юй Хэн вернулась в столицу, можно понять ситуацию».

«Тем, кто принимает окончательное решение в поместье, по-прежнему является хозяин». И Линь утешила ее: «Не хочу сказать что-то очень неуважительное, но сколько уже лет старшей мадам? Кроме того, молодая мисс должна думать о том, что у вас есть аспект феникса, - это то, что не только известно в семье Фэн и семье Чэнь. За последние несколько лет эта весть распространилась по всей столице. Независимо от того, почему старший принц хорошо относится к вам, его можно считать горой, на которую вы можете опираться, и это тот, кого мы не можем легко отпустить. Также...» Она подумала и немного расстроилась.

«Если тебе есть что сказать, скажи это».

«Да, эта слуга подумала о том, как старейшина вдруг начал хорошо относиться к вам, тут должно быть что-то скрыто. Я боюсь, что это потребует еще некоторых размышлений. Вот почему молодая мисс должна сделать еще несколько приготовлений. Вы должны не только беречь отношение старшего принца, но и...»

«Ты говоришь о других принцах?» Фэн Чэнь Юй чуть громко не рассмеялась: «Каждый из детей Императора особенный. Все говорят, что нежной и светлой женщине легче найти мужчину с благородным характером, но я несколько раз входила во дворец и никогда не видела, чтобы какой-нибудь принц относился ко мне особенно хорошо». Она вспомнила седьмого принца Сюань Тянь Хуа. Этот богоподобный человек всегда задевал её до глубины души. «Отец хотел сосватать меня с его Высочеством третьим принцем, но взгляните, болезнь Принцессы Сян была излечена Фэн Юй Хэн. При том, что официальная принцесса все еще осталась там, как я могу выйти за него замуж? Если я выйду замуж, я стану вторичной принцессой? Возможно ли, чтобы императрица изначально была вторичной принцессой? Более того, я в настоящее время являюсь дочерью наложницы. Ты когда-нибудь видела императрицу, которая родилась от наложницы?»

И Линь была совершенно безмолвна. Сначала она хотела сказать Чэнь Юй, чтобы она не отчаивалась, но она не ожидала услышать столько жалоб.

«По существу, во всем можно обвинить эту шлюху, Фэн Юй Хэн!» Чэнь Юй сердито сказала: «Только разобравшись с ней, я могу жить спокойно. Ты права. Семья Чэнь не может пасть. Вопрос с аспектом феникса может быть рассмотрен позже. Прямо сейчас важно, чтобы этот ястреб исчез». Она приказала И Линь: «Иди и расскажи дяде обо всем, что произошло сегодня. Скажи ему, что он должен украсть этого ястреба!»

И Линь неоднократно кивнула, посоветовав Чэнь Юй поспать. Затем она отправилась с этим сообщением в семью Чэнь.

После этой ночи, следовал день возвращения Фэн Цзинь Юаня в усадьбу.

Голова Фэн Чэнь Юй была ранена, поэтому родоначальница послала кого-то рано утром, чтобы сказать ей, что она не должна присутствовать на приеме; однако она не послушалась. Она перетерпела боль и оделась в чистую одежду. На её лице также был красивый макияж. Если бы никто не смотрел на её лоб, на котором была большая белая марля, это было лицо, красоту которого даже другие женщины должны были признать.

Сначала И Линь хотела обернуть голову платком. Хотя это выглядело бы немного странно, он мог бы очень хорошо скрыть марлю. Цвет платка также дополнял бы цвет ее одежды. В дополнение к красоте Чэнь Юй это выглядело бы довольно шикарно.

И Линь была очень довольна ее идеей, и она даже подумала, что Чэнь Юй похвалит её, но она не думала, что Чэнь Юй посмотрит в зеркало и сердито выругает ее «Сними это! Сними эту проклятую вещь!»

Она испугалась и не понимала, почему ее ругают, но когда она увидела гнев Чэнь Юй, она не посмела спросить. Она могла только подойти и снять платок.

Она не знала, что этот платок напомнил Чэнь Юй ужасный облик Цин Лэ тогда, когда Цин Лэ потеряла волосы в огне, и на её голове осталось множество шрамов. Она использовала подобный платок, чтобы прикрыть свою голову. Она ясно помнила, что это было чем-то, что заставляло всех смеяться над Цин Лэ, а она определенно не хотела становиться тем, над кем все смеялись!

«Я пойду вот так». Чэнь Юй встала и начала выходить: «Если отец все еще любит меня, он определенно накажет эту шлюшку, Фэн Юй Хэн!»

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

Наконец, все стали перед входом в усадьбу.

Фэн Юй Хэн держала за руку Цзы Жуйя, стоя рядом с Ань Ши и Сян Жун. Фэн Дай сопровождала Хань Ши, а Чэнь Юй стояла рядом с родоначальницей. Цзинь Чжэнь осталась сама с Мань Си, из-за чего она выглядела одинокой.

Среди нынешних наложниц Фэн Цзинь Юаня, той, кого родоначальница жалела больше всего, все еще была Цзинь Чжэнь. Цзинь Чжэнь была самой послушной, и на её счету не было плохого опыта. Тот факт, что она изначально была одной из служанок усадьбы Фэн, сделал ее еще более приветствуемой. В обычные дни она навещала её и спрашивала о ее самочувствии или же массажировала её ноги. Начиная с того момента, когда Фэн Цзинь Юань покинул усадьбу, и когда Хань Ши забеременела, Цзинь Чжэнь перетерпела множество обид.

Родоначальница помахала Цзинь Чжэнь: «Иди сюда и встань рядом со мной. Через некоторое время, как насчет того, чтобы сесть в одной карете со мной!»

Так как Фэн Цзинь Юань вернулся в столицу, члены семьи Фэн приготовились ждать его у входа в столицу. Теперь кареты уже были у входа.

Увидев, что родоначальница позвала ее, Цзинь Чжэнь почувствовала всплеск счастья и быстро подошла. Вместе с бабушкой Чжао, она помогла родоначальнице. Это еще больше оттолкнуло Чэнь Юй.

Пламя вспыхнуло в глазах Чэнь Юй, но она все же стиснула зубы и вытерпела.

«Поехали!» Родоначальница подняла голос и сказала: «Все должны немного взбодриться. Цзин Юань отправился спасать нас от бедствия на Севере. Теперь, когда катастрофа была решена, его возвращение в столицу - это то, что нужно отпраздновать. Кто знает, сколько граждан будет стоять на коленях у ворот города, ожидая встречи с ним. Наша семья Фэн обязательно должна подать пример». После того, как она закончила говорить, она пошла вперед и с поддержкой Цзинь Чжэнь вышла из поместья.

Фэн Юй Хэн почти засмеялась вслух, граждане встанут на колени, чтобы поприветствовать его? Ты думаешь, что он возвращается из успешной кампании? Она не могла не вспомнить, когда она впервые вернулась в столицу и въехала в неё с Сюань Тянь Мином. Это было действительно событие, которому ликовали десятки тысяч людей.

Она изогнула уголки губ в спонтанную улыбку.

Когда все последовали за родоначальницей из ворот усадьбы и приготовились сесть в их кареты, слуга, который был отправлен ранее за информацией, вернулся на лошади. Увидев, как хозяева поместья собрались садиться в свои кареты, он неоднократно громко закричал: «Подождите!».

Родоначальница остановилась и посмотрела на слугу. Только тогда она спросила: «Что-то случилось?»

Слуга отдал честь и сказал: «Старейшина, мадам, нет нужды идти приветствовать хозяина. Хозяин прибыл в столицу рано и уже вошел во дворец Императора.»

«Во дворец?» Родоначальница была потрясена: «Ты услышал, что его призвали во дворец?»

Слуга улыбнулся и сказал: «Старшая мадам, хозяин отправился на Север по официальному делу. Теперь, когда он вернулся в столицу, ему, естественно, нужно сначала посетить дворец.

Родоначальница кивнула. Это правда. Фэн Цзинь Юань отправился спасать от бедствия. Как он мог вернуться домой, прежде чем сообщить Императору? Таким образом, она обернулась и вернулась в поместье. В то же время она повысила голос и сказала: «Тогда мы просто будем ждать в поместье».

Родоначальница не вернулась во внутренний двор Шу Я. Вместо этого она заставила всех ждать во дворце Пион. В то же время Фэн Цзинь Юань, который вошел во дворец, стоял на коленях в императорском дворце и слушал, как Император подтвердил его достижения в этой экспедиции на Север.

То, чего Фэн Цзинь Юань не ожидал, заключалось в том, что он получил ряд наград вместе с утверждением Императора. Когда он вышел из двора, слуга пригласил его на аудиенцию с Императрицей!

Он не понимал, для чего это нужно, но он преклонил колени и услышал, как Императрица сказала: «Раньше мы неправильно понимали старшую дочь семьи Фэн. В последнее время я слышала, как Циэр упоминал о добродетели и способностях старшей молодой мисс семьи Фэн. Только теперь я поняла, что раньше я неправильно относилась к ней. Циэр - самый послушный ребенок. Я не слушаю того, что говорят другие, но я, безусловно, прислушаюсь к тому, что говорит Циэр. Вот почему я уже освободила старшую дочь семьи Фэн от ее наказания и устранила ограничение, из-за которого она не могла входить во дворец в течение пяти лет. Имперский указ уже был отправлен в поместье Фэн. Я просто жду, когда на следующем собрании придворных премьер-министру Фэну будут принесены извинения».

Фэн Цзинь Юань быстро поклонился императрице и сказал: «Ваше Высочество, я совершенно не достоин получить что-то вроде извинений! Дочери этого чиновника посчастливилось получить прощение вашего Высочества. Этот чиновник благодарит ваше Высочество от имени моей дочери за вашу милость».

«Ага». Императрица кивнула и сказала служанке рядом с ней: «Иди, и подари дар, который я приготовил Лорду Фэну, и отпусти Лорда Фэна».

«Этот чиновник благодарит ваше высочество за награду.».

Затем Фэн Цзинь Юань ушел. По пути он размышлял над тем, что сказала Императрица.

Говоря о Циэр, она определенно говорила о старшем принце. Он узнал о событиях, произошедших дома, из писем, присланных родоначальницей. Чэнь Юй и Фэн Дай обратили на себя внимание старшего и пятого принцев. Это были вещи, которых он не ожидал. Особенно Чэнь Юй, которой он много раз говорил, чтобы она не делала никаких договоренностей с мужчинами, так как она в конечном итоге смогла нацелиться на самого старшего принца? Кроме того, он получил секретные сообщения о диких изменениях во дворе. Девятый принц потерял благосклонность Императора, и Император внезапно стал любить старшего принца. Эти вещи действительно заставляли его немного удивиться.

Наконец, придя ко входу в свою усадьбу, Фэн Цзинь Юань глубоко вздохнул, услышав, как Хэ Чжун, который увидел его, закричал в поместье «Хозяин вернулся в поместье!».

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 266**

Глава 266 – Кто должен заплатить за жизнь?

Фэн Цзинь Юань пошел ко дворцу Пион. Войдя, он увидел, что родоначальница привела наложниц, чтобы встретить его.

Уже так давно не быв в столице, и внезапно увидев родственников, он был немного тронут. Он не мог не ускорить шаг, а затем не встать на колени перед родоначальницей: «Мать, сын вернулся».

Эти слова заставили старые глаза родоначальницы наполниться слезами. Обняв Фэн Цзинь Юаня, она хотела сказать ему встать, но слезы не дали ей говорить.

Бабушка Чжао подошла вперед и помогла Фэн Цзинь Юаню, сказав от имени родоначальницы: «Хорошо, что хозяин вернулся. Ухаживая за такой большой семьей, старшая мадам была осторожна и внимательна, не осмеливаясь отвлечься ни на секунду!»

Фэн Цзинь Юань знал, что в последнее время в поместье произошло слишком много событий, и это беспокоило родоначальницу. Он не мог с благодарностью не сказать: «Сын благодарит мать и будет помнить о помощи матери всю оставшуюся жизнь».

Разговор между матерью и сыном заставил даже наложниц пустить слезы. Сян Жун всегда была мягкосердечным человеком, поэтому она тоже начала плакать. Чэнь Юй была хорошей актрисой, поэтому она, естественно, не могла пропустить такой момент. Только Фэн Юй Хэн и Фэн Фэнь Дай не могли произвести никаких слез. У Фэн Юй Хэн было холодное и отстраненное выражение во время просмотра этой сцены, а Фэн Дай повысила голос и закричала, чтобы изменить тему: «Наложница мать, вы не должны плакать! Это одна из вещей, которых следует избегать во время беременности. Не причиняйте травм младшему брату.»

Эти слова напомнили Фэн Цзинь Юаню, что Хань Ши беременна. Он получил эту новость в письме родоначальницы. Таким образом, он быстро подошел к группе и направился прямо к Хань Ши, но он не заметил, как выражение Цзинь Чжэнь мгновенно стало мрачным.

«Ты много работала». Фэн Цзинь Юань взял Хань Ши за плечо и почувствовал, что она уже немного пополнела, но ее живот еще не начал выдаваться. Если подумать об этом, еще прошло не так много времени, но он уже должен стать видимым после нового года.

«Муж, ты наконец вернулся!» Эти слова вырвались из уст Хань Ши, когда она нырнула в объятия Фэн Цзинь Юаня.

Фэн Цзинь Юань всегда был респектабельным и осторожным человеком перед другими, поэтому обычно никто не мог заметить, чтобы он был близок с женой или наложницей в обычный день. Но Хань Ши теперь беременна, а его не было в течении двух месяцев, поэтому было бы плохо оттолкнуть ее, так что он обнял ее.

Фэн Дай эта сцена показалась красивой. Если Хань Ши сможет заполучить благосклонность Фэн Цзинь Юаня, ее статус в семье Фэн неуклонно повысится.

Обычно родоначальница не любила Хань Ши, но теперь она должна была заботиться о потенциальном ребенке, поэтому она сказала: «Перестань плакать. Фэн Дай права. Ты не должна плакать во время беременности. Я велю слугам подготовить пособие и передать его вам.»

Фэн Цзинь Юань почувствовал волну эмоций: «Большое спасибо, мама».

«Не стоит благодарности». Родоначальница наконец улыбнулась: «Она твоя наложница, а мой внук находится в ее животе. Возможно ли, чтобы я не относилась к ней хорошо? Она даже переехала из своего дворца во внутренний дворец Юй Лань, потому что в нем больше солнечного света, что хорошо для ее здоровья».

Фэн Цзинь Юань кивнул и осторожно похлопал по плечу Хань Ши, сказав: «Я действительно должен поблагодарить мать должным образом».

Хань Ши более не могла оставаться в его объятиях, поэтому она неохотно встала и поклонилась родоначальнице: «Эта наложница благодарит свекровь за то, что она заботится обо мне».

«Ты должна избегать этого. Я уже сказала, что тебе не нужно кланяться, пока ты беременна. Давайте не будем стоять во дворе. Давайте зайдем внутрь. С угольной жаровней там гораздо теплее».

Только теперь все с шумом вошли в зал. Пока они шли, Фэн Цзинь Юань посмотрел на Цзинь Чжэнь и увидел, что у наложницы, которую он любил больше всего, покрасневшие глаза, и она смотрит на него с жалким видом. Он не мог не почувствовать душевную боль и сразу же бросил на нее любящий взгляд.

Только тогда Цзинь Чжэнь почувствовала себя немного легче.

Когда все наконец расселись в зале, Фэн Цзинь Юань сперва рассказал родоначальнице о заявлении Императора и наградах, которые он получил во дворце, так что родоначальница улыбнулась так широко, что она больше не могла закрыть рот.

Мать и сын некоторое время беседовали, прежде чем он смог взглянуть на сына и дочерей.

Фэн Чэнь Юй первой поднялась и встала на колени перед Фэн Цзинь Юанем: «Дочь отдает дань уважения отцу».

После того, как она подошла, остальные не могли продолжать оставаться на своих местах, поэтому остальные четверо также поднялись, а затем встали на колени.

Фэн Цзинь Юань посмотрел на Чэнь Юй и сразу вспомнил то, что сказала Императрица. Он не мог не почувствовать себя немного злым. Эта дочь была той, на которую он когда-то возлагал наибольшую надежду, но она была и той, за которую он больше всего беспокоился. Одно событие за другим, она постоянно всех провоцирует. Теперь ей удалось спровоцировать старшего принца. Из-за этого третий принц написал ему рассерженное письмо.

Его сердце было наполнено гневом. Хотя он увидел рану на голове Чэнь Юй, он подумал, что она просто случайно ударилась. Увидев, что у нее нет никаких проблем со способностью ходить или говорить, он решил не спрашивать об этом, вместо этого он обратил свое внимание на Фэн Цзы Жуйя: «Цзы Жуй, когда ты вернулся в столицу?» Теперь, когда этот ребенок был его сыном от первой жены, он больше не мог полностью игнорировать его, как он это делал раньше. Более того, Фэн Цзы Жуй был единственным личным учеником императорского репетитора Е Жуна после нынешнего Императора, поэтому его можно было считать младшим учеником Императора. Это была связь, которую нельзя было игнорировать.

Цзы Жуй услышал, как его отец спросил, поэтому он с уважением ответил: «Цзы Жуй вчера вернулся в столицу. Отец покинул столицу, чтобы защищать от бедствия, а Цзы Жуй не смог лично проводить отца. Это была ошибка Цзы Жуйя. Отца не было в усадьбе, и Цзы Жуй не мог помогать бабушке. Это была также ошибка Цзы Жуйя. Надеюсь, отец и бабушка будут великодушными и снисходительными». Эти слова были произнесены с великодушием и изяществом.

Этому ребенку исполнится всего семь лет после нового года, но Фэн Цзинь Юань почувствовал, что он далеко пойдет. Это сильно потрясло его. Он подумал про себя, что ему повезло, что императорский репетитор Е.Жун смог произвести такого ученика. Всего за несколько месяцев он стал совершенно другим, чем несколько месяцев ранее.

Он встал и лично помог Цзы Жуйу подняться. Отец и сын посмотрели друг на друга, и Фэн Цзинь Юань сразу почувствовал разум и осмысленность во взгляде сына. В нем была также зрелость, которая не соответствовала его возрасту. В это мгновение он почувствовал радость в своем сердце. Теперь, когда Фэн Цзы Жуй был его сыном от первой жены, чем большего достигнет этот ребенок, тем больше надежды на его усадьбу Фэн! Но все еще есть Фэн Чэнь Юй. Как только он подумал об этой дочери, по привычке, он начал колебаться касательно того, что он должен делать.

«Прекрати стоять на коленях, быстро вставай». Родоначальница увидела изменение выражения Фэн Цзинь Юаня, но она не знала, хорошо это или плохо. Если это был бы просто Фэн Цзы Жуй, она была бы очень счастлива оценить этого ребенка, но когда она вспомнила, что его сестрой является Фэн Юй Хэн, родоначальница начала колебаться.

«Отец, Фэн Дай очень скучала по вам!» Шрам на лице Фэн Фэнь Дай еще не полностью исцелился, но благодаря крему для лица Хун Юнь он уже не был таким очевидным.

Но Фэн Цзинь Юань с трудом сдерживал свой гнев, так как одна дочь ранила голову, а другая лицо, поэтому он спросил: «Что случилось с твоим лицом?»

Фэн Дай была очень счастлива, что он спросил про ее лицо. На голове Фэн Чэнь Юй был явно заметный бинт, которым была замотана ее голова, но отец не спросил ни слова об этом.

Она также была довольно искусна в актерском мастерстве, поэтому она выдавила пару слез: «Фэн Дай разбила одну из ваз старшей сестры и поэтому...» Она сперва хотела снова рассказать об этом, но она вспомнила предупреждение Хань Ши ранним утром. Отец только что вернулся в усадьбу, поэтому она не могла беспокоить его такими проблемами. Так или иначе, Хань Ши теперь беременна. Разве можно теперь бояться, что отец не посетит двор Юй Лань? Таким образом, она изменила свой тон: «Я случайно порезалась».

Фэн Цзинь Юань сердито фыркнул: «Зачем заходить комнату твоей старшей сестры без причины?»

Родоначальница быстро вмешалась: «Разве сестрам больше нельзя общаться друг с другом?»

Подумав об этом, он почувствовал, что это разумно, поэтому он не слишком беспокоился об этом, так что он лишь сказал Фэн Дай: «Береги себя и правильно используй своё лекарство. Удостоверься, что шрама не останется.»

Фэн Дай с радостью поблагодарила Фэн Цзинь Юаня и хотела поговорить об этом с пятым принцем, но она увидела, что Фэн Цзинь Юань уже обратил свое внимание на Фэн Юй Хэн.

Но у Фэн Юй Хэн все еще была обычная безразличная внешность. Просто взглянув на неё, Фэн Цзинь Юань почувствовал себя крайне неловко и немного раздраженно. Другие дети либо выражали свою радость прямо, либо были похожи на Сян Жун, которая молча вытирала слезы. Только эта вторая дочь, которая была теперь дочерью семьи Фэн от первой жены, не была ни теплой, ни холодной.

Глядя на Фэн Юй Хэн, слова застряли у него во рту, и он долго не мог ничего сказать.

Увидев, что он ведет себя таким образом, Фэн Юй Хэн в душе улыбнулась; однако она, наконец, заговорила, но слова, которые она произнесла, были в другом направлении. «Отцу не стоит спешить говорить со мной. Вместо этого вам стоит взглянуть на старшую сестру, так как ястреб откусил кусок плоти из ее головы. Она должна испытывать сильную боль. Отцу стоит немного побеспокоиться об этом».

«Что?» Фэн Цзинь Юань был полностью потрясен. Откушен кусок плоти?

Услышав, что тема изменилась в её сторону, Фэн Чэнь Юй сразу начала плакать. На этот раз она действительно плакала. Во-первых, ее лоб сильно пострадал, а во-вторых, ей было обидно.

Как родоначальница могла не понять, что Чэнь Юй хочет заполучить к себе некоторую симпатию, поэтому она фыркнула про себя и сказала: «Не плачь. Этот вопрос уже передан правительству. Они обязательно предоставят объяснение».

«Но какая польза от объяснений?» Она подняла голову и посмотрела на Фэн Цзинь Юаня с необычайно грустным видом: «Отец, дочь небрежно относилась к жизни. И жизнь действительно жестоко поступила с ней!»

Она действительно была его дочерью. Даже если Фэн Цзинь Юань был раздражен тем, что она сама увязалась за старшим принцем, он все еще испытывал беспокойство по поводу ее нынешнего облика.

Фэн Юй Хэн начала объяснять со стороны: «Вчера старшая сестра поехала со мной, чтобы забрать Цзы Жуйя, но Цзы Жуй попал в засаду убийц по дороге, и нашу карету атаковал ястреб. Меня выбросило из кареты, а у старшей сестры ястреб откусил кусок плоти со лба. Она кратко и ясно изложила это, рассказав о событиях предыдущего дня.

Фэн Цзинь Юань резко выпрямился и быстро посмотрел на Цзы Жуйя, поспешив спросить: «Цзы Жуй, ты в порядке, правда?»

Фэн Юй Хэн была очень довольна этим вопросом, поэтому она кивнула: «К счастью, Ван Чуань была там и сопровождала его. Цзы Жуй в порядке, но, к сожалению... Ван Чуань была похищена убийцами».

«Тот, кто был рядом с тобой, была Ван Чуань?» Фэн Цзинь Юань нахмурился. Он знал о способностях двух личных служанок Фэн Юй Хэн. Возможно, даже его собственная скрытая охрана не смогла бы победить их, но он не думал, что Ван Чуань будет похищена. «Подождите, подождите...» Он вспомнил что-то, что было сказано: «Ты только что сказала... ястреб?»

Фэн Юй Хэн злобно улыбнулась и кивнула: «Отец только что коснулся самого центрального момента. Это был именно ястреб. Он был приручен кем-то, потому что у него был золотой обруч на шее.»

Фэн Цзинь Юань пришел в ярость и сердито уставился на Чэнь Юй, из-за чего Чэнь Юй отступила на пару шагов назад в страхе.

Как он мог не знать, что третий сын семьи Чэнь, Чэнь Вань Лян, приручает некоторых ястребов, способных забирать жизни. Как он мог не знать, что ястребы способны понимать человеческую речь. Кто знает, сколько они сделали для Чэнь Вань Ляна. Только кое-что не совсем ясно. Чэнь Вань Лян хотел убить Фэн Юй Хэн, а Чэнь Юй была определенно ранена случайно. Но самое главное, цель состояла в том, чтобы забрать жизнь Фэн Цзы Жуйя.

Такое жестокое сердце! У него теперь был только один сын, если он погибнет...

Холодный пот покрыл Фэн Цзинь Юаня. Он действительно хотел, чтобы Чэнь Юй и семья Чэнь были полностью уничтожены, но он вдруг вспомнил письмо, которое он получил ранним утром от семьи Чэнь. В нем говорилось, что они подготовили подарок на новый год, который можно будет привезти во дворец для Императора. То, о чем он беспокоился в течение двух месяцев, было решено семьей Чэнь. Сперва он думал, что это хорошо, и семья Чэнь выражает свою добрую волю. Пока он смягчился, он думал, что у него больше не будет финансовых затруднений, как в прошлом. Но он не думал, что они сделают что-то, что заставит их лишь с виновной совестью опустить головы.

«Отец». Фэн Юй Хэн шагнула вперед и стала лицом к лицу с ним. Ее тело было маленьким, поэтому ей нужно было поднять голову, чтобы посмотреть на него, но этот холодный взгляд пронзил его до костей. «Скажите мне, кто должен заплатить за жизнь моей служанки?»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 267**

Глава 267 – Разговоры с Фэн Юй Хэн расстраивают!

Фэн Цзинь Юань не знал, когда это случится, но он действительно боялся, что Фэн Юй Хэн попросит его вернуть долг. Он даже не знал, как так вышло, что он стал обязан ей. Теперь Фэн Юй Хэн потеряла служанку и попросила его заплатить, но как он может отплатить ей?

В мгновение ока он начал быстро думать.

Семья Фэн и семья Чэнь в ссоре, но он, все же, разрешил Чэнь Юй общаться с семьей Чэнь. Во-первых, Чэнь Юй потеряла свою мать, и семейные узы были трудно сломать, поэтому это было что-то вроде воспоминаний. Во-вторых, когда семья Чэнь время от времени предоставляла деньги, ему было легче жить.

Как и в этот раз, он задавался вопросом, что он должен отправить во дворец, но через два месяца он не смог принять никакого решения. Хотя он нашел какие-то красивые вещи заграницей, он чувствовал, что они либо в плохом вкусе, либо он уже дарил что-то подобное в прошлом. Он не мог придумать чего-то, чем он был бы вполне доволен. Но семья Чэнь предприняла действие этим утром и предоставила ему бочку из жадеита. Она была в половину роста человека, и была заполнена топазами. Самое поразительное, что топазы были такой формы, что выглядели как свежий имбирь.

Жадеит и топазы сами по себе были бесценны, но, основываясь исключительно на скрытом значении бочки и свежего имбиря, семья Чэнь будто говорила, что это был бочонок рек и гор. 1 Когда он впервые услышал это, он почувствовал себя невероятно потрясенным, он мог представить, насколько счастлив будет Император, получив такой подарок на новый год. Он уже начал чувствовать, что это странно получить такой прекрасный подарок от семьи Чэнь, но он никогда бы не подумал, какая новость его ждет.

Родоначальница увидела, что у Фэн Цзинь Юаня было выражение внутренней борьбы на лице, и она подумала, что его беспокоит то же, что и её, что без каких-либо подсказок дело не сможет быть разрешено. Таким образом, она быстро сказала ему: «Этот ястреб уже был пойман и отправлен в правительственный офис. Не волнуйся, дети нашей семьи Фэн попали в засаду, поэтому губернатор не станет относиться к этому делу несерьёзно.»

Сердце Фэн Цзинь Юаня сжалось. Ястреб был пойман? Когда он вернулся в столицу сегодня, он уже слышал, что появился новый губернатор, но у него не было возможности тщательно изучить, кто он такой. Но родоначальница уже сказала это, поэтому было бы не хорошо на его месте говорить что-то еще. Более того, семья Чэнь становится все более смелой, и они осмелились снова нацелиться на его детей. На этот раз они обратили внимание на Фэн Цзы Жуйя, его единственного наследника. Если он будет продолжать терпеть, возможно, семья Чэнь сделает еще один шаг вперед, и однажды их целью станет он сам.

«Хорошо! Ты сделала все хорошо!» Он посмотрел на Фэн Юй Хэн и серьезно сказал: «Отец верит, что губернатор не станет медлить с решением этого дела, ведь дети нашей семьи Фэн оказались в засаде. Отец лично проследит за этим вопросом. Я обязательно найду человека за кулисами, сделаю так, чтобы его тело разбилось на десять тысяч частей!»

Он сердито сказал это сквозь сжатые зубы, в то время, как злая аура исходила от всего его тела. Фэн Чэнь Юй увидела это и отступил на шаг в страхе, чуть не споткнувшись.

Фэн Юй Хэн удовлетворенно кивнула головой: «Поскольку отец так сказал, я могу быть спокойна. Отец много работал и должен сперва отдохнуть. Бабушка уже приготовила праздник, чтобы поприветствовать вас. После того, как вы отдохнете, мы сможем начать есть».

Как Фэн Цзинь Юань мог отдыхать. Он немедленно отклонил приглашения Хань Ши и Цзинь Чжэнь, а затем отправился со своей свитой обратно в Сосновый дворец.

После того, как он ушел, члены семьи также начали расходиться. Фэн Чэнь Юй была в оцепенении и ушла последней. Ее идея вызвать жалость Фэн Цзинь Юаня провалилась. Ей было больно и страшно, и она почувствовала новый уровень ненависти к Фэн Юй Хэн, которого она никогда раньше не ощущала. Она знала, что ее вторая сестра была наиболее искусна в добавлении масла к огню. Хотя у неё было неизменное выражение лица, и она не говорила слишком много, ни одно слово, которое она сказала, не было потрачено впустую. Несмотря на то, что она выглядела беззаботной, когда она говорила, она обратила внимание на самые глубокие проблемы Фэн Цзинь Юаня. Теперь Фэн Цзинь Юань бросил на нее пристальный взгляд, в котором было какое-то отвращение, и что она могла сделать?

Впереди Фэн Юй Хэн умышленно замедлила шаг. Когда Чэнь Юй прошла мимо нее, она притворилась, что шутит и сказала: «Хэх, мы, сестры, действительно очень похожи. У старшей сестры раньше была И Линь и И Юэ, а у младшей сестра Ван Чуань и Хуан Цюань. Теперь обе потеряли по одной служанке. Это действительно стоит оплакивать».

Сердце Фэн Чэнь Юй задрожало от того, что она сказала, но Фэн Юй Хэн явно получала удовольствие от разговора с ней: «Я слышала, что камера губернатора для осужденных преступников неплоха. У младшей сестры есть хорошая идея, хочет ли старшая сестра её услышать?»

Фэн Чэнь Юй услышала, как она специально упомянула камеру для осужденных преступников, прежде чем заговорить о своих идеях, поэтому она знала, что дальше не последует ничего хорошего. Она хотела сказать, что она не будет слушать, но она не смогла не замедлить шаг и не остановиться вместе с Фэн Юй Хэн. Затем она услышала, как Фэн Юй Хэн сказала: «Ты забрала мою личную служанку? Очень хорошо, начиная с завтрашнего дня, я буду отправлять одного из их людей в камеру для осужденных преступников! Я не успокоюсь, пока не вернется Ван Чуань. Старшая сестра, как тебе мой план?» Когда она закончила говорить, она не дожидалась ответа Чэнь Юй. Взяв Хуан Цюань, она ушла уверенным шагом.

Ноги Чэнь Юй обмякли, и она внезапно упала на землю. И Линь быстро подошла, чтобы поддержать ее, но она услышала, как она тихо сказала: «Быстрее иди и скажи Чэнь Цину, чтобы сегодня он не выходил на улицу. Будет лучше, если он не станет делать ни единого шага за пределы своей комнаты! Иди прямо сейчас!»

Реальность показала, что предупреждение было довольно эффективным. Чэнь Цин послушался и даже не стал посещать ночной банкет Фэн Цзинь Юаня. Фэн Цзинь Юань даже отправлял слуг дважды, чтобы пригласить его, но оба они вернулись, сказав, что молодой хозяин хочет сосредоточиться на учебе и позже попросит прощения.

Фэн Цзинь Юань знал, что он был книжным червем, который сосредоточился на учебе, поэтому он не настаивал слишком сильно.

Этот ужин был главным образом для того, чтобы члены семьи могли выразить свои мысли и беспокойства Фэн Цзинь Юаню. Затем Цзинь Чжэнь и Хань Ши начали использовать их привязанность и слезы, чтобы сразиться дуг с другом, что заставило Фэн Цзинь Юаня выпить еще пару бокалов вина.

Когда Фэн Цзинь Юань, наконец, смог спастись от этих двоих, он взял кубок вина и сел рядом с Фэн Юй Хэн.

Фэн Дай сперва хотела его позвать обратно, но Хань Ши остановила её, слегка покачав головой: «Не иди. У твоего отца определенно есть что обсудить со второй молодой мисс. Не создавай неприятности.»

Фэн Фэнь Дай подумала о своей чрезвычайно упрямой и слегка нечестной второй сестре, а затем опустила ногу, которую подняла.

Фэн Юй Хэн не была удивлена действием своего отца. Он покинул столицу чуть больше двух месяцев назад, но в столице за это время произошло так много вещей. Было бы странно, если бы ему не было любопытно. Но Фэн Цзинь Юань не говорил, поэтому и она не говорила. Один пил вино, а другая пила чай, и иногда брала еду. Таким образом, они сидели до тех пор, пока не прогорели две палочки ладана.

В конце концов, Фэн Цзинь Юань больше не мог продолжать терпеть. Осторожно вздохнув, как будто он болтал о повседневной жизни, он небрежно спросил ее: «Его Высочество девятый принц здоров?»

Фэн Юй Хэн знала, что он на самом деле хотел спросить о ногах Сюань Тянь Мина, но, поскольку он не спросил это четко, то и она могла ответить нечетко. Поэтому она сказала: «Все принцы здоровы».

Фэн Цзинь Юань был в недоумении из-за того, что он услышал, но он не был обескуражен, поскольку он продолжал спрашивать: «Отец слышал, что ты отправилась в военный лагерь и помогла его Высочеству девятому принцу с обучением солдат?»

«Да». Она кивнула: «Так как его Высочество наградил меня луком Хоу И, я должна была набраться опыта».

Фэн Цзинь Юань почувствовал, что он не получил никаких заметных ответов, поэтому его сердце начало наполняться некоторым раздражением. В его взгляде также появилась некоторая свирепость, и он сказал более внушительно: «Твоя старшая сестра и четвертая сестра обратили на себя внимание некоторых принцев. Говоря о них, я действительно должен поблагодарить тебя.»

Она с недоумением посмотрела на отца: «Почему вы должны поблагодарить меня? Они сами знали, как воспользоваться их возможностями и показать себя. Более того, помолвка четвертой сестры - благодаря милости старшей сестры. Отец должен благодарить старшую сестру.»

Фэн Цзинь Юань сердито сжал кулак: «Тогда скажи мне, почему его Высочество, старший принц, внезапно решил подарить что-то твоей старшей сестре?»

Она моргнула: «Дочь запомнит это. В следующий раз, когда я увижу его Высочество старшего принца, я обязательно спрошу его от имени отца.» После того, как она закончила говорить, она улыбнулась. Больше не дожидаясь, когда Фэн Цзинь Юань продолжит свой допрос, она начала свою собственную линию расспросов: «Отец, все прошло хорошо? Север очень близко к Цянь Чжоу. У отца были приятные встречи?»

Фэн Цзинь Юань еще сильнее нахмурил лоб. Он едва мог понять, что имеет ввиду эта дочь. Этот очень обычный вопрос был бы самым обычным, спроси его кто-то другой, но, когда Фэн Юй Хэн задала его, ему пришлось подумать об этом немного дольше. Бывали времена, когда он действительно чувствовал, что он должен поставить эту дочь на его должность премьер-министра. Всего лишь в 13 лет, у нее было сердце и разум. Если бы она была мальчиком, насколько высоки были бы ее перспективы?

Он взял кубок вина и сделал глоток. Поразмыслив некоторое время, он сказал: «Снег был очень сильным. Такая непогода заставила северную часть Да Шуна превратиться в бесконечно белое поле. Бесчисленное количество людей пострадали от этого бедствия, каждый день люди умирали или получали ранения. Отец был действительно измучен.» После того, как он закончил говорить, он не стал дожидаться, когда Фэн Юй Хэн продолжит спрашивать, и добавил: «Я слышал, что нога его Высочество девятого принца не может быть излечена?»

Фэн Юй Хэн кивнула: «На самом деле никогда не было никакой надежды на то, что он сможет встать».

Он сдался. Он никогда больше не хотел говорить с этой дочерью. Всякий раз, когда он что-то говорил, она говорила что-то, чтобы оборвать его. Если он продолжит, он почувствовал, что он получит внутренние травмы.

Увидев, что Фэн Цзинь Юань начинает сосредотачиваться лишь на том, чтобы пить, в то время, как его выражение скривилось, родоначальница поняла, что Фэн Юй Хэн определенно сказала ему то, что обеспокоило его. Она не хотела, чтобы Фэн Цзинь Юань был недоволен в первый же день своего возвращения, поэтому она быстро сменила тему: «Через несколько дней новый год. В первый день нового года мы должны рассмотреть вопрос о том, чтобы отправиться во дворец, чтобы воздать должное почтение Императору и Императрице. Я нездорова, поэтому я не пойду в этом году. Что касается тебя... Цзинь Юань, подумай, кого следует взять с собой?»

Фэн Цзинь Юань махнул рукой: «Все пойдут!»

Чэнь Юй первой возразила: «Отец, я все еще ранена, так что я могу не идти?»

«Ты не пойдешь?» Фэн Цзинь Юань сердито фыркнул: «Если его Высочество принц Ци начнет спрашивать, скажи отцу, какое объяснение я должен предоставить?»

Чэнь Юй была шокирована и сразу поняла, что Фэн Цзинь Юань был недоволен из-за этого вопроса со старшим принцем, поэтому она сразу же определила свою позицию: «Отец, это его Высочество, старший принц захотел обрести благосклонность дочери. Дочь не знает, почему он стал это делать, но дочь клянется, что дочь лишь получила его подарки, но она никогда лично не встречалась его с его Высочеством!»

Фэн Юй Хэн внезапно вмешалась; «Хорошо, что старшая сестра не глупа, иначе репутация старшей сестры была бы разрушена».

«Я, естественно, не нуждаюсь в том, чтобы вторая сестра напоминала мне об этом». Чэнь Юй действительно не могла сопротивляться.

Фэн Юй Хэн ничего больше не сказала и продолжила есть то, что ей было по вкусу.

С другой стороны, Фэн Дай немного занервничала и опустила голову. Она даже спряталась за Хань Ши. Фэн Чэнь Юй не встречалась со старшим принцем, но она много раз встречалась с пятым принцем. Если Фэн Цзинь Юань спросит её об этом, будет нехорошо.

Но Фэн Цзинь Юань не собирался расследовать этот вопрос. Вместо этого он задумался: «За последнюю половину года не было недостатка в конфликтах между нашей усадьбой и дворцом. Но, в конце концов, все зависит от вас, девочки. Вы все должны выказать уважение её Высочеству Императрице, скажите какие-нибудь добрые слова, и этого будет достаточно». Сказав это, он вспомнил сегодняшние слова Императрицы. Некоторое время он не мог понять, почему императрица внезапно передумала, но, поскольку она упомянула об этом, он не мог скрыть это от Чэнь Юй. Таким образом, его настроение немного улучшилось, и он сказал Чэнь Юй: «Ее Высочество Императрица специально упомянула о тебе сегодня, сказав, что в прошлом было много недоразумений. Теперь они решены, поэтому ты также должна пойти во дворец и поблагодарить ее за ее милость».

Услышав это, Чэнь Юй догадалась, что, вероятно, старший принц что-то сказал Императрице, поэтому она быстро сказала: «Дочь понимает. Дочь обязательно пойдет.»

Фэн Цзинь Юань кивнул и собирался продолжить, но он услышал, как Фэн Дай сердито крикнула: «Что ты делаешь? Сколько жизней потребуется, чтобы ты могла заплатить за то, что натолкнулась на живот наложницы матери?»

Все сразу повернулись, чтобы посмотреть на нее.

1: Это игра слов. Гора, сделанная из имбиря, произносится точно так же, как реки и горы, а также является еще одним способом сказать слово страна. Второй слой - это бочонок, который звучит как объединение. Таким образом, это подарок, который означает единство страны.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 268**

Глава 268 – Ужасное Открытие

Они увидели молодую служанку, которая тревожно стояла рядом с Фэн Дай. В ее руке было блюдо с чаем, но она случайно пролила его. Хань Ши нахмурилась и вытерла чай, который пролился на нее.

Служанка, казалось, хотела что-то сказать Фэн Дай, но Фэн Дай внезапно закричала, заставил всех посмотреть на них. После чего она произнесла те слова, чтобы все их слышали.

Фэн Юй Хэн взглянула в сторону Хуан Цюань и увидела, что Хуан Цюань слегка кивнула в знак того, что она поняла, поэтому она заговорила и сказала: «Это просто служанка, которая пролила чай. Не стоит так волноваться».

Услышав ее слова, все почувствовали, что это было незначительное происшествие, а Фэн Дай смогла увидеть, что служанка, похоже, хочет что-то сказать. Более того, это была одна из служанок двора, поэтому она воспользовалась ситуацией и сказала: «И правда, я просто позабочусь о наказании этой служанки позже. Сегодня день приветственного праздника по случаю возвращения отца. Не нужно разрушать атмосферу из-за этого маленького вопроса.» Увидев, что никто больше не смотрит, она тихо спросила служанку: «Что произошло?»

Служанка наклонилась и прошептала ей на ухо: «Разве вы не посылали людей тайно искать Пэйер? Только что эта слуга узнала, что кто-то видел Пэйер рядом с колодцем во дворе старшей молодой мисс.»

«Что?» Фэн Дай была шокирована. Сильно опустив голос, она спросила: «Что там делала Пэйер?»

«Я слышала, что она стояла на коленях рядом с колодцем».

Возмущенное маленькое сердце Фэн Фэнь Дай снова взорвалось. Эта проклятая Фэн Чэнь Юй схватила ее служанку и осмелилась тайно наказать ее?

Она внезапно встала, но ее движения были слишком широкими, из-за чего она сбила чашки, стоявшие перед ней. Все были шокированы и хотели спросить ее, что именно происходит, но они увидели, что лицо Фэн Дай было полно гнева. Бросившись прямо к Фэн Чэнь Юй, она подняла руку и дважды ударила ее по лицу.

Эти две пощечины потрясли Чэнь Юй, а также всех присутствующих. Фэн Чэнь Юй даже забыла заплакать. Она просто смотрела на Фэн Дай, горящая боль на ее лице не могла сравниться со страхом, который наполнил ее сердце.

Эта девушка действительно посмела ударить ее? Даже сделать это перед родоначальницей и Фэн Цзинь Юанем, эта девушка сошла с ума? Но когда она подумала, она почувствовала, что, хотя Фэн Фэнь Дай была груба от природы, она не должна быть настолько глупой. Должно было произойти что-то ужасное, чтобы она стала так себя вести.

Лицо Фэн Чэнь Юй сразу же потеряло свой цвет, поскольку она, казалось, что-то поняла. Она не могла не взглянуть в сторону И Линь, и она увидела, что ее лицо также было наполнено ужасом. Они явно подумали об одном и том же.

После того, как все в поместье Фэн очнулись от шока того, что Фэн Дай ударила Чэнь Юй, родоначальница и Фэн Цзинь Юань оба разозлились, но прежде чем Фэн Цзинь Юань успел что-либо сказать, Фэн Дай тут же заговорила первой. Указав на нос Чэнь Юй, она начала ругаться: «Шлюха! Ты смеешь приходить к бабушке и говорить, притворяясь невинной. Ты все еще осмеливаешься говорить, что в тот день я вошла в твой двор одна. Тогда я спрошу тебя, почему мою служанку, которая пропала без вести уже в течение нескольких дней, видели стоящей на коленях рядом с колодцем в твоем дворе?»

Чэнь Юй была шокирована. Пэйер стоит на коленях рядом с колодцем? Это невозможно! Затем она внезапно повернулась, чтобы спросить И Линь: «Как служанка четвертой молодой мисс может стоять на коленях рядом с колодцем в моем дворе?»

И Линь успокоилась и сказала: «Молодая мисс, не волнуйтесь. Это то, что определенно невозможно. Служанка четвертой молодой мисс никогда не входила в наш двор.»

Только тогда Фэн Цзинь Юань получил возможность заговорить, но он спросил Фэн Дай: «Что именно происходит?»

Фэн Дай повернулась и указала на свое лицо: «Отец видел рану на лице Фэн Дай. Правильно, Фэн Дай разбила вазу старшей сестры, но из-за этого я обнаружила секрет, скрытый внутри этой вазы. В этой вазе был спрятан мешочек. Я не знаю, что было внутри этого мешочка, но как только Фэн Дай собиралась забрать его, старшая сестра внезапно толкнула меня. Эта рана получилась из-за этого.» После чего на указала на И Линь: «И Линь взяла мешочек и выбежала. Моя служанка, Пэйер, преследовала ее. После этого Пэйер исчезла.»

Родоначальница также вспомнила что-то, услышав, что она сказала: «Прошло много дней с тех пор, как я в последний раз видела твою служанку. В прошлый раз, разве не было сказано, что ты ее наказывала?»

«Бабушка!» Фэн Дай была на грани крика: «Разве то, что хозяйка наказывает свою служанку, это не нормальное дело? Может ли бабушка гарантировать, что она никогда не наказывала ни одну из ваших служанок? Я никогда не слышала о том, чтобы служанка исчезла потому, что хозяйка наказала её. Кроме того, даже если усадьба Фэн велика, она недостаточно велика, чтобы в ней можно было прятаться в течении стольких дней. В тот день бабушка поверила старшей сестре. Можете ли вы поверить Фэн Дай сегодня? Все, что говорит Фэн Дай, - это правда».

Родоначальница не знала, что ей следует сказать. Сперва она верила Чэнь Юй в этом вопросе, но теперь Фэн Дай действительно осмелилась ударить Чэнь Юй перед ее отцом. А после этого она осмелилась говорить об этом, это явно означало, что она уверена в том, что говорит. Это означало, что вопрос заслуживает того, чтобы его обдумали.

«Бабушка, отец». Не дожидаясь, когда родоначальница выступит, Фэн Юй Хэн высказала предложение: «Старшая сестра и четвертая сестра много лет дерутся. Поскольку мы не можем сказать, кто говорит правду, а кто лжет, теперь, когда у нас есть какие-то подсказки, почему бы нам не отправиться во двор старшей сестры. Мы узнаем правду, когда доберемся туда».

Чэнь Юй задрожала и хотела сказать что-то, чтобы остановить их, но родоначальница уже встала: «И правда. Давайте все пойдем и посмотрим.»

Родоначальница сказала это, поэтому даже Фэн Цзинь Юаню пришлось встать и пройти ко двору Чэнь Юй. Глаза Хуан Цюань были острыми и видели, как И Линь быстро подошла к молодой мисс, что-то прошептав на ухо Чэнь Юй. Она подошла и остановила И Линь: «И Линь, твоя молодая мисс все еще здесь. Если ты не собираешься оставаться рядом с ней, куда ты собралась?»

Хуан Цюань так крепко держала за руку И Линь, что казалось, что она сломается. Она хотела заплакать, но слез не было. Как будто она была связана Хуан Цюань и она могла только вернуться к Чэнь Юй. Они посмотрели друг на друга, и начали паниковать.

Фэн Цзинь Юань не слишком понимал, что произошло, но Ань Ши присутствовала тогда, поэтому он подошел, и Ань Ши все объяснила ему по пути. В итоге, у Фэн Цзинь Юаня сложилось четкое понимание. Самым важным было то, что скрывала Чэнь Юй, то, что она боялась показать другим. Может быть, это было что-то постыдное, чего другим нельзя было видеть?

Он думал об этом. Он уже критиковал Чэнь Юй из-за вопроса, связанного со старшим принцем. Когда он теперь посмотрел на свою старшую дочь, он почувствовал, что она стала еще более неприятной.

Когда группа, наконец, добралась до двора Чэнь Юй, никто из слуг двора не понимал, что происходит. Почему сюда пришли все хозяева семьи? Служанка, которая принесла новости Фэн Дай, сказала: «Она должна быть рядом с колодцем в саду». Таким образом, все пошли в маленький сад.

Лица слуг, которые участвовали в заполнении колодца, побелели, и все они обернулись, чтобы посмотреть на своего лидера, Синьэр. Но Синьэр тоже была смущена. С тех пор, как она стала приближенной служанкой, разделение обязанностей с И Линь было очень ясным. И Линь продолжала заботиться о старшей молодой мисс, и она иногда приходила помогать, но все же, в основном она отвечала за управление двором. Это включало распределение работы и рассылку слуг.

Синьэр понимала, что было колодце, поэтому люди, которых она использовала, были теми, кто был там в ту ночь. Она также обратила внимание на движения вокруг двора, чтобы убедиться, что с того дня ни один посторонний не войдет и не выйдет. Но что происходит сейчас? Почему хозяева вошли во двор, а затем направились прямо в сад? Что знает служанка рядом с четвертой молодой мисс?

Синьэр была в панике, а Чэнь Юй была в еще большей панике. А когда они паниковали, было еще легче ошибиться. Пока она шла, она споткнулась. В тот момент, когда она собиралась упасть, Фэн Юй Хэн быстро отреагировала и поймала ее: «Старшая сестра, наступай осторожнее. Ты абсолютно не должна упасть. Если ты упадешь, нам придется позаботиться о тебе, и у нас не будет времени, чтобы поискать в твоем дворе Пэйер.»

Фэн Чэнь Юй посмотрела на нее в шоке и вдруг осознала ситуацию: «Это ты сделала это, верно?»

Фэн Юй Хэн посмотрела на нее с улыбкой: «Что я сделала? Младшая сестра не понимает. Я надеюсь, старшая сестра объяснит мне».

Что теперь Чэнь Юй могла объяснить? Она не могла спросить у Фэн Юй Хэн, она ли это обнаружила труп в колодце. Разве это не было бы равносильно признанию? Таким образом, она молча опустила голову и приняла поражение.

Когда все, наконец, добрались до небольшого сада, Цзы Жуй, который шел с Сян Жун, внезапно указал на открытый колодец и закричал: «Послушайте, там на самом деле кто-то стоит на коленях!»

Все посмотрели в направлении, которое указал Цзы Жуй. Конечно же, они увидели фигуру человека, стоявшего на коленях, спиной к группе. На этом человеке была только белая нижняя рубаха, а волосы на голове были спутаны. Тело было мокрым и очень изношенным.

Фэн Цзинь Юань нахмурился и спросил Чэнь Юй: «Кто это?»

Чэнь Юй покачала головой: «Дочь не знает».

«Ты не знаешь?» Дыхание Фэн Цзинь Юаня стало прерывистым: «Это твой двор, и ты говоришь, что не знаешь?»

В это время Фэн Дай приказала служанке рядом с ней: «Быстро иди и позови этого человека. Узнай, это Пэйер, или нет. Независимо от того, кто это, она не может продолжать стоять на коленях. Если ей есть что сказать, пусть она скажет это нам».

Служанка быстро подошла, чтобы позвать её; однако, кто знал, что до того, как у нее будет возможность заговорить, этот человек боком упадет на землю. Сразу после этого служанка, которая подошла позвать эту женщину, издала пронзительный крик. Ее ноги обмякли, в то время, как она практически подползла ко всем и хрипло сказала: «Она мертва! Это мертвый человек!»

«Что?» Все были шокированы, а женщины все отступили в страхе.

Фэн Цзинь Юань махнул рукой и приказал своему слуге: «Иди и посмотри».

Слуга был немного смелее, чем женщины, когда он бросился взглянуть. Некоторое время спустя он вернулся, чтобы сообщить Фэн Цзинь Юаню: «Хозяин, этот человек действительно мертв. Труп находился в воде много дней, и лицо исказилось. Но личность все еще можно определить. Кажется, это служанка четвертый молодой мисс, Пэйер».

Пэйер долгое время была служанкой поместья Фэн. Много лет она была с Фэн Дай. Этот слуга также давно был слугой поместья Фэн, поэтому он, естественно, хорошо знал, как выглядит Пэйер, поэтому он осмелился сделать вывод, что это действительно Пэйер.

Услышав это, Фэн Дай стала еще более злой. Больше не способная бояться, она освободилась из крепкой хватки Хань Ши и бросилась к трупу. Вскоре они услышали ее крик со стороны колодца: «Это Пэйер! Это действительно Пэйер! Отец, Пэйер была с дочерью с шестилетнего возраста. Дочь определенно не ошибается. Это определенно Пэйер. Старшая сестра убила её!»

Фэн Чэнь Юй в страхе упала на свой зад.

Как это может быть! Камни, которые использовались для заполнения колодца, все еще были там. Все находилось на первоначальном месте, и как же труп Пэйер оказался снаружи и даже опустился на колени рядом с колодцем?

«Невозможно! Абсолютно невозможно!» Она постоянно повторяла: «Вы, должно быть, допустили ошибку. Это не может быть Пэйер!»

В это время Фэн Юй Хэн сделала шаг вперед и наклонилась, сказав Чэнь Юй: «Старшая сестра, не паникуй. Мы определим Пэйер ли это, после некоторого расследования».

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 269**

Глава 269 – Если Вы Настолько Бессердечны, не Обвиняйте Меня в Несправедливости

Расследования?

Чэнь Юй опасалась, что Фэн Юй Хэн скажет что-то, но она отказывалась делать то, на что та надеялась.

Она увидела, что Фэн Юй Хэн встала, а затем сказала Фэн Цзинь Юаню: «Отец, этот вопрос странный. Старшая сестра и четвертая сестра обе придерживаются своих историй, и только что слуга отца также взглянул и сказал, что тело было пропитано водой. Отец, посмотрите. Труп находится непосредственно рядом с колодцем, но этот колодец был заполнен камнями по неизвестной причине. Как насчет того, чтобы мы удалили их, чтобы посмотреть!»

Фэн Цзинь Юань кивнул: «Это хорошая идея». Затем он обернулся и сказал Хань Ши: «Ты беременна и действительно не должна смотреть на это. Позволь слугам увести тебя.»

Хань Ши не хотела уходить, потому что это было связано с Фэн Дай, в конце концов. Она действительно хотела знать, к какому результату это приведет; однако, Фэн Цзинь Юань сказал это, и ей действительно не нравилось смотреть на это зрелище. С грустью, она могла только посочувствовать Фэн Дэй, а затем уйти с несколькими служанками.

Затем Фэн Цзинь Юань посмотрел на Цзы Жуйя и хотел сказать, что он слишком молод, поэтому он должен вернуться, но Цзы Жуй заговорил, прежде чем он сказал: «Отцу не нужно беспокоиться о Цзы Жуйе. Цзы Жуй уже начал ходить в школу. Учитель уже сказал, что теперь я большой мальчик.»

Фэн Цзинь Юань кивнул, этот сын начинал ему нравиться все больше и больше: «Раз это так, тогда будь рядом со своей старшей сестрой и не бегай вокруг». Договорив, он снова махнул рукой и приказал слуге: Иди, позови Хэ Чжуна, пусть он приведет еще больше людей.»

Слуга немедленно подчинился и ушел. Недолгое время спустя домоправитель Хэ Чжун поспешно вернулся с группой мужчин.

Гигантская скала, которая закрывала колодец, была очень быстро удалена, и Фэн Юй Хэн широкими шагами подошла к колодцу. Остальные женщины в семье тоже хотели посмотреть, но они боялись трупа. После некоторого внутреннего конфликта они не смогли выдержать, и также сделали несколько шагов вперед.

Даже Фэн Чэнь Юй поднялась с помощью И Линь и подошла, чтобы посмотреть.

Фэн Юй Хэн взяла ветку дерева и начала что-то вылавливать внутри колодца. Вскоре она поймала что-то.

Она подняла это и затем бросила на землю. Все собрались вокруг, чтобы посмотреть и обнаружили, что это был набор одежды.

Фэн Дай долго смотрела на одежду и вдруг сказал: «Эта одежда принадлежала Пэйер. Это было то, что было надето на ней в тот день, когда она исчезла». Она сказала это, глядя на Пэйер: «Все видят, что на ней лишь нижняя одежду, и ее внешняя одежда явно спала, пока она плавала в воде».

Все смотрели на труп. Но, конечно, даже оставшаяся нижняя одежда начала расстегиваться. Если бы она продолжала оставаться в воде, этот слой тоже спал бы.

Фэн Юй Хэн продолжала вылавливать что-то внутри колодца еще немного. Увидев, что она не в состоянии выловить что-либо еще, она отбросила ветку в сторону, затем встала на колени рядом с трупом и внимательно осмотрела его.

Фэн Дай все еще говорила: «Она стояла на коленях рядом с колодцем, и её верхняя одежда плавала в колодце. Разве не ясно, что Пэйер утонула в колодце?»

И Линь была не согласна и стала спорить: «Но колодец был явно закрыт. Ее одежда была внутри колодца, но ее труп снаружи. Как это может быть?»

«Как это может быть?» Глаза Фэн Дай стали свирепыми: «Должно быть кто-то, у кого есть совесть или, возможно, кто-то из твоих слуг не мог привыкнуть к подобным вещам и тайно вытащил ее. Моя бедная Пэйер была со мной в течение стольких лет, но я не успела найти ей хорошего мужа, прежде чем она была убита тобой!» Фэн Дай сказала это, и начала плакать. Плача, она произнесла: «Бабушка, ты веришь тому, что говорит Фэн Дай на этот раз? Фэн Чэнь Юй - шлюха, которая надевает доброе выражение лица, но у неё мерзкое сердце! На этот раз это Пэйер, но кто знает, кто окажется следующим».

Родоначальница наконец поняла, что в тот день Чэнь Юй действительно обманула её. Она не могла не взглянуть сердито на Чэнь Юй. «Скажи мне, что именно скрывалось внутри вазы?»

Чэнь Юй продолжала качать головой: «Ничего. Внучка ничего не скрывала. Четвертая сестра наговаривает на меня!»

«Доказательства уже прямо перед тобой, но ты все еще осмеливаешься говорить, что я наговариваю на тебя?» Фэн Дай не могла терпеть то, что она не может порвать лицо Чэнь Юй на куски.

«Что это за доказательства?» Чэнь Юй громко сказала: «Должно быть, кто-то специально подкинул это тело, чтобы обвинить меня. А до этого они утопили эту девушку и поместили ее сюда.»

И Линь также сказала: «Этот небольшой сад находится далеко. Сейчас зима, и уже прошло много месяцев с тех пор, как старшая молодая мисс заходила сюда!»

Сян Жун не произнесла ни слова за все время, она стояла в стороне и наблюдала. Независимо от того, как она выглядела, она чувствовала, что у ее старшей сестры была не чиста совесть, поэтому она не могла не потянуть Ань Ши за рукав: «Мать-наложница, старшая сестра врет, не так ли?»

Прежде чем Ань Ши могла ответить, Цзы Жуй услышал это со стороны и ответил первым: «Лицо старшей сестры побледнело, и она продолжает дрожать. Это ясно говорит о том, что она лжет.»

Ань Ши посмотрела на Цзы Жуйя, и не могла не похвалить: «Ты и в правду младший брат второй молодой мисс. Вы действительно похожи. Даже то, как вы говорите, похоже.»

Цзы Жуй поблагодарил: «Спасибо, наложница мать, за похвалу». Это заставило Ань Ши широко улыбнуться.

В это время они услышали, как Фэн Юй Хэн заговорила: «Смотрите!» Она протянула руку и нажала на щеки трупа, чтобы открыть рот: «Посмотрите ей в рот. Там что-то есть.»

Все оглянулись, и, конечно же, они увидели что-то яркое, свернутое в шарик внутри ее рта.

Фэн Юй Хэн полезла своей правой рукой в карман и вытащила из своего пространства пару деревянных плоскогубцев. Вставив их в рот трупа, она вытащила шарик. Сян Жун в шоке сказала: «Это кошелек!»

Другие также увидели, что это кошелек, но они не знали, откуда во рту мертвого человека оказалась такая вещь во рту.

Внезапно Цзы Жуй открыл рот и сказал: «И Линь, что ты ищешь?»

Этот вопрос заставил всех обратить внимание на И Линь. Те, кто быстро реагировал, увидели, что И Линь осматривается вокруг себя, как будто она что-то ищет.

Услышав вопрос Цзы Жуйя, И Линь впала в панику и небрежно сказала: «Нет, я ничего не ищу. Второй молодой хозяин ошибается. Эта слуга ничего не искала.»

Фэн Юй Хэн стала недовольна: «Что значит второй молодой хозяин? Сейчас в усадьбе есть только один молодой хозяин.»

Лицо Фэн Цзинь Юань стало еще мрачнее, когда он впился взглядом в Чэнь Юй.

Как Чэнь Юй могла не понять? Она быстро сказала: «Цзы Жуй - старший молодой хозяин. И Линь, не говори глупостей.»

«Да, да, он старший молодой хозяин». И Линь еще сильнее впала в панику: «Эта служанка оговорилась. Старший молодой хозяин, вы старший молодой хозяин.»

«Это разве не кошелек сестры И Линь?» Внезапно послышался застенчивый голос, и все посмотрели в его направлении. Они увидели маленькую девушку с пухлыми щеками, которые были восхитительны. Девушка посмотрела на кошелек и в замешательстве сказала: «Это новый кошелек, который сестра И Линь сделала несколько дней назад. Когда она его сделала, эта слуга подумала, что он красивый, и даже рассмотрела его подробно. Я не ошибаюсь.»

«Заткнись!» Чэнь Юй беспокоилась, но это была одна из служанок её двора! Раньше она чувствовала, что эта служанка была немного пухлой и немного туго доходящей, но она никогда бы не подумала, что она действительно глупа. Она на самом деле заговорила об этом в такое время!

К сожалению, было слишком поздно закрывать ей рот. Слова уже были сказаны, и все это услышали.

Родоначальница помахала служанке, и пухлая служанка застенчиво подошла. Затем родоначальница спросила: «Ты уверена, что это принадлежит И Линь?»

Пухлая служанка внимательно посмотрела и подумала немного, прежде чем сказать: «Тогда сестра И Линь сказала, что хочет вышить свое имя на внутренней стороне кошелька. Я не знаю, там ли оно, или нет.»

Фэн Цзинь Юань немедленно приказал слуге: «Открой его».

Слуга поднялся и открыл кошелек через несколько мгновений. Некоторое время внимательно осматривая его, он поднял голову и сказал: «Есть иероглиф Линь!» Сказав это, он собирался отдать его Фэн Цзинь Юаню.

Как Фэн Цзинь Юань мог захотеть коснуться вещей мертвого человека. Размахивая рукой, он остановил слугу: «Нет необходимости. Тут уже и так все понятно». Обернувшись, он посмотрел на Чэнь Юй: «Что еще ты можешь оспаривать? Отец не относился к тебе плохо много лет, все это видели, так почему ты не проявляешь искренности к семье Фэн? Скажи нам, что было спрятано в мешочке?»

Чэнь Юй опустилась на колени, умоляя и плача: «Отец, верьте дочери. Дочь ничего не скрывала! Я действительно ничего не скрывала! Это не более, чем мертвая служанка. Никто не говорит, что дочь сделала это, но даже если дочь действительно бы это сделала, есть ли необходимость в том, чтобы отец обижал дочь из-за смерти служанки!»

«Но это служанка моего двора!» Фэн Дай сердито топнула ногой: «Если ты хочешь избить и убить кого-то, ты можешь делать это со своими слугами. Почему же ты сделала что-то именно с моей личной служанкой?»

«Четвертая сестра, старшая сестра действительно не делала это!» Чэнь Юй уже это продумала. Она не согласится с этим даже под страхом смерти. Ей остается лишь решительно повторять, что она невиновна. В худшем случае... она бросила взгляд на И Линь. В худшем случае она сможет лишь использовать И Линь в качестве козла отпущения.

«Ложь!» Родоначальница хлопнула тростью по земле и сердито выругалась: «Ты чрезвычайно мерзкая шлюха! Откуда в моей семье Фэн взялась такая дочь, как ты? Цзинь Юань, тщательно изучи то, что она скрывает. Если это плохо для семьи Фэн, я хочу очистить от этого свой дом!»

Чэнь Юй испугалась слов «очистить дом». Стоя на коленях на земле, она не могла продолжать говорить, но Фэн Цзинь Юань продолжал спрашивать ее: «Что еще ты можешь сказать?»

«Это была не я». Она стиснула зубы и встала. Внезапно обернувшись, она ударила И Линь по лицу: «Глупая шлюха! У Пэйер просто был небольшой конфликт с тобой. Как ты могла быть такой мерзкой? Что именно было спрятано в вазе?» Когда она сказала это, она повернулась лицом к Фэн Цзинь Юаню: «Отец, четвертая сестра сама сказала, что это эта глупая шлюха схватила мешочек и убежала. Дочь действительно невиновна и ничего не знает об этом!»

Фэн Юй Хэн ухмыльнулась. Использовать свою служанку в момент жизни и смерти в качестве козла отпущения. Фэн Чэнь Юй действительно хороша.

«Эта слуга может выступить в качестве свидетеля!» Внезапно Синьэр заговорила: «Одной ночью сестра И Линь принесла деньги этой слуге и сказала найти людей, чтобы они закрыли колодец. Эта слуга не знала, что происходит. Увидев деньги, я велела некоторым людям быстро заблокировать колодец. Она сказала это, и указала на некоторых слуг, которые закрывали колодец: «Это они».

Слуги все упали на колени в страхе, сказав: «Это Синьэр пришла к нам, чтобы заполнить колодец. Мы также видели, что И Линь до этого говорила с Синьэр.»

И Линь была на грани краха. Она никогда не думала, что все в этом дворе, в том числе Фэн Чэнь Юй, захотят убить ее. Теперь, когда все указали на неё, что, кроме смерти, может её ожидать?

Она впилась взглядом в Чэнь Юй: «Эта слуга на протяжении многих лет была со старшей молодой мисс. Даже если она не достойно служила, то горько служила. Старшая молодая мисс, зачем вы бросили эту слугу в беду? Пэйер действительно была брошена в колодец этой служанкой, но почему эта служанка должна была толкнуть ее, вы действительно не знаете? Поскольку старшая молодая мисс настолько бессердечна, не обвиняйте эту слугу в несправедливости». И Линь обернулась и встала на колени перед Фэн Цзинь Юанем: «Хозяин, эта слуга исповедуется во всем!»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 270**

Глава 270 – Ее Приговор Близко

Когда она услышала, что И Линь признается во всем, у Фэн Чэнь Юй сразу же закружилась голова. Синьэр поддерживала ее со стороны, но все тело Чэнь Юй тряслось.

Кто знает, откуда у этой девушки нашлась смелость, но она вдруг стиснула зубы, вытащила заколку из волос Чэнь Юй, а затем бросилась к И Линь!

И Линь была всего в нескольких шагах. Когда Синьэр помчалась, она почувствовала, что ей чего-то не хватает. Внезапно увидев острую заколку для волос, она сразу поняла, что пытается сделать Синьэр.

Убить свидетеля, чтобы стереть все доказательства. Эта девушка действительно училась довольно быстро!

Она просто хотела увернуться. Синьэр был моложе и ниже, и хотя ее атака была внезапной, от неё было не трудно уклониться. И Линь быстро встала и хотела сделать пару шагов, но когда она встала, она внезапно почувствовала, как что-то ударило ее в ногу. Это произошло так быстро и неожиданно, не дав ей времени, чтобы защититься, и она упала на землю.

В то же время, Синьэр уже прибыла с заколкой для волос. С пронзительным криком, оглушившим всех в поместье Фэн, заколка для волос жестоко воткнулась в её шею. Она не промахнулась. Синьэр также вложила 120-процентное усилие, поэтому заколка для волос глубоко воткнулась в ее горло, и И Линь потеряла свою жизнь.

Все в семье Фэн сделали резкий вздох. Никто не ожидал, что маленькая девочка на самом деле окажется такой жестокой. Они не могли не бросить пару дополнительных взглядов на Синьэр.

Это был также первый случай, когда Синьэр убила кого-то. Произошедшая ситуация была критической, поэтому она не слишком много думала. Она лишь знала, что не может позволить И Линь скомпрометировать Чэнь Юй. Она была служанкой Чэнь Юй. Если что-то случится с ее хозяйкой, ее будущее как слуги будет самым мрачным. Только закрыв рот И Линь она позволит Фэн Чэнь Юй выжить.

Но теперь, когда она убила ее, она тоже была потрясена. Отпустив ее, она упала на землю, наблюдая, как И Линь смотрит на нее широко раскрытыми глазами и медленно умирает. Кровь с ее шеи просачивалась в снег на земле, и очень быстро окутывала все вокруг.

«Эта служанка защищает свою хозяйку». В то время, когда все были потрясены, Фэн Юй Хэн внезапно заговорила; однако она сказала Синьэр: «Вставай. Послушай, кровь уже залила твою одежду. Пусть твоя хозяйка сделает тебе новый набор позже. Ты так защищаешь свою хозяйку, старшая сестра должна обязательно наградить тебя».

Только теперь Фэн Чэнь Юй отреагировала. Синьэр убила И Линь и не дала И Линь выдать информацию. И Линь была единственным свидетельством смерти Пэйер, но теперь с ней было покончено.

Ее сердце было наполнено радостью, но она все еще смотрела на Фэн Цзинь Юаня со слезами на глазах, так как ее лицо было наполнено горем: «Это вина вашей дочери в том, что она не была строга к своим слугам. Я всегда думала, что конфликты между слугами - это лишь то, что должно оставаться между ними. На протяжении многих лет И Линь была на стороне дочери, поэтому дочь считала, что знает, что делать и чего делать не следует. Но я никогда не думала, что ее ненависть к Пэйер будет такой большой. Может ли отец простить дочь? Дочь действительно признает свои ошибки.» Она говорила, плача, не жалея сил на бесчисленные слезы, которые падали на землю.

Фэн Цзинь Юань не был идиотом. Её явно убили, чтобы избавиться от свидетеля, и как он мог этого не видеть. Но теперь, когда она уже мертва, было немного сложно продолжать давить на Чэнь Юй в такой ситуации. Когда он вспомнил бочку имбиря от семьи Чэнь, его мысли снова начали меняться: «Забудь об этом. Это всего лишь пара служанок. Если они умерли, то они умерли».

Чэнь Юй наконец вздохнула с облегчением; однако Фэн Фэнь Дай была полностью потрясена. Она так ждала, что И Линь покажет истинное лицо Чэнь Юй, но она никогда не думала, что все закончится вот так. Она обратила свой холодный взгляд на Синьэр и сделала несколько шагов вперед. Подняв свою руку, она собиралась ударить ее, но она услышала, как родоначальница вдруг сказал: «Молодая мисс хочет лично ударить служанку. Кажется, ты не беспокоишься о том, что можешь потерять свое положение.»

Рука, которую подняла Фэн Дай, внезапно остановилась в воздухе. В последние несколько дней она не только научилась прекрасному танцу у Хун Юнь. Она также научилась быть немного умнее. Она получила от неё много советов, и сейчас уже успела их немного обдумать. Теперь, когда родоначальница и Фэн Цзинь Юань были явно на одной стороне, если она продолжит создавать проблемы, она не сможет получить никаких преимуществ.

Таким образом, рука, которую она подняла, медленно опустилась. Глубоко вдохнув, чтобы настроиться, она наконец повернулась, чтобы сказать родоначальнице: «Внучка просто вышла из себя. Поскольку эта служанка уже мертва, она заплатила за жизнь Пэйер. Этот вопрос... давайте считать его решенным!»

Родоначальница кивнула, так как она была очень довольна тактикой Фэн Дай в этом вопросе. Лишь мгновение назад она увидела, как изменились взгляды Фэн Цзинь Юаня. Хотя она и не знала, почему, поскольку она была его матерью, она должна была придерживаться той же позиции, что и Фэн Цзинь Юань. «Хорошо, что ты можешь понять». Она утешила Фэн Дай: «Теперь у тебя нет надежной служанки, бабушка поможет тебе найти кого-нибудь. Через какое-то время они станут надежными».

«Да, Фэн Дай будет прислушиваться к словам бабушки». Хотя ее сердце ревело, она оставалась спокойной на поверхности. Фэн Фэнь Дай почувствовала, что ее терпение достигло совершенно нового уровня.

Когда этот фарс был закончен, два трупа были унесены слугами, а земля была быстро очищена. Родоначальница подумала немного, а потом сказала: «Два человека погибли в этом дворе, так что это место теперь не очень счастливое. Как насчет того, чтобы Чэнь Юй переехала во дворец Шан Синь. Поскольку уже конец года, он был только что убран. Тебе просто нужно будет переместить туда свои вещи.»

Чэнь Юй быстро поклонилась и поблагодарила родоначальницу.

Фэн Цзинь Юань взглянул на нее, но сказал: «После того, как ты переедешь, убедись, что ты сможешь успокоить свой разум. Нет нужды выходить из себя перед новым годом. Я слышал, что ты переписывала сутры? 100 раз недостаточно. Давай добавим еще 100 раз!» После того, как он закончил говорить, он взмахнул рукавом и ушел.

Когда Фэн Цзинь Юань ушел, остальные не отставали.

Только тогда Чэнь Юй удалось успокоить своё сердце, которое билось на грани своих возможностей все это время. Переписывание сутр не было для нее большим наказанием.

Синьэр встала с заснеженной земли, а затем опустилась на колени перед Чэнь Юй: «Я прошу старшую юную мисс взять к себе эту слугу. Эта слуга хочет остаться со старшей молодой мисс и посвятить себя заботе о вас. Я определенно не предам вас.»

Чэнь Юй помогла Синьэр встать, и сразу почувствовала, что эта девушка еще ближе ей, чем ее собственная мать. Если бы не Синьэр, И Линь погубила бы её.

«Если ты сможешь работать, не предавая меня, я определенно не обижу тебя».

Глаза Синьэр загорелись, и она быстро сказала: «Синьэр сможет это сделать! Спасибо старшей молодой мисс за вашу доброту и за то, что заботились обо мне!» Затем она обернулась и сказала слугам во дворе: «Давайте все будем усердно служить старшей молодой мисс. Юная мисс, безусловно, не обидит нас. Пойдемте, поможем молодой мисс перенести ее вещи!»

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

Родоначальница приказала всем разойтись, но она придержала Фэн Цзинь Юаня.

Фэн Цзинь Юань знал, что родоначальница хочет спросить, и взял на себя инициативу, заговорив: «Сегодня сын вошел во дворец, чтобы поприветствовать Императора. После этого меня вызвали навестить Императрицу. Слова ее Высочества, казалось, проявляли беспокойство о Чэнь Юй, и она даже сказала, что она раньше неправильно поняла Чэнь Юй, заявив, что хочет извиниться перед Чэнь Юй. Хотя сын чувствует, что здесь есть какой-то подвох, так как императрица сказала это, будет нехорошо не оказывать ей уважения. Вот почему сегодняшнее дело можно решить только так. Мы сможем медленно расследовать это позже».

Родоначальница никогда не думала, что произойдет что-то подобное, и глубоко вздохнула. «Ее Высочество Императрица очень редко принимает решения самостоятельно. Не хочу сказать что-то неуважительное, но она всю жизнь полагалась на Императора. Ее слова представляют слова Императора, и, возможно, именно Император сказал ей это сделать. Вот почему... Цзинь Юань, ты сделал все правильно. Что касается вопроса, связанного с Чэнь Юй, мы должны тщательно все обдумать».

Проводив родоначальницу, взгляд Фэн Цзинь Юаня стал суровым, и он тихо сказал: «Скрытый телохранитель, выходи».

Внезапно появилась тёмная тень: «Хозяин».

«Мгновение назад, до того, как И Линь умерла, она попыталась встать и убежать. Я видел, что, было похоже, что она упала сама.»

«Хозяин прав». Скрытый телохранитель поднял взгляд на Фэн Цзинь Юаня и сказал: «Вторая молодая мисс сама приняла меры».

«Фэн Юй Хэн?»

«Да». Скрытый телохранитель кивнул: «То, что было брошено, это было маленький камешек».

Фэн Цзинь Юань нахмурился. Он не мог понять. Фэн Юй Хэн решила помочь Чэнь Юй? Если бы И Линь не умерла, разве это был бы не идеальный шанс раскрыть все предыдущие преступления Чэнь Юй, а также дать ему возможность избавиться от Чэнь Юй? Чэнь Юй неоднократно выступала против неё, и она даже сделала попытку покушения на Цзы Жуйя. Почему Фэн Юй Хэн помогла Чэнь Юй в этот критический момент?

Фэн Цзинь Юань был не единственным, кто не мог понять этого. Даже Хуан Цюань была озадачена, когда она спросила Фэн Юй Хэн: «Молодая мисс, почему вы помогли ей?»

Фэн Юй Хэн холодно фыркнула, так как она не могла не сжать кулаки. Цзы Жуй, которого она держала за руку, прошипел: «Сестра, полегче».

Только тогда она поняла, что она причинила боль Цзы Жуйу и быстро погладила его по маленькой руке: «Прости, сестра будет более осторожна в будущем».

«Все в порядке». Цзы Жуй посмотрел на Фэн Юй Хэн, как маленький взрослый: «Сестра, может быть, они издевались над тобой, когда Цзы Жуйя здесь не было? Особенно старшая сестра, да?»

Фэн Юй Хэн похлопала его по голове: «Это всего лишь небольшой спор между детьми. Ты должен думать лишь о том, чтобы хорошо учиться. Оставь эти вопросы взрослым.»

«Ты моя сестра, так как ты можешь быть взрослой?» Фэн Цзы Жуй не был убежден: «Кроме того, я уже не маленький ребенок. Когда я был в академии, даже главный учитель часто обсуждал дела со мной. Как раз перед тем, как я вернулся, учитель сказал, что раньше семья нашей матери была знаменитой семьей. Не смотрите на то, что они были понижены до Хуан Чжоу. Рано или поздно наступит день, когда Император вернет семью матери ко двору.»

Фэн Юй Хэн удивилась. Почему репетитор императора Е Жун решил сказать такие вещи ребенку. Но она хотела услышать мнение Цзы Жуя, поэтому она спросила его: «Что ты думаешь?»

Цзы Жуй сказал: «Если Император действительно захочет вернуть дедушку матери ко двору, это будет по двум причинам. Во-первых, потому что он простил семью Яо. Во-вторых, потому что он никогда не обвинял семью Яо».

Фэн Юй Хэн практически захотела захлопать и воскликнуть браво. Даже Хуан Цюань с удивлением сказала: «Вы двое действительно брат и сестра». Одному семь лет, а другой тринадцать, но они оба очень мудры.

Цзы Жуй увидел, что она определенно очень довольна его ответом, поэтому он улыбнулся: «Учитель сказал, что Цзы Жуй очень умен. Цзы Жуй думает, что, как бы он ни был умен, он все равно должен хорошо учиться. В будущем я должен стать сильным и защищать мать и старшую сестру». Он сказал это, после чего обратился к Хуан Цюань и сказал:«Цзы Жуй также защитит сестру Хуан Цюань... к сожалению, я не знаю, когда сестра Ван Чуань сможет вернуться.»

Эти несколько слов заставили атмосферу снова стать мрачной.

Двое отвели Цзы Жуя обратно в комнату Яо Ши, прежде чем вернуться в дом Фэн Юй Хэн. Войдя во двор, Фэн Юй Хэн сказала: «Только что я не сказала этого, потому что там был Цзы Жуй. Ты спросила меня, почему я помогла Фэн Чэнь Юй. Я скажу тебе правду. Я не хотела ей помогать, но я почувствовала, что отдать её на растерзание семьи Фэн, это слишком легкое наказание для неё. Фэн Цзинь Юань всегда будет иметь некоторые планы, и будет думать о семье Чэнь Юй. Даже если бы И Линь раскрыла все, что она сделала, Фэн Цзинь Юаню не хватило бы смелости что-либо сделать с ней. В худшем случае она была бы отправлена в женский монастырь, из которого вышла бы через некоторое время. Фэн Чэнь Юй неоднократно пыталась убить меня. На этот раз она связалась с семьей Чэнь, чтобы сделать покушение на жизнь Цзы Жуйя, и они даже похитили Ван Чуань. Как я могу так просто ее отпустить? Не волнуйся, её приговор близко!»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 271**

Глава 271 – Подожди Немного, Папа, Дочь Наточит Клинок

На следующий день до полудня Фэн Юй Хэн и Фэн Цзы Жуй только что закончили выказывать своё уважение во дворце Шу Я. Прежде чем они смогли покинуть двор, семья Фэн получила известие о том, что молодой мастер Чэнь Цин напился и издевался над двумя женщинами. После того, как его поймали, он был заперт губернатором.

Эта новость очень быстро дошла до поместья Фэн. Когда Чэнь Юй узнала об этом, она была очень потрясена. Она явно посоветовала Чэнь Цину не выходить и даже не покидать свою комнату, так как он мог выйти и напиться?

Фэн Цзинь Юань также был в ярости. Он очень хорошо знал Чэнь Цина. Он мог поверить, что кто-то издевается над женщинами, но он определенно не верил, что Чэнь Цин смог сделать такое. Он немедленно отправил кого-то в канцелярию губернатора, чтобы расспросить, и слуга вернулся, чтобы сообщить ему: «Молодой хозяин усердно учился много дней и вдруг сказал, что хочет поесть немного утки, поэтому он взял своего слугу и вышел. Затем он выпил немного вина и оказался...»

«То есть, он действительно обидел этих женщин?»

«Похоже, это правда».

Нос Фэн Цзинь Юаня почти скривился от гнева. Уже скоро новый год, и после этого сразу последуют императорские весенние экзамены. Что должно было случиться с Чэнь Цином в такое время, чтобы оно могло повлиять на его подготовку к императорскому экзамену? Интуиция подсказывала ему, что в этом вопросе определенно кто-то замешан, но не мог понять, кто.

«Ты упомянул о связях Чэнь Цина с семьей Фэн губернатору?» Он спросил слугу, который принес новости. Хотя этот губернатор только что назначен, с ним должно было быть легко договориться. Он все же был премьер-министром, и это был лишь молодой человек, который напился и вызвал проблемы. Когда он заговорит, губернатор должен выказать ему уважение.

Этот слуга кивнул, но сказал ему: «Недавно назначенный губернатор, Лорд Тун, сказал, что даже если принц совершит преступление, к нему будут относиться как и к простолюдину, более того, он всего лишь племянник чиновника. Он также сказал, что, хотя хозяин и является премьер-министр, если этот вопрос дойдет до Императора, возможно, даже нам с этого не будет никакой выгоды».

Фэн Цзинь Юань молчал. Это был весомый аргумент. Он махнул рукой и отпустил слугу, решив немного подумать.

Но до того, как он успел это хорошо обдумать, на следующий день он услышал, что племянник семьи Чэнь, который руководил тремя государственными предприятиями, случайно упал со своей лошади по дороге домой и умер.

На третий день чиновник министерства юстиции оскорбил своего начальника и был снят с должности. В депрессивном состоянии он сильно напился и поджег свою собственную резиденцию. К счастью, всем удалось убежать, но большая усадьба была сожжена до пепла. Более того, пожар распространился на соседний двор, а этот сосед был чиновником четвертого ранга. Он не был дружелюбным человеком и немедленно подал отчет, поэтому чиновник, который был уволен с должности, был пойман губернатором и брошен в тюрьму. Девятая наложница этого чиновника была дочерью наложницы старшего мастера семьи Чэнь. Она также была одной из младших сестер Чэнь Цина.

На четвертый день чиновник из министерства обрядов был обвинен в коррупции. Он также был схвачен губернатором и брошен в тюрьму. Его седьмая наложница была дочерью наложницы второго хозяина семьи Чэнь.

Фэн Цзинь Юань вдруг понял, что это, скорее всего, результат того, что девятый принц, который был в военном лагере, вернулся в столицу. Только он был способен действовать так быстро, так как все, о ком позаботились, были пойманы неподготовленными.

Обычный помощник директора третьего ранга был высокопоставленным чиновником, с которым семья Чэнь могла искать связи, кроме него, конечно же. Фэн Цзинь Юань почувствовал, что вдруг что-то понял.

Тем, у кого были подобные Фэн Цзинь Юаню мысли, была Чэнь Юй. За последние несколько дней новости прибывали одна за другой. Ей было слишком поздно даже плакать. Разве это не полностью подрывало семью Чэнь? Семья Чэнь долгое время занималась бизнесом в столице и сумела добиться положения чиновника для Чэнь Цина с большим трудом, но теперь он таинственным образом докатился до того, что напился. Чиновники, за которых они повыдавали своих дочерей, также погибли один за другим. Она вдруг вспомнила, что сказала Фэн Юй Хэн. Каждый день, пока Ван Чуань нет, один из их людей будет отправляться в темницу.

Это была месть!

На четвертую ночь кто-то неожиданно постучал в передние ворота павильона Тун Шэн. Тот, кто стоял на страже, спросонья решил открыть дверь, но обнаружил, что там никого нет. Вместо этого, когда он посмотрел вниз, он обнаружил, что на земле лежит большой мешок.

Он быстро махнул рукой, чтобы кто-то развязал мешок, и обнаружил, что внутри была Ван Чуань со связанными руками и ногами, и заткнутым рот. Они быстро сообщили Фэн Юй Хэн, затем помогли Ван Чуань зайти внутрь.

Ван Чуань была тяжело ранена, и ее тело было покрыто кровью. Если раны были не от мечей, то они были от кнутов. Ее лицо было покрыто кровавыми ранами. Хуан Цюань чувствовала себя огорченной, увидев её, её слезы были бесконечны. Даже тело Фэн Юй Хэн дрожало от гнева.

К счастью, Ван Чуань все еще была в сознании. Увидев, что её, наконец, отправили обратно, она не могла не вздохнуть с облегчением и не сказать: «Молодая мисс, эта слуга в порядке. Мне чрезвычайно повезло вернуться живой. Если подумать, молодая мисс, должно быть, очень беспокоилась об этой слуге.»

Фэн Юй Хэн положил руку на её запястье и проверила ее пульс, сказав: «Опасения, которые я пережила, ничто по сравнению с твоими травмами. Ты рисковала своей жизнью ради безопасности Цзы Жуйя. Я должна поблагодарить тебя.»

«Юная мисс абсолютно не должна так говорить». Глаза Вань Чуань покраснели: «Миссия этой служанки - защищать юную мисс. Поскольку это было задание молодой мисс, я должна была сделать все возможное, чтобы выполнить ее. Молодой хозяин в порядке?»

«Ты очень хорошо защитила его и Цин Юй». Фэн Юй Хэн отпустила ее запястье и вздохнула с облегчением. К счастью, у Вань Чуань были лишь внешние травмы и никаких внутренних. «Не волнуйся. Так как я здесь, твои внешние травмы будут излечены очень быстро».

Конечно, Ван Чуань доверяла медицинским способностям Фэн Юй Хэн. После неоднократной благодарности, ее ум начал чувствовать себя измученным, поскольку она неловко сказала: «Эта слуга не закрывала глаза последние несколько дней. Я могу поспать...» Прежде чем она успела договорить, она закрыла глаза и заснула.

Хуан Цюань чувствовал себя еще более грустной. Враг хорошо постарался, чтобы довести Ван Чуань до такого состояния. Наступит день, когда она лично выразит свой гнев, убив людей семьи Чэнь.

Фэн Юй Хэн встала и лично накрыла Ван Чуань одеялами. Затем она позвала слугу, чтобы он проследил за Ван Чюань ночью. Только тогда она покинула комнату вместе с Хуан Цюань.

«Иди в правительственный офис и лично посети губернатора». Когда она заговорила, ее глаза практически стреляли, а кулаки были сжаты. Слова были практически выжаты сквозь щели между ее зубами, так как каждое слово было беспощадным, как пила: «Скажи губернатору, чтобы он яростно избил людей, которые были схвачены. Пусть бьют их до тех пор, пока их родители не узнают их!»

Хуан Цюань энергично кивнула, а затем обернулась и выскочила из комнаты.

Фэн Юй Хэн подняла голову и посмотрела в небо. Семья Чэнь, ты пыталась убить меня, убить моего младшего брата, и ты ранила мою служанку. Я, Фэн Юй Хэн, отказываюсь жить под тем же небом, что и вы! Пока я не разрушу вашу семью и не убью всех ее членов, клянусь, я не буду знать покоя!»

На следующий день был канун нового года, но Фэн Цзинь Юань лично отправился к ней в гости в этот день.

В это время Фэн Юй Хэн сидела во дворце за каменным столом, пила чай и ела жеренные булочки. На улице было очень холодно, и от говядины с яйцом шел пар. Она любила такое чувство больше всего.

Увидев, что Фэн Цзинь Юань пришел, она не поднялась, чтобы поприветствовать его. Вместо этого она сосредоточилась лишь на еде и даже не смотрела на него.

Фэн Цзинь Юань слегка вздохнул пару раз, чтобы обозначить свое присутствие, но он обнаружил, что его дочь все еще игнорирует его. Поистине неспособный это терпеть, он просто сделал несколько шагов вперед и позвал ее: «Юй Хэн».

Только тогда Фэн Юй Хэн заметила его: «Аа?». Она все еще не переставала есть.

Фэн Цзинь Юань был смущен, не так ли? Что она имела в виду, сказав «аа»? Она определенно сказала это, но что она имела в виду?

Он рассердился: «Фэн Юй Хэн, я твой отец. Как ты можешь быть такой некультурной?»

Она также рассердилась: «Меня отправили в горы на северо-западе, прежде чем мне даже исполнилось десять, чтобы моя жизнь проходила там. Как отец может хотеть, чтобы я вела себя культурно? От кого я могла узнать это? Кроме того, это усадьба принцессы графства. Хотя вы офицер первого ранга, а я всего лишь принцесса графства второго ранга, я никогда не слышала о том, чтобы чиновник первого ранга не уведомлял никого, когда он входит в чужой дом!» Она сказала это, после чего позвала Хуан Цюань: «Кто следит за входом во внутренний двор Лю? Ударь его палкой 20 раз, а затем выгони из поместья!»

Хуан Цюань кивнула: «Да, эта слуга выполнит приказ».

Фэн Цзинь Юань сердито топнул ногой, а затем указал на Фэн Юй Хэн: «Посмотри на себя. Что это за поведение? А? Я все еще твой отец. Разве я должен уведомлять кого-то, когда посещаю поместье своей дочери?»

«Отношения между Императором и принцами тоже можно описать как между отцом и сыновьями. Но спросите Императора, как он заходит, через передний вход или задний вход при посещении поместья принца? После того, как он войдет, ждет ли он во внешнем дворе или идет прямо во внутренний двор своего сына?»

«Какая наглость!» Фэн Цзинь Юань громко закричал: «Ты говоришь без каких-либо ограничений, и действительно необоснованно!»

Фэн Юй Хэн даже не удосужилась обратить внимание на то, что он сказал. Отложив ложку, она сказала: «Если мы говорим об отцах, я действительно никогда не слышала, чтобы какой-либо отец мог оставаться таким спокойным после того, как кто-то попытался убить его дочь и сына первой жены. Вы вернулись уже столько дней назад, так почему вы даже не спросили у Цзы Жуйя, не боится ли он снова подвергнуться нападению? Почему вы даже не спросили его о том, как он учится в академии? Цзы Жуй сказал, что главный учитель Е обещал ему, что он сможет участвовать в провинциальном экзамене, когда ему исполнится восемь лет. Знает ли отец об этом? Кроме того, мы подали отчет по этому вопросу, разве вы отправились в правительственный офис, чтобы узнать, как идет расследование? Вы ничего не сделали, верно? И при этом вы продолжаете называть себя отцом?»

Фэн Цзинь Юань полностью потерял дар речи. Если хорошо подумать, казалось, будто он действительно ошибся. Он не только ошибся, все именно так, как сказала Фэн Юй Хэн. Он даже не заслуживает того, чтобы его называли отцом.

Некоторое время он был смущен и не знал, что говорить дальше.

Но Фэн Юй Хэн не обращала на него никакого внимания, поскольку она снова начала есть. Фэн Цзинь Юань хотел спросить, ты реинкарнация изголодавшегося призрака или что-то еще, что ты не можешь отложить свою пищу, чтобы поговорить? Всякий раз, когда он говорил с этой дочерью, он чувствовал себя угнетенным и был в панике. Как такая нежная и спокойная жена, как Яо Ши, могла родить ему такую дочь?

«Сегодня канун нового года». После долгого молчания он смог сказать только это.

«Я знаю». Фэн Юй Хэн все еще не поднимала голову. С тех пор, как вчера вечером она увидела Ван Чуань, ее сердце было наполнено гневом. Все было так, как она сказала. Будучи отцом, Фэн Цзинь Юань предвзято относился к случившемуся, он все равно защищал Чэнь Юй даже после того, как его собственная дочь и сын оказались целью покушения на убийство. Какой толк от такого отца? Были времена, когда она действительно хотела поступить так же неадекватно, как Сюань Тянь Минь и просто сжечь усадьбу Фэн дотла. К сожалению, она не была Сюань Тянь Мин. Учитывая, что эта семья такая большая, не так просто все сжечь здесь.

«Юй Хэн, что именно ты хочешь?» У Фэн Цзинь Юаня не было идей и он мог только смягчить свое отношение: «Чэнь Цин уже заперт в тюрьме в течение многих дней. И отец даже не хочет говорить о двух других. Даже если они умрут в тюрьме, это их проблема, но Чэнь Цин следовал за отцом с тех пор, как он был маленьким. Он по-настоящему...»

«Отец». Она подняла бровь: «Во дворце есть правило, в котором утверждается, что члены имперского гарема не могут вмешиваться в дела правительства. Юй Хэн - просто девочка. Вы надеетесь, что я поеду в правительственный офис, чтобы заступиться за Чэнь Цина? Или вы надеетесь, что я подниму меч и освобожу Чэнь Цина? Во-первых, у меня нет такой возможности. Во-вторых, дочь оттачивает свои умения много лет. Ну конечно! Отец, подождите немного. Дочь наточит клинок. Я пойду, убью губернатора и окончательно освобожу Чэнь Цина!»

После того, как она закончила говорить, она встала и вернулась в свою комнату, оставив Фэн Цзинь Юаня на месте ошарашенным!

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 272**

Глава 272 – Папа, не Будем Смущать Друг Друга в Новогодние Праздники

«Юй Хэн!» Фэн Цзинь Юань пошел вперед, чтобы постучать в дверь: «Выходи. Отец еще не закончил говорить.»

Затем он услышал, как она произнесла: «Я затачиваю свой клинок. Просто скажите то, что вы должны сказать. Я могу вас слышать.»

«Ты...» Он хотел сказать, что тебе не хватает манер, но он вспомнил, что раньше сказала Фэн Юй Хэн, поэтому он проглотил эти слова. Казалось, что надеяться, что Фэн Юй Хэн поможет освободить Чэнь Цина, было невозможно. Он глубоко в душе знал, что эта последовательность событий определенно связана с Фэн Юй Хэн, потому что девятый принц только что вернулся из военного лагеря за день до того, как человек упал со своей лошади. Фэн Цзинь Юань считал, что нынешняя ситуация неясна. В этот момент сердиться на Фэн Юй Хэн было неразумно. Хотя Император на первый взгляд отказался от девятого принца, если посмотреть на отношение императорской наложницы Юнь к нему, было ясно, что девятый принц явно не потерял благосклонность. Он хорошо подумал, и изменил своё отношение: «По правде говоря, главная причина, по которой отец пришел сюда сегодня, - это увидеться с Цзы Жуйем. Кроме того... ваша бабушка хотела, чтобы ваша мать пришла, чтобы отпраздновать новый год вместе».

«Отец и мать уже развелись. Кроме того, это было подтверждено императорским указом Императора. Женщина, возвращается в семью, с которой она развелась, чтобы отпраздновать новый год, в Да Шунь так не бывает. Если отец настаивает на том, чтобы пригласить ее, то сначала пусть войдет во дворец, чтобы получить имперский указ».

«Фэн Юй Хэн! Не перегибай палку.» Он разозлился.

«И вы тоже!» Звуки в комнате становились все громче и громче: «Давайте не будем смущать друг друга в новогодние праздники. Отец, пожалуйста, возвращайтесь! Я приду позже на обед. Если отец продолжит бесконечно стучать в дверь дочери, дочь позже захочет обсудить вопрос дела о поместье Фэн с бабушкой».

Фэн Цзинь Юань сразу замолчал.

Обсудить дело об усадьбе Фэн? Если родоначальница узнает, что он использовал дело поместья Фэн в качестве залога для приобретения денег для третьего принца, не будет ли он принесен в жертву своим предкам?

Забудьте.

Затем он вернулся павильон Тун Шэн как можно быстрее. Если возможно, он никогда не хотел бы ступать в это место снова! В то время как в поместье Фэн Фэн Юй Хэн хоть как-то уважала его, то как только он оказался на её территории, она была похожа на тирана, который захватил участок земли. То, что она не зарезала его, уже было довольно хорошо.

Его попытка вызволить Чэнь Цина провалилась, кроме того, он хотел спросить Фэн Юй Хэн, почему она помогла Чэнь Юй, но, увидев ее нынешнее отношение, он, естественно, не мог спросить. Теперь он мог только надеяться, что губернатор будет добр и узнает, что Чэнь Цин был атакован кем-то или, может быть... «Скрытый телохранитель».

После этого крика появилась тёмная тень, «Хозяин».

«Пойди, разузнай все о женщине, которой домогался Чэнь Цин». Возможно, этот вопрос может быть переосмыслен.

Кто знал, что скрытый телохранитель скажет: «Хозяин, все это уже было выяснено. У этой женщины нет родителей, бабушек и дедушек. Раньше у нее был трехлетний ребенок, но он умер два года назад. Она просто живет одна и полагается на деньги, которые зарабатывает мытьем посуды в ресторане. На следующий день после инцидента... она покончила жизнь самоубийством с помощью яда».

«Она мертва?» Фэн Цзинь Юань топнул ногой: «Фэн Юй Хэн, о Фэн Юй Хэн, у тебя такое жестокое сердце!» В его глазах Фэн Юй Хэн даже не думала о жизнях других людей, если она могла навредить Чэнь Цину. Но он не знал, что так называемое самоубийство ядом - не что иное, как состояние замедления процессов. И эта женщина теперь готовится отпраздновать новый год в резиденции в пригороде с группой детей.

После того, как Фэн Цзинь Юань ушел, Фэн Юй Хэн взяла с собой Хуан Цюань и лично отправилась в резиденцию. Она привезла детям какую-то недавно изготовленную зимнюю одежду, и купила большое количество мяса и конфет. Кроме того, она дала каждому ребенку по красному конверту. Фу Сан, Тянь Дун и женщине, которая помогла ей избавиться от Чэнь Цина, она также дала им по красному конверту.

Поскольку в резиденции проживало большое количество людей, за несколько дней до этого она отправила некоторых слуг. Кто-то позаботился об уборке, кто-то, кто о еде, а кто-то, кто знал, как обращаться с растениями, был отправлен, чтобы помочь позаботиться о дворе. Что касается этой женщины, она добровольно присоединилась к ним, поэтому она помогала Фу Сан и Тянь Дун заботиться о детях.

Самое главное, что Фэн Юй Хэн предоставила детям учителя. Некоторое время назад учитель начал учить их. Проучив их некоторое время, он начал готовиться к празднованию нового года. После 15-го числа первого месяца они снова начнут занятия.

Эти дети были сиротами, а у некоторых никогда не было такого теплого нового года в их жизни. В их глазах Фэн Юй Хэн была как божество из сказки, учитывая, насколько она была красива и добра. Некоторые дети не понимали, почему она была старшим братом в прошлый раз и старшей сестрой на этот раз, но после того, как они услышали, что Тянь Дун сказала, что это все один и тот же человек, они просто решили называть ее божественной старшей сестрой, что было похоже на то, как её называла Сюань Фэй Юй.

Фэн Юй Хэн играла с детьми пол дня, прежде чем вернуться в павильон Тун Шэн. Как только она вернулась в поместье, она заметила, как Цин Юй в спешке возвращается в поместье. За ней следовало двое служанок, которые несли кучу бланков.

Один вид этих бланков заставил ее сердце болеть. Не сказав ни слова, она вошла во внутренний двор. Цин Юй не сдавалась и попыталась догнать её. Во время преследования она сказала: «Молодой мисс не нравится видеть эти бланки, но как бы то ни было, эта слуга подготовила сводку о доходах, которые вы можете увидеть.».

Глаза Фэн Юй Хэн наконец загорелись: «Все сводки о доходах уже пришли?»

Цин Юй кивнула: «Уже конец года. Конечно, все магазины должны сообщать о своих доходах своим начальникам. Зал Сотни Трав, Павильон Феникса и Чудесный Дом Сокровищ уже передали свою прибыль со второй половины года. Эта слуга определила, что десять процентов будут удержаны, чтобы оплачивать расходы, а еще пять процентов будут использованы, чтобы предоставить клеркам красные конверты. Молодая мисс, не обвиняйте меня.»

«Я не виню тебя. Это должно быть сделано. К счастью, ты здесь, чтобы позаботиться об этом. Мой разум не смог бы понять это даже после целого дня. Она привела Цин Юй обратно в свой внутренний двор. После того, как она привела её в свою комнату, она взяла обобщенную сводку о доходах, а затем быстро просмотрела её. Она не могла не удивиться: «Там много?» При объединении трех магазинов общий доход составил 35 тысяч таэлей. Это было эквивалентно многолетней зарплате Фэн Цзинь Юаня.

Цин Юй сказала ей: «Престиж Зала Сотни Трав растет все больше и больше, и он становится все более и более известным. Особенно впечатляют доходы от медицинских таблеток и медицинских пилюль. Что касается Павильона Феникса, наша нефритовая шахта продолжает присылать нам хороший нефрит. Эта слуга привела пару хороших мастеров. Они очень восприимчивы к желаниям мадам и молодых мисс. Что касается Чудесного Дома Сокровищ, то эти вещи изначально предназначались для продажи в течение трех лет. Хотя за последние полгода не было большой прибыли, спешить некуда».

Фэн Юй Хэн была очень довольна доходами с трех предприятий. Хотя этой суммы денег было недостаточно, к счастью, многие мелочи складывались удачно, и она не спешила.

Поскольку она ездила в резиденцию, она пропустила время, чтобы выказать уважение родоначальнице, но Фэн Юй Хэн не сильно беспокоило это. В последнее время родоначальница начала дистанцироваться от неё, поэтому вполне возможно, что это к лучшему.

Подумав об этом, она взяла две банкноты из кучи, которую принесла Цин Юй. Одна из них была в 200 таэлей, а одна 100 таэлей. Поместив их в красные конверты, она передала их Хуан Цюань: «Отнеси это в красных конвертах во внутренний двор Жу И. Передай их Цзинь Чжэнь и Мань Си. Ты знаешь, кому какой дать?»

Хуан Цюань никогда не была так осторожна с ее мыслями, как Ван Чуань или Цин Юй. Она лишь подумала, что Мань Си слуга, значит, она должна получить меньшую сумму, поэтому она сказала: «100 таэлей должны быть отданы Мань Си, а 200 таэлей Цзинь Чжэнь». Затем она улыбнулась и сказала: «Молодая мисс действительно щедра».

Фэн Юй Хэн, однако, засмеялась: «Неправильно, 100 должно быть отдано Цзинь Чжэнь, а 200 таэлей Мань Си».

«Что?» Хуан Цюань широко раскрыла глаза: «Почему? Цзинь Чжэнь - наложница!»

Она покачала головой: «Больше получает не тот, у кого более высокий статус. Важно то, кто сделал больше всего, но кому придают наименьшее значение».

Цин Юй немного подумала, а затем сказала: «Я слышала, что Мань Си была первой, кто последовал за молодой мисс, потому что молодая мисс исцелила болезнь ее матери. Что касается Цзинь Чжэнь, ей удалось схватиться за руку помощи, предоставленную молодой мисс. С точки зрения их вклада, тут есть отличия. Более того, Цзинь Чжэнь уже приобрела положение наложницы. У неё также есть благосклонность Фэн Цзинь Юаня. Она живет за счет премьер-министра Фэна».

Фэн Юй Хэн посмотрела на Цин Юй с похвалой, а затем сказала Хуан Цюань: «Цин Юй права. Иди. Когда ты вернешься, вы еще должны забрать свои красные конверты.»

«Для нас тоже есть?» Ум Хуан Цюань никогда не мог хранить такую информацию. Услышав, что она получит красный конверт, она сразу же обрадовалась: «Молодая мисс дала Мань Си так много, может быть, вы дадите нам еще больше?»

Фэн Юй Хэн улыбнулась и толкнула ее: «Иди быстрее. В любом случае, тебе хватит.»

Хуан Цюань ушла с улыбкой. Цин Юй встала и глубоко поклонилась Фэн Юй Хэн: «Молодая мисс, эта слуга не хочет красного конверта. Эта слуга так долго была с молодой мисс, и молодая мисс уже так много сделала для меня. Я не осмеливаюсь ничего просить больше.»

Фэн Юй Хэн знала, что Цин Юй очень понятливая, и она знала, что оставить такие большие дела на эту девушку, это действительно оказывать большое давление на неё, но, к счастью, у этой девушки был талант к бизнесу. Чем под большим давлением она оказывалась, тем большего она достигала. Она была так занята каждый день, но она находила в этом удовольствие. Кроме того, помимо ежемесячной оплаты она давала Цин Юй работать за пределами усадьбы, и давала ей небольшой процент прибыли от каждого магазина. Хотя это нельзя сравнивать с десятью процентами, для служанки это была уже очень большая сумма.

«Я понимаю твои чувства». Фэн Юй Хэн сказала Цин Юй: «Сумма, которую я обычно тебе даю, - это то, что ты заработала, и я рада дать тебе эти деньги. Но сегодня канун нового года. То, что я даю, это красный конверт. Такой достанется не только тебе, но и каждому в поместье. Вот почему нет необходимости слишком беспокоиться об этом. С этого дня объем дел только увеличится. В Сяо Чжоу откроется еще один Зал Сотни Трав, и в других провинциях будет открыто еще несколько. В конце концов, мне понадобится делать больше поездок. Я все еще не поблагодарила тебя за твою усердную работу, так что ты спокойно можешь принять мой красный конверт.»

Лицо Цин Юй покраснело от того, что она сказала, но она была очень счастлива. Она действительно была дочерью бизнесмена. У нее была ловкость в ведении бизнеса, и когда она услышала, как Фэн Юй Хэн упомянула о том, что ее предприятия будут продолжать расти, ее сердце также забилось быстрее: «Спасибо, молодая мисс. Поскольку молодая мисс сказала это, тогда эта слуга примет это».

Фэн Юй Хэн кивнула, а затем встала и сняла деревянный ящик из шкафа. «Красные конверты для вас уже подготовлены». Открыв деревянный ящик, она достала несколько красных конвертов с именами, написанными на них. Она достала конверт Цин Юй и передала его: «500 таэлей. Я могу спокойно заниматься делами усадьбы, благодаря тому, что ты занимаешься вопросами снаружи. Цин Юй, спасибо.»

Услышав благодарность Фэн Юй Хэн, Цин Юй прослезилась. С тех пор, как ее родители скончались, и с тех пор, как у нее не было семьи, никогда никто так хорошо не относился к ней. Хотя Фэн Юй Хэн была очень жестока по отношению к людям семьи Фэн, она очень хорошо защищала тех, с кем она действительно ладила. Это касалось и слуг павильона Тун Шэн. Она могла сказать, что возможность работать в павильоне Тун Шэн была лучше, чем работа на любого другого хозяина.

«Быстро перестань плакать. Уже новый год. Фэн Юй Хэн улыбнулась и подразнила ее: «Иди в казну и приготовь деньги. Они будут переданы слугам в красных конвертах. Старшим слугам нужно дать по 50 таэлей, второстепенным по 20 таэлей, а всем остальным по 10 таэлей. Кроме того, поблагодари их за работу, которую они выполняют для павильона Тун Шэн».

Цин Юй кивнула. Улыбаясь сквозь слезы, она выбежала.

Хуан Цюань была быстрой и вернулась в усадьбу Фэн, прежде чем Цин Юй смогла закончить раздачу красных конвертов. Фэн Юй Хэн увидела, что цвет её лица не слишком хорош, поэтому она не могла не спросить: «Что случилось?»

Хуан Цюань подошла вперед, и прошептала несколько вещей ей на ухо. Вскоре после этого Фрэн Юй Хэн нахмурилась, и ее выражение помрачнело.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 273**

Глава 273 – Иногда Сентиментальна

«Мань Си сказала, что, поскольку утром она не смогла использовать самую красивую миску для рисового супа, Цзинь Чжэнь расстроилась и наказала ее, заставив стоять на коленях прямо до теперешнего момента. Только когда эта слуга пришла, чтобы доставить красные конверты, Цзинь Чжэнь начала извиняться и позволила Мань Си встать. Я увидела, что Мань Си слишком долго стояла на коленях и упала, когда пыталась встать. Она даже не могла выпрямить ноги.»

Глаза Фэн Юй Хэн замерцали. Теперь, когда Цзинь Чжэнь получила благосклонность Фэн Цзинь Юаня, она все больше и больше становилась уверена в своем положении в поместье Фэн. Она даже начала размышлять о своем собственном положении.

Она и Фэн Цзинь Юань были врагами, а Цзинь Чжэнь была наложницей Фэн Цзинь Юаня. Естественно, ей нужно было опираться на Фэн Цзинь Юаня, чтобы выжить. Если Фэн Цзинь Юань падет, для нее в этом не будет никакой выгоды.

«Забудь об этом». Она махнула рукой: «Каждый человек делает свой выбор. Она не ошибается. Конкуренция в такой большой семье неизбежна. Если у нее есть способности, пусть попробует. Фэн Цзинь Юань находится в расцвете сил. В будущем, определенно, у него будут не только эти несколько наложниц. Даже семейная должность главной жены должна быть заполнена. Пока он не доходит до нас, нам не нужно беспокоиться о нем.»

Хуан Цюань кивнула и сказала: «Только что, когда я проходила мимо двора мадам, наложница мать Ань и третья молодая мисс пришли с большим количеством вещей. Третья молодая мисс сейчас весело играет с нашим молодым хозяином».

Только тогда Фэн Юй Хэн улыбнулась: «Они почти ровесники, что дает им возможность играть вместе. Я не пойду. Наблюдай за ними со стороны. Я собираюсь пойти проведать Ван Чуань.»

Ван Чуань проснулась после того, как она вошла в комнату, и боль по всему телу стала еще хуже, чем раньше. Когда она находилась в критической ситуации, она не так сильно это ощущала, но как только она оказалась в безопасности, она почувствовала усталость и боль, которая не прекращалась.

Фэн Юй Хэн все еще осторожно относилась к её внешним травмам. Хотя Ван Чуань сказала ей, что она мастер боевых искусств, и что её не беспокоят нескольких шрамов от меча, она все же девочка. Фэн Юй Хэн все же хотела позволить ей быть немного красивее.

К счастью, в аптеке было много хороших лекарств. Лекарства, предоставляемые военными для солдат, естественно, были лучшими, и она периодически использовала их. За многие годы ей удалось приобрести довольно большой запас. Она достала их и поместила в помещение для хранения лекарств. Ван Чуань умылась с помощью служанки, а затем начала говорить с Фэн Юй Хэн.

Они вышли вдвоем, когда был уже вечер. Хуан Цюань была обеспокоена ожиданием. Увидев, как они вышли, она, наконец сказала: «Усадьба Фэн отправляла людей несколько раз, приглашая молодую мисс и молодого мастера, чтобы поужинать и встретить новый год».

Фэн Юй Хэн кивнула и посоветовала Ван Чюань: «Оставайся здесь и составь компанию матери. В конце концов, я смогу вернуться из поместья Фэн только после полуночи. Не позволяй ей чувствовать себя слишком одиноко.»

Ван Чуань быстро сказала: «Молодая мисс, не волнуйтесь и идите. Эта слуга будет здесь.»

«Хорошо. Как только меня отпустят, я приду немедленно.»

Она сказала немедленно, но павильон Тун Шэн был довольно далеко. Когда она привезла Цзы Жуйя во дворец Пион, где проводился праздник, все уже сидели и ждали их.

Фэн Юй Хэн вывела Цзы Жуйя вперед, чтобы выказать уважение родоначальнице и Фэн Цзинь Юаню. Родоначальница специально говорила двусмысленным тоном: «Принцесса графства действительно благородна, требуя, чтобы люди постоянно приглашали и торопили вас. Посмотрите, еда на столе уже остыла.»

Фэн Юй Хэн посмотрела на еду на столе. От неё явно все еще исходил пар, а слуги все еще приносили посуду. Еду еще не всю подали, так как может быть так, чтобы они уже долго ждали ее?

«Юй Хэн не может нести ответственность за любовь и заботу бабушки».

«Хмф». Сердце родоначальницы было наполнено гневом: «Сегодня канун нового года, но ты даже не хочешь выказать уважение своим старшим. Как наша семья Фэн могла вырастить такую дочь, как ты?»

В такой большой новогодний праздник родоначальница произвела залп оскорблений, особенно последнее предложение. Прежде чем Фэн Юй Хэн смогла совершить контратаку, Фэн Цзинь Юань заговорил: «Мама, прошло много лет с тех пор, как Юй Хэн праздновала новый год дома. Неизбежно то, что ей немного недостает понимания правил, так что будьте немного более терпимы».

Родоначальница не понимала, почему Фэн Цзинь Юань заступился за Фэн Юй Хэн. Как она могла знать, что Фэн Цзинь Юань просто учился на прошлых ошибках. Он сказал, что этой девушке не хватает манер, но она много лет была изгнана из поместья, у неё был повод злиться на него. Причина, по которой он высказался таким образом, заключалась в том, что он хотел, чтобы каждый мог радостно отпраздновать новый год.

Но Фэн Юй Хэн не была совсем холодна в этот раз. Услышав оскорбления родоначальницы, она сказала Фэн Цзинь Юаню: «Юй Хэн помнит учения бабушки, но я надеюсь, что отец не будет больше посещать двор дочери, чтобы заставить дочь не забыть выказать уважение бабушке».

Фэн Цзинь Юань чуть не подавился, и Цзинь Чжэнь быстро похлопала его по спине.

Как родоначальница могла знать, что Фэн Цзинь Юань приходил утром? Увидев её смущение, Фэн Цзинь Юань неловко сказал: «Я только приходил, чтобы напомнить ей о некоторых вещах и потратил часть своего времени. Юй Хэн, тебе и Цзы Жуйу не стоит продолжать стоять. Быстрее сядьте.»

Только тогда брат с сестрой смогли сесть.

Поскольку они были сыном и дочерью первой жены, они, естественно, сели рядом с Фэн Цзинь Юанем. Глаза Чэнь Юй, которая смотрела на это издалека, покраснели от ревности. Это раньше было ее место. Когда Чэнь Ши была еще жива, насколько больше славы доставалось матери и дочери. К сожалению, реальность не могла сравниться с тем временем. Если она хочет вернуться, ей придется избавиться от препятствий, связанных с Фэн Юй Хэн.

Празднование нового года было беспрецедентным и безвкусным. Женщины болтали и обменивались любезностями, но Фэн Цзинь Юань не занимался такими вещами. Он иногда разговаривал с Цзы Жуйем, и это заставляло его чувствовать все более добрые чувства к этому сыну.

После еды все собрались вместе. Они собрались встретить новый год. Поэтому они могли только пытаться не заснуть, ожидая полуночи, и есть пельмени.

Встреча нового года в древнюю эпоху была настолько скучна, насколько это возможно. Фэн Юй Хэн даже начала скучать по Весеннему Гала-фестивалю, который она ненавидела в своей предыдущей жизни. Пока она думала об этом... она заснула.»

Родоначальница увидела, как она наклонила голову и прислонилась к стулу, и не могла не начать сердиться. Сначала она была недовольна возвращением Фэн Юй Хэн. Только после того, как эта девушка начала вызывать волнения снаружи, она начала менять своё мнение. Если добавить к этому медицинские знания и навыки Фэн Юй Хэн, она начала надеяться, что эта внучка сможет излечить её тело. Это были единственные причины, по которым она смотрела на нее благосклонно. Но теперь, когда девятый принц потерял благосклонность, и к ней больше не относятся так хорошо снаружи, казалось, что ветры задули так же, как и раньше, поэтому родоначальница чувствовала, что Фэн Юй Хэн не хороша.

Чэнь Юй сидела молча все время, и лишь наблюдала за другими. Долгое время она была заперта в храме, поэтому ее личность стала немного более спокойной, чем раньше; однако это спокойствие давало ей больше времени для анализа плюсов и минусов ситуации.

Теперь, когда Фэн Юй Хэн заснула, выражение родоначальницы быстро изменилось. Ей даже не нужно было долго думать, она знала, что родоначальница определенно становится все более раздраженной неосмотрительностью Фэн Юй Хэн. Таким образом, она незаметно сменила свое место и села рядом с родоначальницей. Добравшись, она начала массировать ноги родоначальницы.

Родоначальнице всегда нравилось, когда ей массажировали ноги. Хотя Чэнь Юй делала это хуже, чем Цзинь Чжэнь, уже давно никто так не заботился о ней.

Чэнь Юй массажировала ее ноги, в то время как начала общаться с ней: «Внучка все еще помнит, что бабушка очень хорошо рассказывала истории, когда мы были детьми. Бабушка рассказала внучке много историй о божественных воинах, небесных генералах и всех видах божеств».

Ее стратегия воспоминаний из прошлого действительно заинтересовала родоначальницу: «Твой отец всегда говорил, что мои рассказы о странностях, силе, привидениях или божествах, но дети всегда любили их слушать. Каждый день вы приходили и отказывались уходить. Ах, теперь вы все выросли и не хотите обращать внимания на эту старуху.»

«Что вы такое говорите, бабушка?» Чэнь Юй быстро сказала: «Внучка и сейчас очень хочет проводить целый день с бабушкой, чтобы слушать эти истории, но из-за здоровья бабушки я не смею вас слишком беспокоить. В тот год, когда бабушка заболела, Чэнь Юй очень испугалась».

Ее слова заставили родоначальницу вспомнить события, произошедшие несколько лет назад. В то время произошел инцидент в семье Яо, и она страдала от острой тревоги. Один раз она упала в обморок. К счастью, Даосист Цзы Ян приехал к ним, и в итоге спас ее жизнь. Это было также то время, когда Даосист Цзы Ян определил что у Чэнь Юй есть аспект феникса, а Фэн Юй Хэн является звездой катастрофы. Это также помогло ей принять решение отправить Яо Ши и ее детей на Северо-запад.

Судьба настигла усадьбу Фэн! Родоначальница подумала о том, что сказал Цзы Ян, и вспомнила о неудачах, которые произошли с тех пор, как Фэн Юй Хэн вернулась в поместье, и она не могла не задуматься.

Фэн Юй Хэн, естественно, не знала, о чем думала родоначальница. Она спала в оцепенении, пока Цзы Жуй не толкнул ее своей маленькой рукой и тихо не сказал: «Сестра, пора просыпаться. Уже полночь. Мы сможем вернуться обратно, после того, как поедим пельменей.»

Фэн Юй Хэн проснулась довольно быстро. Когда Цзы Жуй заговорил, она открыла глаза и схватила Цзы Жуйя за руку: «Мы не будем есть. Мы вернемся в павильон Тун Шэн, чтобы поесть с матерью».

Цзы Жуй с радостью встал: «Ок!» Он сказал это, после чего спросил Сян Жун: «А что насчет третьей сестры и наложницы-матери Ань? Не хотите пойти с нами?»

Ань Ши посмотрела на Фэн Юй Хэн и увидела, что она кивнула, после чего она сказала: «Да, спасибо, молодой хозяин».

Сян Жун тоже была очень рада, что она может пойти в павильон Тун Шэн. Взяв инициативу, она подошла, чтобы взять Цзы Жуйя за руку, а затем она услышала, как Цзы Жуй обернулся и сказал Фэн Цзинь Юаню: «Мать все еще ждет нас в усадьбе принцессы графства. Поскольку уже полночь, Цзы Жуй и старшая сестра не будут продолжать оставаться. Надеюсь, что отец и бабушка останутся в добром здравии на новый год.» После того, как он закончил говорить, он потащил Фэн Юй Хэн и Сян Жун, и убежал.

У двух девушек даже не было возможности попрощаться со своими старшими, поэтому Ань Ши беспомощно сказала: «Старшая госпожа, муж, пожалуйста, не обвиняйте их. Молодой хозяин еще молод.»

Фэн Цзинь Юань кивнул: «Все в порядке. Ты можешь идти. Мать и я, естественно, не будем спорить с маленьким ребенком.»

Только тогда Ань Ши торопливо последовала за ними со своей служанкой. Затем группа людей вернулась в павильон Тун Шэн.

Увидев, что ее сын и дочь вернулись, Яо Ши была очень довольна. Ань Ши и Сян Жун также стали более счастливыми. Все собрались вместе, чтобы поесть пельменей, и слуги также пришли, чтобы присоединиться к этому оживленному событию. Постепенно они заработали довольно много чаевых.

Ван Чуань сказала Фэн Юй Хэн: «Мадам сказала, что молодая мисс обязательно вернется, чтобы поесть пельменей, поэтому она приказала слугам пораньше приготовить начинку и тесто для пельменей. Они просто ждали вас, чтобы начать собирать их вместе.»

Фэн Юй Хэн все еще держала в руке пельмень, но когда она услышала это, она поперхнулась.

В предыдущей жизни ее мать и младший брат скончались очень рано. Она и ее отец полагались лишь друг на друга, чтобы выжить. Хотя семья Фэн в ее предыдущей жизни была также большой семьей, правила были не такими строгими, как в древние времена. В дополнение к этому, в то время когда все остальные были заняты своей жизнью, она была в армии. Она никогда не могла много времени проводить со всей своей семьей.

Она до сих пор помнила тот год, в котором она перенеслась сюда. Она просто оказалась сопровождающей команды, в которой было много раненных. До конца года она была занята весь месяц, и не смогла добраться до дома своего отца до полуночи нового года. Ее отец сказал ей: я знал, что ты обязательно вернешься, чтобы поесть пельменей.»

После того, как она перенеслась в Да Шунь, она заставила себя не думать слишком много о своей предыдущей жизни. Она была еще более осторожна с воспоминаниями о своей семье.

Но то, что она избегала их, не значит, что она их не помнила. У нее все еще были воспоминания, втиснутые в ее текущую жизнь. Например, слезы, которые внезапно вспыхнули, даже не дали ей возможности опустить голову. Из-за того, что она не успела подготовиться, они упали, поразив всех в комнате...

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 274**

Глава 274 – Сделать Приятный Сюрприз

Яо Ши почувствовала, что Фэн Юй Хэн вспомнила те годы, что они провели на Северо-Западе. В то время, как они могли даже думать о праздновании нового года, когда у них даже не было возможности поесть теплую пищу. Когда наступал новый год, просто съесть несколько приготовленных булочек уже было счастьем. В то время она хотела дать своим детям больше, но она ничего не могла сделать. Теперь, когда они вернулись, их жизнь стала лучше. Так что она могла понять чувства Фэн Юй Хэн.

Таким образом, она подошла к Фэн Юй Хэн и обняла дочь, а потом тоже заплакала.

Фэн Юй Хэн знал, что она неправильно поняла, но она не хотела объяснять. Ее чувства не мог понять никто. Две эпохи и разные места, у нее не было возможности вернуться в свою родную эпоху.

Некоторое время атмосфера в комнате была грустной.

К счастью, молодая служанка очень быстро забежала с улыбкой. Увидев, что все в комнате вытирают слезы, она не могла не испугаться: «Мадам, молодая мисс, почему вы обе плачете?»

Учитывая, что Фэн Юй Хэн довольно сильно отличалась о людей в поместье Фэн, люди все еще немного боялись ее, но они этого не говорили вслух. Но со слугами павильона Тун Шэн она была очень легка в обращении. Пока слуги не совершали серьезных ошибок, она не наказывала их. Даже если они были немного неосторожны при работе и сломали что-то ценное, она не наказывала их слишком жестоко. А если добавить к этому высокую зарплату, все любили вторую молодую мисс Фэн.

Эта служанка подошла и прикоснулась к плечу Юй Хэн, затем потрясла её, сказав: «Молодая мисс, перестаньте грустить по глупостям. Быстрее, идите и посмотрите на то, что во дворе! Идите быстро, быстро!» Не отпуская руку Фэн Юй Хэн, она потащила ее.

Когда Фэн Юй Хэн вышла из комнаты, все остальные последовали за ней. Никто не мог подумать, что когда они выйдут из комнаты, они услышат громкий звук. Высоко в небе, взорвался великолепный фейерверк. Чрезвычайно большой и красочный взрыв заполнил небо, сразу же осветив всю усадьбу принцессы.

После этого еще один поднялся в небо, бум бум бум, еще три взорвалось. Все потерялись в этом море цветов, и на мгновение забыли, где они находятся.

Фэн Юй Хэн также была шокирована. Великолепный фейерверк навеял ей ощущение, будто она вернулась в 21-й век, и она не могла не спросить служанку рядом с ней: «Кто это пускает фейерверки?»

Служанка хихикнула, но не ответила, лишь потянула её за рукав и побежала вперед.

Все следовали за ней. Только тогда они заметили, что фейерверки запускались во дворе, прямо под морем цветов. Человек, сидевший в инвалидной коляске, направлялся прямо к ним. На этом мужчине были фиолетовые одежды, и его лицо было покрыто золотой маской. Под огнем фейерверка в ямке на лбу виднелся фиолетовый цветок лотоса, что выглядело чрезвычайно завораживающе.

Фэн Юй Хэн застыла на месте и пристально посмотрела на этого мужчину. Этот мужчина тоже смотрел на нее. Под великолепными цветами в небе, атмосфера наполнилась нежностью.

«Молодая мисс, быстрее подходите!» Кто знает, какая служанка толкнула ее, но она споткнулась и бросилась вперед. Этот мужчина пошел вперед, чтобы поймать ее, и она приземлилась точно у него на коленях.

Фэн Юй Хэн изначально была уверена, что она была довольно бесстыжая персона, но ее лицо все равно покраснело, и даже кончики ее ушей стали горячими.

«Сюань Тянь Мин, когда ты сюда приехал?» Фейерверк в небе был слишком громким, поэтому она повысила голос и почти выкрикнула этот вопрос: «Ты пришел в поместье графской принцессы, но почему никто не пришел сообщить об этом?»

Сюань Тянь Мин улыбнулся и ущипнул её за нос: «Я пришел к своей жене. Есть ли необходимость сообщать об этом? Кроме того, разве та не говорила, что любишь сюрпризы? Разве это нельзя считать приятным сюрпризом?»

Фэн Юй Хэн энергично кивнула: «Это так». Фейерверк был мощным. Даже в 21 веке это было романтично.

Она была очень рада, когда подумала об этом. Когда она раньше смотрела разные драмы, она чувствовала, что такие вещи, как фейерверки, были очень глупыми. Но теперь, когда она была главным героем, её действительно такая ситуация казалась чрезвычайно романтичной.

«Спасибо». Сказала она: «Сюань Тянь Мин, спасибо. Я сперва подумала о доме и о том, что было раньше, но теперь, когда ты приехал, в моем сердце стало гораздо спокойнее». Она рассказала ему о своих чувствах, не слишком много думая, и ей было все равно, сможет ли он понять, что она имеет в виду.

Что касается Сюань Тянь Мина, он уже очень привык к тому, что время от времени она говорит такие странные вещи, и он еще больше привык к тому, что она делает какие-то странные вещи, поэтому он немного царапнул её маленький нос и сказал: «Чтобы составить тебе компанию на новый год, я отправил людей подготовить эти фейерверки два месяца назад. Посмотри на него. Даже во дворце очень трудно увидеть такой красивый фейерверк».

Фэн Юй Хэн энергично кивнула и всецело погрузилась в созерцание.

По правде говоря, по мере того, как она смотрела, она поняла, что уровень мастерства в создании фейерверков в эту эпоху был намного хуже, чем в ее предыдущей жизни, но смысл был в другом. Они были подарены Сюань Тянь Мином, и они принадлежали ей. Вещи, которые принадлежали её, были лучшими. Таков был подход Фэн Юй Хэн.

Она вдруг подумала о чем-то, а затем радостно подпрыгнула: «Сюань Тянь Мин, я приготовила для тебя новогодний подарок». Сказав это, она достала небольшой мешочек и передала его: «Ты всегда говоришь, что я все время занимаюсь сражениями и убийствами, но взгляни, я также вполне способна к таким вещам, как шитье. Я сделала это сама».

Фэн Юй Хэн и раньше шила, но то, что она обычно зашивала, было человеческой плотью. По правде говоря, она в первый раз действительно использовала иголку и нитку. Но, если она умеет сшивать плоть, то может и сшить маленькую сумочку. Но если она хорошо умеет шить, это не значит, что она также хорошо умеет вышивать. Она не смогла бы вышить эту пару уток-мандаринок без помощи служанок усадьбы.

Но Сюань Тянь Мину показалось, что сумка выглядит хорошо, поэтому он сразу же повесил её на талию. Он также серьезно кивнул ей: «Возлюбленная жена, это очень красиво».

Маленькое лицо Фэн Юй Хэн снова покраснело.

Яо Ши пригласила Сюань Тянь Мина присоединиться к ним в поедании пельменей.

Некоторое время в павильоне Тун Шэн было очень оживленно, и даже Сян Жун сказала: «На праздновании нового года здесь намного более радостно, чем в усадьбе».

Толпа оживленно общалась в течении двух часов, и к этому момент они начали чувствовать себя немного уставшими. Только тогда они подумали о том, что уже поздно и поняли, что пришло время идти спать.

Фэн Юй Хэн лично проводила Сюань Тянь Мина из поместья и помогла ему сесть в его экипаж. Прямо перед отъездом, Сюань Тянь Мин сказал ей: «Наш вопрос решен успешно».

Сердце Фэн Юй Хэн было подскочило, поскольку она знала, что он определенно говорит о пьесе, которую они решили разыграть с участием старшего принца; однако она не знала, о каком успехе он говорит. Но нет нужды спешить, так или иначе, ей придется войти во дворец на новогодний банкет. Она верила, что завтра она получит ответ.

В ту ночь в павильоне Тун Шэн было очень оживленно, и фейерверк можно было увидеть даже из поместья Фэн.

Фэн Фэнь Дэй стояла у нее во дворе и оглядывалась. Ее маленькая рука царапала деревянный столб, сдирая с него краску.

Она определенно не верила, что Фэн Юй Хэн устроила это сама. Она была уверена в том, что это Сюань Тянь Мин пришел к ней.

Она просто не могла понять. Что в Фэн Юй Хэн ему так нравится? Почему он так любит Фэн Юй Хэн?

После того, как Пэйер погибла, у нее больше не было надежной служанки. Пару дней назад из Дворца Ли прислали человека, чтобы он доставил подарки на новый год. В то же время они приготовили подарки для поместья Фэн. Родоначальница была очень довольна, но отношение Фэн Цзинь Юаня было не ясным. Он был очень вежлив с человеком из дворца Ли, но он не выглядел обрадованным.

Помимо отправки некоторых вещей, Дворец Ли также прислал ей служанку. Девушке было 16 лет, и ее звали Ли Ло. Она казалась добродушной, была очень искусна в своей работе и речи, и была очень приятной. Фэн Дай она очень понравилась.

Сейчас Ли Ло находилась рядом с Фэн Дай. Увидев, как Фэн Дай царапает краску, она не могла не покачать головой и не посоветовать: «На улице холодно. Четвертая молодая мисс, как насчет того, чтобы войти внутрь?»

Сердце Фэн Дай было наполнено гневом, и она бросилась спрашивать: «Скажи мне, почему он отправил фейерверки ей? Почему я не получила такой подарок?»

Ли Ло сказала: «Если молодой мисс нравится это, просто скажите об этом его Высочеству позже. Его Высочество обожает молодую мисс и обязательно ответит на её просьбу.»

Фэн Дай застыла, и ее сердце не могло не задрожать. Она чуть не оговорилась. Она действительно хотела спросить, почему его Высочество девятый принц подарил это Фэн Юй Хэн, а не ей. К счастью, Ли Ло восприняла это на счет пятого принца, что позволило ей вздохнуть с облегчением.

Она кивнула, встала и вошла в свою комнату. Пока она шла, она сказала: «Позже я обязательно попрошу у его Высочества устроить фейерверк».

У Фэн Дай было плохое настроение, а Фэн Чэнь Юй тоже была не довольна. Это был первый новый год с тех пор, как умерла Чэнь Ши. Независимо от того, что говорили, Чэнь Ши все же была ее матерью. В такое время радости, как она могла не грустить о ней.

Теперь, когда Чэнь Ши больше не было, Фэн Цзы Хао также умер, семья Чэнь пострадала от ряда атак, и И Линь больше не было рядом с ней, Чэнь Юй вдруг почувствовала, что она оказалась в полном одиночестве. В ночь накануне нового года у нее на самом деле не было ни одного человека, с которым можно было бы поговорить. Раньше она была дочерью семьи Фэн от первой жены, что было большой честью, но теперь... она подняла руку, чтобы потрогать рану на голове, теперь она была уродливой женщиной, у которой забрали даже ее внешность. Как дальше ей следовало прокладывать свой путь?

Синьэр зажгла свечу, а затем подошла к ней. Поставив свечу в подсвечник, она увидела, что у Чэнь Юй болезненное выражение лица. Она не могла не утешить ее: «Старшая молодая мисс, слишком много мыслей, вредит вашему телу. Вы абсолютно не должны слишком много думать. Важнее излечить рану на вашем лбу».

Чэнь Юй Синьэр была не слишком близка ей. Хотя эта девушка очень помогла ей, она была не похожа на И Линь, которая сопровождала ее много лет, и у нее не было никаких секретных связей с семьей Чэнь, как у И Линь. Если она захочет что-то узнать о семье Чэнь сейчас, это было тяжелее, чем взойти на небеса. Чэнь Цин был единственным сыном её старшего дяди. Теперь, когда его заперли в тюрьме, любой шанс на участие в весеннем императорском экзамене был потерян. Теперь они не даже знали, смогут ли они сохранить свои жизни.

«Скажи мне, разве Фэн Юй Хэн не заслуживает смерти?» Чэнь Юй все же нуждалась в ком-то, с кем можно поговорить. Она не могла продолжать сдерживать это. Притворяться доброй и добродетельной перед другими уже достаточно сложно. Если ей придется продолжать притворяться даже вдали от людей, тогда уж лучше умереть.

К счастью, Синьэр уже хорошо знала истинное лицо Чэнь Юй, поэтому ей не показалось это странным, так что она согласилась с ней: «Каждый, кто встанет на пути старшей молодой мисс, заслуживает смерти».

Эти слова звучали приятно для Чэнь Юй. «Ты права. Она встала на моем пути; поэтому я должна избавиться от нее, прежде чем я смогу продолжить свой путь. И не только от неё. Есть еще Хань Ши. Ее ребенок абсолютно не должен быть рожден!»

Чэнь Юй отчаянно стиснула зубы, в то время, как ее лицо исказилось.

«Старшая молодая мисс, не сердитесь. Вам все равно нужно завтра быть во дворце, поэтому сегодня вечером вы должны поспать.» Синьэр помогла ей постелить постель, сказав: «Когда вы войдете во дворец, вы сможете увидеться с его Высочеством старшим принцем. Его Высочество хорошо относится к молодой мисс. Молодая мисс может рассказать ему о любых обидах, которые вы испытали!»

Услышав, что эта девушка упомянула старшего принца, уголки губ Чэнь Юй, наконец, изогнулись в улыбке, когда идея внезапно пришла ей в голову...

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 275**

Глава 275 – Подарок Должен Соответствовать Желаниям

В Да Шунь существовало правило на первый день каждого года. Каждый чиновник в столице от четвертого ранга и выше должен был привести свою семью, чтобы выказать уважение Императору и Императрице. Чиновники приходили проведать Императора, а их жены Императрицу. Если в семье был сын от первой жены в возрасте до восьми лет, он мог также пойти с женщинами и проведать Императрицу.

Причиной посещения дворца было дарение подарков. Особенно на новый год, ни один подарок от какой-либо семьи не мог быть слишком жалким. Конечно, подарки от мужчин предоставлялись Императору, а если кто-то был заинтересован в покровительстве Императрицы, он мог отправить подарок ей.

Фэн Цзинь Юань не сказал, какой подарок был приготовлен, и его дети не спрашивали об этом. Семья Фэн подготовила еще один подарок для императрицы, который должна была преподнести дочь первой жены Фэн Юй Хэн.

Этим подарком была нефритовая подушка. Нефрит был исключительного качества, по-видимому, родоначальница хранила его на складе много лет и не хотела использовать.

Фэн Юй Хэн также подготовила несколько подарков. Один из них был для императрицы, а один для императорской наложницы Юнь. Это был полный набор косметических средств от моющих средств до антивозрастного крема. Это были подарки от души. Они не были связаны с семьей Фэн, поэтому, естественно, она не должна была рассказывать о них людям из семьи Фэн.

Конечно, было много мадам и молодых мисс, у которых были подобные мысли. Помимо подарков для правителей, они также приготовили небольшие подарки для дворцовых слуг.

Семья Фэн также дала детям некоторые из этих маленьких подарков. Они были, в конце концов, стандартной семьей первого ранга. Они определенно не могли быть скупы на подарки, когда войдут во дворец.

В первый день нового года Фэн Цзинь Юань выехал с четырьмя дочерьми и лишь одним сыном, каждый из которых ехал в собственном экипаже.

Цзы Жуй сидел с Фэн Юй Хэн в одной карете. Это была карета, подаренная Фэн Юй Хэн Императором. Это был первый раз, когда этот маленький ребенок сидел в этой карете, поэтому он постоянно спрашивал Хуан Цюань обо всем на свете.

Фэн Юй Хэн наблюдала за Цзы Жуйем, а затем сказала: «Неужели тебе не нужна служанка, чтобы она заботилась о тебе?» Она сперва посылала ему служанку, но через несколько дней ее отправили обратно.

Цзы Жуй сказал ей: «В академии даже не разрешают иметь слуг, так как у меня может быть служанка. Учитель сказал, что мы должны все делать сами. Мы не можем полагаться на помощь кого-либо. Старшая сестра, не волнуйся. Я уже привык к этому. Кроме того, я чувствую, что это хорошо все делать самостоятельно».

Услышав, что сказал Цзы Жуй, Фэн Юй Хэн успокоилась, так как она почувствовала больше уверенности и уважения к императорскому репетитору Е Жуну.

Группа очень быстро добралась до входа во дворец. Фэн Цзинь Юань пошел прямо к переднему входу, а девушки пошли к боковому входу, чтобы войти в заднюю часть дворца. Но прежде чем карета Фэн Юй Хэн смогла развернуться, её остановили.

Человеком, который остановил карету, был евнух, которого Фэн Юй Хэн видела раньше. Это был человек, который заботился об Императоре вместе с Чжан Юань. Водитель поднял занавеску, и евнух вежливо поприветствовал ее, а затем сказал: «Принцесса графства, его Величество дал приказ. Он приглашает молодого хозяина семьи Фэн войти во дворец вместе с Премьер-министром Фэном. Его Величество хочет видеть его младшего ученика.»

«О?» Фэн Юй Хэн несколько раз моргнула. Император хочет увидеть Цзы Жуйя? Похоже, это так. Он был личным учеником Е Жуна, но Император еще не встречался с ним. «Хорошо, тогда евнух, пожалуйста, подождите немного. Я дам несколько советов моему младшему брату и попрошу его последовать за вами».

«Пожалуйста, принцесса».

Опустив занавеску, Фэн Юй Хэн схватил Цзы Жуйя за руку и сказал ему серьезным тоном: «Встреча с Императором - это не какая-то шутка. Ты должен быть абсолютно осторожен. Перед тем, как поприветствовать, посмотри, как это делают другие. Говори лишь тогда, когда Император задаст тебе вопрос. Не говори слишком много, когда он не задает вопросы. Ты понял?»

Цзы Жуй кивнул: «Старшая сестра, не волнуйся. Цзы Жуй понимает все это. Через некоторое время Цзы Жуй последует за евнухом, чтобы найти отца. Я верю, что отец абсолютно не допустит, чтобы Цзы Жуй допустил ошибки перед Императором. В конце концов, это связано с благосклонностью к семье Фэн».

Фэн Юй Хэн могла только вздохнуть. Этого ребенка действительно хорошо учили в Академии Юнь Лу. Он не только хорошо понимал все, но и был умным на словах, и мог анализировать ситуации самостоятельно. Это позволяло ей чувствовать себя спокойно.

Таким образом, она ничего больше не сказала и лично подвела Цзы Жуя к евнуху. В это время Фэн Цзинь Юань тоже подъехал. Увидев Цзы Жуйя, он тут же схватил его за руку и сказал: «Следуй за отцом. Ты не должен отходить от отца ни на секунду, понимаешь?»

Цзы Жуй ответил: «Отец, не волнуйтесь. Цзы Жуй понимает.»

Только тогда Фэн Цзинь Юань кивнул Фэн Юй Хэн. Затем он повернулся и ушел с Цзы Жуйем. Евнух также попрощался с ней, а затем быстро последовал за ними.

По правде говоря, Фэн Юй Хэн могла увидеть любовь у Фэн Цзинь Юаня к его сыну, но в этой любви были примеси. Это была не любовь отца к сыну. Это было не что иное, как возложение на него надежд. Он проанализировал, сколько славы Цзы Жуй принесет семье Фэн в качестве сына первой жены. Все говорили, что в императорском дворце не существует сыновье-отеческих отношений, но то, чего люди не знали, заключалось в том, что отношения между отцами и их сыновьями и дочерьми в усадьбах за пределами дворца также ужасны. Между людьми существовали лишь интриги.

Она вернулась в карету, и водитель погнал свою лошадь, направив карету к боковому входу во дворец.

Количество людей, вошедших во дворец, было чем-то, чего она не видела во время предыдущих банкетов. Очередь людей, ожидающих входа во дворец, разделилась на 2 входа. Карета Фэн Юй Хэн подъехала и остановилась в конце очереди. Хуан Цюань подняла занавеску и посмотрела. Она не могла не нахмуриться: «Сегодня утром снега немного, и на улице очень холодно. Нам придется долго ждать, прежде чем мы сможем войти внутрь!»

Как только она сказала это, бабушка подошла с улыбкой. Поклонившись карете, она спросила: «Внутри ли принцесса графства?»

Фэн Юй Хэн встала и вышла из кареты, после чего сказала с улыбкой: «Это в самом деле я».

Улыбка бабушки стала шире: «Карета принцессы может продолжить движение вперед. Вы можете выйти из кареты у вторых ворот. Члены семьи стандартного чиновника первого ранга могут войти первыми, а вы также являетесь принцессой графства. Вам еще меньше нужно стоять в очереди.»

Слава богу, подумала про себя Фэн Юй Хэн. Она действительно не хотела ждать в такой длинной очереди, поэтому она поблагодарила бабушку и привела три кареты позади нее к воротам.

Поездка во дворец на новый год была не чем иным, как визитом. Императрица сидела на троне Императрицы в Зале Чжэн Ян. Зал был заполнен людьми, которые стояли на коленях перед ней. Чрезвычайно приятные слова лились бесконечно, их было приятно слушать.

Четыре сестры из семьи Фэн преклонили колени вместе со всеми остальными в группе, чтобы оказать ей уважение. Императрица сидела довольно далеко и не уделила им слишком много внимания.

После того, как визит был завершен, дворцовая служанка сообщила мадам и молодым мисс отправиться в Зал Фэй Цуй. Через четыре часа там начнется новогодний банкет.

Фэн Юй Хэн сделала быстрый расчет. Ей было достаточно четырех часов, чтобы совершить поездку в Зимний Лунный Дворец, где находилась императорская наложница Юнь. Конечно, ей еще предстояло до этого посетить императрицу, чтобы подарить ей подарок.

Таким образом, пока все выходили, она нашла одну из чиновниц императрицы и спросила ее: «Интересно, могу ли я увидеться с ее Высочеством Императрицей?»

Хотя она и не сказала это прямо, чиновница, естественно, поняла. Люди, которые хотели встретиться с императрицей в такое время, были теми, кто хотел в личном порядке подарить подарки. Помимо Фэн Юй Хэн, было много людей, ожидающих в стороне. Но Фэн Юй Хэн не должна была стоять в очереди. Чиновница кивнула ей с улыбкой и сказала: «Принцесса графства пришла с подарком! Мы желаем принцессе графства счастливого нового года и того, чтобы ваши желания сбывались.»

Фэн Юй Хэн с благодарностью улыбнулась и протянула ей маленькую коробку: «Спасибо, тетя, за добрые благословения». В коробке были шоколадки, которые она приготовила в поместье.

Чиновница слышала, что принцесса графства Цзи Ань всегда приносила какие-то новые вещи. Увидев, что она была вознаграждена чем-то необычным, она стала еще счастливее. «Принцесса графства, пожалуйста, пойдемте со мной. Ее Высочество Императрица уже говорила, что принцесса графства обязательно захочет встретиться с ней. Она уже сообщила нам, чтобы вы не стояли в очереди.»

Следуя за чиновницей, она вошла в небольшой Зал Чжэн Ян. Императрица сидела на главном кресле, и она была окружена множеством вещей. Должно быть, это были подарки, подаренные различными мадам и молодыми мисс.

После того, как Фэн Юй Хэн вошла в комнату, она сначала поприветствовала, а затем сказала: «С тех пор, как я вернулась в столицу, я обязана вашему Высочеству, и я очень благодарна. К сожалению, я не смогла найти ничего ценного или редкого, как другие мадам и молодые мисс. Я не знаю, будет ли этот маленький подарок интересен вашему Высочеству.» Когда она это сказала, она поднесла подарок вперед, и бабушка взяла его.

Императрица была очень тепла к ней и быстро сказала: «Быстрее вставай. Не нужно стоять на коленях. Подойди и сядь.»

«Спасибо, ваше Высочество». Фэн Юй Хэн встала и села в кресло для гостей.

Императрица лично открыла коробку, и на ее лице появился трудноуловимый взгляд удивления. После того, как коробка была открыта, косметика удивила ее «Что это?»

Фэн Юй Хэн встала и подошла широким шагом, лично объяснив: «Это полный набор средств по уходу за кожей. Ваше Высочество, пожалуйста, смотрите. В этой бутылке очищающее средство для лица. Оно используется, чтобы сделать ваше лицо комфортно чистым. Понюхайте его, оно очень ароматно.» Она сказала это и открыла крышку, чтобы позволить императрице почувствовать его запах.

Императрица была удивлена запахом: «Это можно использовать, чтобы мыть лицо?»

Фэн Юй Хэн кивнула, затем указал на другую вещь в коробке и сказала: «Это антивозрастной крем. После того, как вы вымоете лицо, нанесите тонкий слой на лицо. Это очень полезно для вашей кожи. Это крем для лица...» Она объяснила назначение каждой части подарка и показала Императрице, как это использовать на своей руке. Первоначальное удивление Императрицы сменилось изумлением, а затем восторгом.

«Все это было подарено твоим Персидским мастером?»

Фэн Юй Хэн кивнула, потом добавила, немного подумав: «Некоторые вещи сделаны мною лично согласно указаниям мастера после некоторых экспериментов. Ваше Высочество, пожалуйста, не беспокойтесь и используйте их. Если вы почувствуете, что они хороши, я подарю вам еще больше после того, как эти закончатся.»

Услышав, что после того, как она использует свой текущий запас, она получит еще, она хотела засыпать Фэн Юй Хэн похвалами до небес.

Дворцовые служанки рядом с ней могли только завидовать, и также подумали, что неудивительно, что принцесса Цзи Ань была на столько почитаема. Конечно же, на то была причина! По сравнению с ее подарком, о жемчуге и нефрите, подаренном другими мадам и юными мисс, не стоило и вспоминать. Эти подарки были слишком обычными, на них даже не стоило смотреть.

Служанки во дворце очень хорошо понимали мысли своих хозяев. Прежде чем императрица даже выдала приказ, они начали убирать подарки, которые были привезены раньше, оставив на столе только косметику, подаренную Фэн Юй Хэн.

Императрица не хотела расставаться с косметикой, поэтому она просто сказала: «Юй Хэн, поскольку ты пришла во дворец, тебе обязательно нужно посетить императорскую наложницу Юнь. Ты можешь идти. Это отправится прямо в мою спальню. А твоя награда будет отправлена в твою усадьбу. Ты можешь идти! Иди!»

Она почти выгнала ее, и Фэн Юй Хэн не стала спорить. Она знала, что имела в виду Императрица, поэтому она сделала пару шагов назад, попрощалась, а затем вежливо ушла.

Конечно же, как только она вышла из зала, Императрица тут же встала и лично взяла коробку с косметикой, а затем ушла. Дворцовые служанки быстро последовали за ней и услышали, как императрица говорит: «Быстрее, идите и помогите мне умыться еще раз. Я должна использовать эти приятные вещи, чтобы переделать мой макияж!»

Как только Фэн Юй Хэн покинула небольшой зал, Хуан Цюань подошла к ней. Она схватила Хуан Цюань и быстро пошла вперед. В то же время она сказала: «Быстро, мы должны отправиться во Дворец Зимней Луны». Сразу после того, как она это сказала, она вдруг что-то вспомнила и замерла на месте.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 276**

Глава 276 – Женский Подарок

В прошлый раз она уже была в Зимнем Лунном Дворце, интересно, что в этот раз скажет императорская наложница Юнь? Раньше она не хотела выглядеть красивой и думать о том, что скажут другие.

Хотя было возможно, что это было сказано в гневе, и тогда она говорила одно, в то время как думала другое, ведь, в конце концов, в мире не было человека, которому не нравилось быть красивым. Поскольку императорская наложница Юнь так сказала, у нее должны были быть свои мысли. Фэн Юй Хэн знала, что она женщина, у которой много чего на уме. Было бы лучше, если бы она не стала выступать против ее желаний.

Подарок, который она ей приготовила, был таким же, как тот, что она приготовила для императрицы, но теперь, если хорошо подумать, он казался неуместным.

Она продолжила идти вперед, пока думала, какой подарок ей подарить. Хуан Цюань спросила ее: «Неужели молодая мисс что-то придумала?»

Она покачала головой: «Нет, мне просто интересно, понравится ли императорской наложнице Юнь подарок, который я приготовила для нее».

«Ей определенно понравится». Хуан Цюань улыбнулась и сказала: «Молодая мисс всегда была внимательна и тактична. Императорская наложница Юнь также очень любит вас, поэтому все, что вы подарите, будет воспринято хорошо.»

Тем не менее, Фэн Юй Хэн понимала, что симпатия или же неприязнь основаны на выборе, сделанном после просмотра преимуществ и недостатков. Помимо того, что они впервые встретились, когда императорская наложница Юнь выразила свое уважение семье Яо, она лишь говорила о том, что она желает только хорошего для Сюань Тянь Мина. Как могла проницательная женщина, подобная императорской наложнице Юнь, позволить своему сыну иметь бесполезную невесту.

Она обдумала все это в своей голове, но она не остановилась. Вместо этого она даже увеличила свой темп. В то время, за которое успела бы прогореть одна палочка ладана, она прибыла ко Дворцу Зимней Луны.

В это время Фэн Юй Хэн уже приняла решение о том, что ей подарить императорской наложнице Юнь. Оно просто лежало в её пространстве.

Передние ворота Дворца Зимней Луны все еще оставались закрытыми, и на улице стояли женщины-охранницы. Не было никаких признаков каких-либо красных фонарей, или чего-либо подобного. Вообще никаких признаков празднования нового года, и это заставляло сердца людей дрожать.

«Я пришла к императорской наложнице матери. Она здесь?»

«Да». Охранница открыла ворота и сказала: «Императорская наложница Юнь знала, что принцесса обязательно придет, и она даже сказала, что вы приедете после того, как выкажите уважение в Зале Фэй Цуй. Похоже, она была права.»

Фэн Юй Хэн улыбнулась, а затем вошла во Дворец Зимней Луны. Сразу же подошла дворцовая горничная и поприветствовала, а затем она повела ей за собой. Она также рассказала Фэн Юй Хэн: «Императорская наложница в настоящее время находится в Зале Цзи Вэй. Наблюдатель из Совета Астрономических Наблюдений пришел и объясняет ей что-то о звездах.»

«Совет Астрономических Наблюдений...» Она задумалась и сказала это. Кажется, Сюань Тянь Мин упомянул раньше, что это кабинет, ответственный за наблюдение за звездами: «Императорская наложница верит в такие вещи?»

Дворцовая служанка засмеялась и ответила: «Это нельзя считать верой, но императорская наложница сказала, что люди из Совета Астрономии очень хорошо рассказывают истории. Когда ей скучно, она слушает их, чтобы убить время.»

Очень хорошо, поскольку у императорской наложницы Юнь подобные мысли, Фэн Юй Хэн могла только рассмеяться. Но когда она подумала об этом, слушать рассказы из Астрономического Совета действительно должно быть довольно интересно.

Пока они говорили, они прибыли в Зал Цзи Вэй. Хуан Цюань стала рядом с дверью и не пошла дальше. Молодая дворцовая служанка стала перед дверью и громко сказала: «Сообщаю императорской наложнице, принцесса прибыла». Не дожидаясь ответа изнутри, она протянула руку и осторожно открыла дверь. Затем она пригласила Фэн Юй Хэн войти.

Фэн Юй Хэн вошла широким шагом, и еще несколько дворцовых служанок немедленно поприветствовали и повели её вперед. Только после того, как она вошла в Зал Цзи Вэй, она поняла, что этот большой зал был очень загадочным. Оккультные предметы пяти элементов можно было увидеть повсюду. Даже цвета были основаны на пяти элементах. Прямо впереди находилась высокая сцена, окруженная занавеской. В дымке все было нечетким, и абсолютно ничего не видно.

Под сценой стоял человек в официальной одежде. Держа свиток, он очень серьезно говорил об изменениях звезд, поскольку Фэн Юй Хэн услышала, как он сказал: «За последние полгода во дворце было много изменений. Некоторые звезды поднялись, а некоторые упали. Начиная с северо-запада, звезда феникса вошла в столицу на многие месяцы и стала стабильной. Эта звезда внезапно появилась в этом мире. Я никогда не видел, чтобы астролябия так вращалась. Она отделилась от двенадцати главных дворцов, и свет наполнил воздух. Это было чудо, которое никогда раньше не замечали за последние десять тысяч лет.»

По какой-то причине, когда она услышала о «звезде феникса», ее сердце вдруг задрожало.

Подсознательно она потянулась к своей груди, а дворцовая служанка рядом с ней удивленно посмотрела на нее, затем тихо спросила: «Принцесса, что случилось? Вы плохо себя чувствуете?»

Фэн Юй Хэн покачала головой: «Все в порядке». Ее взгляд, однако, обратился к наблюдателю из Совета Астрономии.

Ее взгляд только опустился на него, и наблюдатель закончил говорить. Услышав, что кто-то позади него идет вперед, он тактично сделал пару шагов в сторону. Как только взгляд Фэн Юй Хэн обратился на него, он внезапно обернулся, как будто он что-то почувствовал. Они посмотрели друг на друга, и наблюдатель из Астрономического Совета почувствовал холод, прошедший по его телу, в то время, как его глаза расширились.

«Это Фэн Юй Хэн пришла?» Со сцены раздался голос императорской наложницы Юнь.

Фэн Юй Хэн вежливо кивнула наблюдателю, а затем быстро подошла и встала на колени на земле: «Невестка выражает своё почтение императорской наложнице. Я надеюсь, что императорская наложница будет благословлена удачей и что все ваши желания легко сбудутся.»

«Я люблю слушать, что говорит Юй Хэн. Тот, кто рассказывал историю только что, может идти. Я хочу поговорить со своей невесткой.» Императорская наложница Юнь всегда делала то, что ей нравилось. Она не могла вспомнить имя этого начальника, и она не могла даже четко помнить, каким был его титул. Она только знала, что он пришел рассказать очень интересные истории о звездах. Ей очень понравилось слушать эти мистические истории.

Наблюдатель из Совета астрономии не стал спорить, так как он немедленно попрощался, а затем ушел. Но перед тем, как он ушел, он посмотрел на Фэн Юй Хэн, но она никак не отреагировала.

После того как он вышел из зала, он почувствовал, как его сердце забилось быстрее. Наблюдая за звездами на протяжении многих лет, его интуиция была, естественно, более резкой, чем у обычного человека. Он смог определить, что будущая принцесса Юй одна из главных звезд в его астролябии!

«Юй Хэн пришла как раз вовремя». Внутри Зала Цзи Вэй, императорская наложница Юнь уже покинула сцену. Сегодня она была в синем платье. Хотя оно было гладким, к счастью, сверху были вышиты некоторые цветы, что создавало ощущение нового года. «Этот человек только что закончил рассказывать историю о внезапно появившейся звезде феникса, и мне кажется, что не осталось никого, чтобы составить мне компанию в беседе».

Императорская наложница Юнь сказала это, взяв за руку Фэн Юй Хэн. Они пошли к банкетной зоне Зала Цзи Вэй. Вначале села императорская наложница Юн, а затем она указала на её место. Только тогда слуги принесли тарелки с фруктами.

«Уже середина зимы, но кто знает, где Хуаэр нашла эти личи. Они даже свежие. Попробуй их.» Императорская наложница Юнь указала на большую тарелку личей на столе, а затем сказала: «Раньше я очень любила есть их. Но через некоторое время я ими объелась, и мне они надоели. Но время от времени употреблять их во время зимы очень приятно.»

Конечно, Фэн Юй Хэн не могла прямо сейчас начать чистить личи. Она быстро опустила свою руку в рукав, и вытащила из своих широких рукавов две маленькие сумки.

Сегодня она надела официальные одежды принцессы графства. Рукава этих одежд были шире, чем ее обычная одежда, и в них было очень удобно прятать вещи.

«Сегодня новый год. Императорская наложница наверняка знает, что почти все приятные вещи в усадьбе невестки являются подарками его Высочества. Невестка не намерена передаривать эти вещи. Но в начале года, когда я была на Северо-Западе, я получила много приятных вещей от своего персидского мастера, и я нашла кое-что, что будет очень полезно для императорской наложницы-матери.» Когда она это сказала, она положила две сумки перед императорской наложницей Юнь. Прежде чем она успела спросить, она встала, сделала пару шагов вперед, а затем прошептала несколько слов на ухо императорской наложнице Юнь.

Вскоре после этого императорская наложница Юнь была шокирована, когда она сказала: «Это все правда?»

Фэн Юй Хэн кивнула: «Ни одно слово не является ложью. В следующий раз, когда наступит период имперской наложницы, вы узнаете.» Два пакета гигиенических прокладок были действительно хорошей новостью для женщин древней эпохи.

Императорская наложница Юнь доверяла Фэн Юй Хэн, особенно в такого рода вещах. Раньше она уже получила очень полезное зеркало. Убрав эти особые подарки, императорская наложница Юнь не могла скрывать свои эмоции. Хотя она выглядела по-прежнему неторопливой, в ней, казалось, появилось некоторое сияние. По сравнению с первой встречей, в её отношении начала появляться некоторая теплота.

«Я видела ноги Мина». Императорская наложница Юнь махнула рукой, отпустив всех слуг. Только тогда она сказала: «Я сперва подумала, что их не излечить, и была действительно опечалена какое-то время, но я никогда не думала, что ему так повезет, и он наткнется на тебя».

Фэн Юй Хэн ответила с улыбкой: «Императорская наложница-мать преувеличивает. Моя встреча с его Высочеством случайна. Я надеюсь, что его Высочество, не оставит меня. Только тогда можно будет считать, что эта встреча была предопределена.»

Императорская наложница Юнь кивнула, так как она была очень довольна скромным поведением Фэн Юй Хэн. Хотя эта девушка была ребенком семьи Фэн, ее глаза были похожи на глаза семьи Яо. Она вообще не была похожа на Фэн Цзинь Юаня. «С тех пор, как Мину исполнилось три года, я начала размышлять над тем, какую жену найти для него. Если она мне не понравилась бы, даже если бы мне пришлось сломать ей ноги, я определенно не позволила бы ей попасть в мой дворец. Кто знал, что через много лет появится такая симпатичная девушка, как ты. Я на самом деле очень довольна.» Имперская наложница Юнь засмеялась, а затем внезапно подняла руку, прежде чем Фэн Юй Хэн смогла даже что-то сказать: «Иди, в Зале Фэй Цуй сегодня банкет. Там определенно будет оживленно. Быстрее, иди и посмотри.»

Фэн Юй Хэн сперва думала, что императорская наложница Юнь немного непредсказуема. Но теперь она почувствовала, что все намного серьезнее. Однако она не стала слишком много думать об этом, встала и ушла.

Оставаясь на месте, императорская наложница Юнь подняла личи. Пока она чистила его, она посмотрела на какой-то угол своим боковым зрением, а затем усмехнулась.

Фэн Юй Хэн покинула Зал Цзи Вэй, и начала выходить из Дворца Зимней Луны с Хуан Цюань. Когда они собирались добраться до ворот, из них вышел человек. Одетый в белые одежды, он казался изысканным и элегантным.

Она сразу же улыбнулась и подбежала, повысив голос: «Седьмой брат».

Человек, который пришел, был седьмым принцем Сюань Тянь Хуа. Кто знает, о чем он думал до того, как он увидел Фэн Юй Хэн. Только после того, как она позвала его, он развернулся и замер. Увидев ее, он сказал: «Юй Хэн».

Фэн Юй Хэн сразу заметила тревогу на его лице, и она не могла не спросить: «Седьмой брат, что случилось?»

Сюань Тянь Хуа открыл рот и действительно хотел что-то сказать, но он не мог этого сказать, и лишь махнул рукой: «Ничего. Я пришел к императорской наложнице-матери. Через некоторое время я поеду в Зал Фэй Цуй. Ты можешь пойти первой.» После того, как он закончил говорить, он не стал дожидаться вопросов Фэн Юй Хэн, и пошел во дворец.

Это удивило даже Хуан Цюань. Седьмой принц раньше всегда тепло относился к ней!

Фэн Юй Хэн ничего не сказала, и покинула Дворец Зимней Луны с тяжелым выражением лица. Она знала, что у Сюань Тянь Хуа определенно какие-то проблемы. Но она не понимала, что может заставить Сюань Тянь Хуа чувствовать себя обеспокоенным.

Они шли в сторону Зала Фэй Цуй. По пути они иногда сталкивались с некоторыми мадам и юными мисс, которые отправляли подарки в каждый дворец. Фэн Юй Хэн внезапно спросила: «Как зовут императорскую наложницу-мать его Величества старшего принца?»

Хуан Цюань сказала ей: «Императорская наложница Гу, она живет во Дворце Янь Фу». Когда она сказала это, она протянула руку и указала дорогу: «Дворец Янь Фу находится в этом направлении».

Когда она сказала это, из этого направления вышло несколько человек. Хуан Цюань спокойно сказала: «Раньше все отправляли ей подарки. Теперь, когда его Высочество набирает престиж и силу, количество людей, отправляющих подарки во Дворец Янь Фу, естественно, немало.»

Фэн Юй Хэн кивнула: «Верно. Люди очень хорошо замечают направление ветра и действуют соответственно.» Она сказала это, и посмотрела в сторону этого маленького пути. Она увидела, что за группой людей находятся два человека, на которых указала Хуан Цюань. Присмотревшись, она сразу же узнала их: «Послушай, та, кто идет позади. Разве это не Фэн Чэнь Юй?»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 277**

Глава 277 – Поиграешь с Сестренкой? Сестра Доведет Тебя до Могилы!

Хуан Цюань сощурилась и посмотрела в том направлении, где была Чэнь Юй вместе со своей служанкой Синьэр. «Похоже, они только что пришли из Дворца Янь Фу».

Люди впереди обернулись, очень быстро уступая дорогу Чэнь Юй. Фэн Юй Хэн некоторое время смотрела, а потом сказала с улыбкой: «Кажется, ее настроение не очень хорошее».

В это время Чэнь Юй также увидела их. Не раздумывая, она подошла к Синьэр.

Фэн Юй Хэн внутри улыбнулась. Мысли этой старшей сестры были написаны на ее лице. Она всегда думала, что никто это не видит. Таков был уровень ее интеллекта. И это её Фэн Цзинь Юань надеялся продвинуть на должность Императрицы?

Пока она думала, Чэнь Юй надела своё обычное улыбающееся выражение лица, и сказала ей: «Вторая сестра только что вернулась от императорской наложницы Юнь, верно? У императорской наложницы Юнь все хорошо?»

Фэн Юй Хэн улыбнулась и сказала: «Все хорошо. Я благодарю старшую сестру за беспокойство от имени императорской наложницы-матери.»

«Это хорошо». Чэнь Юй сочувственно посмотрела ей в лицо. Стоя на месте, она начала беседовать с Фэн Юй Хэн: «Сегодня, войдя во дворец, помимо подарка, подготовленного семьей, вторая сестра, должно быть, приготовила еще один подарок от себя для её Высочества Императрицы и императорской наложницы Юнь, верно? Я не знаю, что это было, но я слышала, что у второй сестры есть интересные вещи. К сожалению, старшей сестре не посчастливилось увидеть их.»

Фэн Юй Хэн кивнула и нагло ответила: «Это подарки для ее Высочества и императорской наложницы. Старшей сестре не повезло увидеть их.»

Чэнь Юй чуть не поперхнулась, так как она чувствовала, что были времена, когда ее вторая сестра полностью отрицала то, что она говорила. Она была совершенно неспособна говорить, как обычный человек. Но Чэнь Юй не унывала, продолжая: «Цзы Жуй отправился с отцом в переднюю часть дворца, но я не знаю, что там происходит. Теперь, когда Цзы Жуй является сыном первой жены, а также младшим учеником Императора, Император, должно быть, очень хорошо относится к нему, верно?»

Фэн Юй Хэн снова кивнула: «Определенно лучше, чем к Фэн Цзы Хао».

Синьэр дернула Чэнь Юй. Она знала, что Чэнь Юй что-то задумала, так как она решила подойти поговорить с Фэн Юй Хэн; однако, независимо от того, что хотела сделать ее хозяйка, она чувствовала, что она не должна продолжать выполнять свой план. Эта принцесса графства, вторая молодая мисс была слишком резкой. Старшая молодая мисс не противник ей.

Но Чэнь Юй не понимала этого. Передвинув руку, она освободила свой рукав от руки Синьэр. «Божественные медицинские способности второй сестры потрясающие. Возможно ли излечить рану на моей голове?» Она сказала это, а затем огляделась. Она явно искала кого-то.

Фэн Юй Хэн увидела это, и ее сердце наполнилось смехом. Эта дорога ведет во Дворец Янь Фу. Помимо мадам и молодых мисс, человек, который, скорее всего, появится здесь, это важный человек, старший принц.

С тех пор, как старший принц проявил свою благосклонность к Чэнь Юй, эти двое действительно не встречались наедине, но Дворец Цзинь продолжал отправлять вещи во внутренний двор Чэнь Юй. Несмотря на то, что они не встречались, как только они это сделают, исходя из мыслей Чэнь Юй, сердце старшего принца будет принадлежать ей.

Сердце Фэн Юй Хэна было наполнено смехом, ее глаза смеялись, и уголки ее губ не могли не изогнуться: «Старшая сестра, ты надеешься, что я скажу, что могу? Или ты надеешься, что я скажу, что не могу? Если я скажу, что могу, старшая сестра должно быть, разрыдается. Но ты определенно не должна надеяться, что что-нибудь случится, и я захочу вылечить твою рану, как в прошлый раз, когда ты это проделала очень хорошо. Если же ты надеешься, что я скажу, что не могу, хе-хе, старшей сестре очень идет этот шрам на лбу.»

Лицо Фэн Чэнь Юй позеленело от злости. Её это задело. Только что она сказала это лишь потому, что не могла придумать, что сказать. Но теперь, когда Фэн Юй Хэн ответила ей, она почувствовала сожаление. Медицинские способности Фэн Юй Хэн были божественными. Что, если её действительно можно исцелить?

Но прежде чем она успела подумать, Синьэр снова потянула ее за рукав, а затем взглянула на Чэнь Юй, напомнив, о чем они договорились ранее.

Чэнь Юй сразу поняла, и перестала думать о том, стоит ли ей о чем-либо сожалеть. Вместо этого она вдруг сделала шаг вперед и схватила Фэн Юй Хэн за запястье. В то же время на её лице отобразился ужас, и она повысила голос, говоря: «Вторая сестра, что ты сказала? Ты действительно посмела наложить проклятие на императорскую наложницу Сянь? Младшая сестра, как ты можешь желать такого такой добросердечной императорской наложнице?»

Нос Хуан Цюань скривился от гнева: «Когда это моя молодая мисс проклинала императорскую наложницу Сянь?»

«Вторая сестра, как ты могла сделать что-то подобное?» Выступление Чэнь Юй становилось все более впечатляющим, так как ее голос внезапно стал немного громче, поскольку она практически крикнула: «Что это?»

Щелчок.

Что-то упало на землю.

Фэн Юй Хэн сощурилась и оглянулась. Она лишь увидела куклу из белой ткани. Кукла была утыкана иглами, и выглядела очень ужасающей.

В то же время, с другой стороны узкой тропинки, вышло два человека. На одном из них были темно-зеленые одежды. Его фигура была немного пухлой, но это не уменьшало его достоинства. Часть лица вокруг его бровей имела некоторое сходство с Сюань Тянь Мином.

Фэн Юй Хэн обернулась и показала удивление: «Старший брат?»

Мужчина, который пришел, был старший принц Сюань Тянь Ци.

Увидев, что Сюань Тянь Ци пришел, кто знает, о чем подумала Чэнь Юй, когда она упала на землю и опустилась на колени перед Фэн Юй Хэн, на её лице появилось немного слез: «Вторая сестра, это вина старшей сестры. Старшая сестра действовала неправильно в поместье и оскорбляла вторую сестру. Но вторая сестра не может испытывать такой ненависти по отношению к императорской наложнице Сянь! Не говоря уже о том, что между старшей сестрой и его Высочеством старшим принцем ничего нет, но даже, если бы и было, третьи стороны не должны участвовать в урегулировании споров. Любой гнев, который у тебя есть, ты можешь направить его на меня. Зачем вредить императорской наложнице?»

Фэн Юй Хэн чуть не начала смеяться. Это была медовая ловушка с поддельными доказательствами, и она даже связала все это с императорской наложницей Сянь. Хотя сегодня на этой красавице был надет платок, основа ее красоты все еще была хорошей. Она выглядела как плачущая красавица. Она могла привлечь к себе столько жалости, сколько хотела. Если у старшего принца действительно были какие-то чувства к Чэнь Юй, возможно, его сердце было бы разбито лишь от того, что он просто увидел, как она рыдает на коленях.

К сожалению, как не повезло!

Фэн Юй Хэн присела на корточки перед Фэн Чэнь Юй. Использовав свои широкие рукава, она прикрыла куклу. Чэнь Юй продолжала говорить: «Старшая сестра только просит младшую сестру выразить свой гнев на старшей сестре. Просто освободи императорскую наложницу Сянь от этого!» Чэнь Юй сказала это, но на самом деле она подползла вперед и попыталась выхватить куклу из рук Фэн Юй Хэн. К сожалению, ей это не удалось.

В это время Сюань Тянь Ци уже подошел к ним. Увидев, что одна сидит на корточках, а другая на коленях, он совершенно смутился: «Что вы двое делаете?»

Увидев Сюань Тянь Ци, Чэнь Юй сразу начала плакать еще более отчаянно, но ее глаза периодически смотрели на лицо Сюань Тянь Ци. Поведение в такой манере действительно было способно завоевать чье-то сердце.

«Ваше Высочество». Чэнь Юй схватила Сюань Тянь Ци за одежду: «Это Чэнь Юй во всем виновата. Ваше Высочество абсолютно не должны обвинять вторую сестру!»

«Что именно произошло?» На лице Сюань Тянь Ци появилось слабое раздражение, но он не сделал его слишком очевидным. Фэн Юй Хэн могла это заметить, но мозг Чэнь Юй был не способен замечать такие вещи. «Младшая сестра, что именно здесь произошло?»

Фэн Юй Хэн изобразила паническое выражение лица, в то время, как ее рука непрерывно и дико двигалась под ее большими рукавами, казалось, что она что-то скрывает.

«Старший брат, ничего. Действительно ничего. Старший брат собирается увидеть императорскую наложницу Сянь? Быстрее, идите.» Она говорила бессвязно, и чем больше она говорила, что ничего не случилось, тем больше людей чувствовало, что что-то произошло.

Сюань Тянь Ци заметил хитрый взгляд Фэн Юй Хэн. Увидев это, он был очень рад поиграть. Поэтому он еще раз сказал: «Что ты прячешь под рукавом? Покажи это этому принцу!»

Сюань Тянь Ци нахмурился, и его выражение сжалось: «Этот принц только что услышал, что старшая юная мисс семьи Фэн упомянула императорскую наложницу Сянь, та вещь, что ты прячешь, связана с императорской наложницей Сянь?»

«Ваше Высочество». Чэнь Юй снова начала всхлипывать: «Ваше Высочество абсолютно не должны обвинять вторую сестру. Чэнь Юй умоляет ваше Высочество.»

Прежде чем Сюань Тянь Ци смог заговорить, они услышали, как Фэн Юй Хэн произнесла чрезвычайно удивленным голосом: «Винить меня? Почему это кто-то должен винить меня? Может быть, старшая сестра запуталась от страха?»

Чэнь Юй повернулась, чтобы посмотреть на нее: «Младшая сестра, что ты говоришь? Как старшая сестра могла запутаться?»

«Но если ты не запуталась, то почему это кто-то должен обвинять меня?»

Чэнь Юй посмотрела на Фэн Юй Хэн, как будто она была безнадежна: «Вторая сестра, это не страшно, если кто-то совершил ошибку, если он исправит её. Старшая сестра определенно попросит Его Высочество о прощении от твоего имени.»

Фэн Юй Хэн покачала головой: «Это то, что я должна сказать старшей сестре. Если ты готова измениться, младшая сестра непременно попросит Его Высочество простить старшую сестру.»

Зубы Фэн Чэнь Юй сжались от гнева, поскольку она думала, что Фэн Юй Хэн действительно толстокожа. Она чувствовала, что та абсолютно устойчива к ее атакам.

«Поскольку младшая сестра говорит это, старшая сестра не сможет тебе помочь». Чэнь Юй слабо вздохнула: «Но старшая сестра должна сказать младшей сестре, я встал на колени, чтобы умолять тебя сегодня, чтобы ты не вымещала ненависть к старшей сестре на императорской наложнице Сянь , Императорская наложница доброжелательна и не должна подвергнуться подобному проклятию.»

«Проклятие?» Сюань Тянь Ци пришел в ярость, «Что за наглость!»

Чэнь Юй задрожала от страха. Сначала она держалась за руку Сюань Тянь Ци, но она подсознательно отпустила её.

В этот момент Синьэр, которая стояла на коленях вместе с ней, заговорила «Ваше высочество, если молодая мисс не скажет об этом, тогда эта слуга скажет! Эта слуга не может смотреть, как старшая молодая мисс испытывает такие обиды. Во всем виновата вторая молодая мисс, которая является благородной принцессой графства, но она все же сестра старшей молодой мисс. Старшая молодая мисс уже встала на колени, чтобы умолять ее, но она все равно не меняет свое решение. Эта слуга абсолютно должна сообщить об этом вашему Высочеству.»

«Говори». Сюань Тянь Ци заговорил с тяжелым выражением, его лицо наполнялось гневом.

Синьэр сказала: «Вторая молодая мисс наложила проклятие на императорскую наложницу Сянь. Она сказала много плохих вещей об имперской наложнице, и ее слова были настолько грязными, что эта слуга не смеет повторять их. Но потом, кукла из белой ткани выпала из её второго рукава. Эта кукла была утыкана иглами, и на ней были написаны инициалы наложницы Сянь!»

«Что?» Сюань Тянь Ци посмотрел на Фэн Юй Хэн: «То, что она говорит, правда?»

Фэн Юй Хэн показала беспомощное выражение лица: «Младшая сестра изначально хотела помочь старшей сестре скрыть это, и когда ваше Величество ушли, я бы уничтожила это. Но поскольку все сложилось именно так, я ничего больше не могу поделать.» Она сказала это, поднимая куклу с иглами: «Эта штука явно выпала с тела старшей сестры, но почему старшая сестра возложила на меня вину?»

Сюань Тянь Ци велел своему слуге взять эту вещь. Перевернув её, конечно, он увидел инициалы императорской наложницы Сянь.

«Младшая сестра не должна говорить такую ложь с неизменным выражением лица». Чэнь Юй все еще стояла на коленях, но она подошла к Сюань Тянь Ци. Она выглядела очень жалко.

«Вы обе придерживаетесь своих версий, но кто говорит правду, а кто лжет?» Спросил Сюань Тянь Ци, нахмурившись: «Это неважно. Этот принц обязательно сообщит об этом отцу-Императору. Отец-Император всегда относился к императорской наложнице с любовью. Я верю, что он определенно сможет разрешить это дело.»

Синьэр немного впала в панику. У нее было плохое предчувствие. Если этот вопрос будет передан Императору, возможно, что вторая молодая мисс перевернет сценарий. Таким образом, она быстро сказала: «Ваше высочество, в этом нет необходимости. Эта слуга слышала, что те, кто делают подобные куклы вуду, обычно кладут маленький клочок бумаги в её живот. На этом листке бумаги обычно пишут несколько слов, чтобы проклясть цель от своего имени. Ваше Высочество узнает, как только вскроет куклу.»

Сюань Тянь Ци задумался, а затем посмотрел на Фэн Юй Хэн. Увидев, что эта девушка смотрит на него с легкой улыбкой, он отложил в сторону свои заботы и кивнул: «Хорошо». Затем он приказал слуге: «Вскрой это».

Руки слуги были быстрыми, и он вскрыл куклу в несколько мгновений. «Мой лорд, внутри действительно есть кусочек бумаги».

Он взял клочок бумаги и прочитал: «Императорская наложница Сянь, Гу Ши, не должна умереть естественной смертью».

Услышав это, Фэн Чэнь Юй опустила голову, и ее лицо покрылось мрачным унынием. Один уголок ее губ поднялся, когда она начала злобно улыбаться. «Фэн Юй Хэн, ты очень быстро станешь мертвым человеком. Тот, кто посмел проклинать императорскую наложницу, это ты.»

Слуга продолжал читать: «Имя отправителя...» Скрытая улыбка Чэнь Юй стала еще шире, но сразу же, после этого она услышала, как слуга прочитал имя «Фэн Чэнь Юй»?

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 278**

Глава 278 – Он хочет убить тебя

Фэн Чэнь Юй была потрясена: «Что ты сказал?» Она почувствовала, что она либо стала глухой, либо слуга ослеп. В любом случае, там написаны не предыдущие три слова. «Ты прочитал это неправильно. Прочти еще раз!»

Слуга взглянул на нее, а затем протянул кусок бумаги Сюань Тянь Ци: «Здесь четко написано. Как этот слуга мог допустить ошибку.»

Сюань Тянь Ци держал в руке листок бумаги и, наконец, понял причину решительного взгляда Фэн Юй Хэн. Похоже, все уже разрешено. Фэн Чэнь Юй отчаянно боролась, но она не могла вырваться из лап принцессы Цзи Ань. Но он не понимал. Как ситуация, которую Фэн Чэнь Юй полностью контролировала, стала настолько запутанной?

Он пристально и с яростью посмотрел на Фэн Чэнь Юй, его лицо было наполнено бесконечным отвращением. Он сотрудничал с Сюань Тянь Мином и Фэн Юй Хэн, долгое время претендуя на любовь Фэн Чэнь Юй. Он отправлял множество хороших вещей в поместье Фэн. Но небеса знали, что он смотрел на эту прекрасную девушку свысока. Он никогда не думал о Фэн Чэнь Юй.

«Ты очень мерзкая женщина!» Он яростно стиснул зубы и пнул Фэн Чэнь Юй.

Но это было странно. Пинок должен был свалить стоящую на коленях Фэн Чэнь Юй, но Чэнь Юй подняла голову и издала пронзительный крик. Оба ее колена остались на месте и не сдвинулись ни на дюйм.

Сюань Тянь Ци тоже был удивлен. Фэн Чэнь Юйнь не только не двигалась, даже служанка рядом с ней, Синьэр, не могла пошевелить коленями. Эти двое оставались в странной позе. Грудь Чэнь Юй болела, но то, что поразило ее еще сильнее, было сомнение в ее сердце, и это сомнение уже превратилось в панику.

Она не могла понять. Как будто ее ноги были приклеены к земле, они не могли пошевелиться!

Мало того, что она не могла двигаться, Синьэр также не могла двигаться. Хозяйка и слуга посмотрели друг на друга, а затем сразу почувствовали мурашки по коже.

Сюань Тянь Ци посмотрел на куклу, утыканную иглами. В своем гневе он действительно хотел утопить эту шлюху посреди замерзшего озера! Но это невозможно. Он знал, что у Фэн Юй Хэн определенно есть план, чтобы разобраться с этой сестрой, но не сейчас. Прямо сейчас эту женщину можно ранить или покалечить, но ее нельзя убивать.

Он глубоко вздохнул, увидев, что Фэн Юй Хэн слегка кивнула ему, что позволило ему немного расслабиться. Это тоже хорошо. Используя этот шанс, он может легко порвать с этой женщиной. Независимо от того, какие дальнейшие инструкции он получит, он не хотел продолжать притворяться.

Таким образом, они услышали, как Сюань Тянь Ци сказал: «Фэн Чэнь Юй, ты использовала колдовство, чтобы наложить проклятие на мою императорскую наложницу-мать, и это заслуживает смертной казни. Но этот принц помилует тебя из уважения к принцессе графства. Ты пойдешь к воротам Дворца Янь Фу и будешь кланяться, ударившись о землю своей головой 30 раз!» После того, как он сказал это, он взглянул на Фэн Юй Хэн, а затем ушел в спешке.

Фэн Чэнь Юй была потрясена, она была в полном шоке. Она никогда бы не подумала, что ее план потерпит неудачу и провалится. Мало того, что её ловушка не сработала. Удариться головой о землю 30 раз? На её лбу уже травма. Разве её голова не превратится в месиво после того, как она закончит ее 30 поклонов?

«Фэн Юй Хэн!» Она яростно подняла голову и оглянулась: «Это все сделала ты, верно? Ты пытаешься навредить мне!»

Однако Фэн Юй Хэн покачала головой и сказала: «Это не так. Мне никогда не нравилось причинять вред другим, но я никогда не ослабляю свою бдительность. Кукла ручной работы старшей сестры превосходна. Эта кукла была хорошо сделана.»

«Заткни свой рот!» Огонь выстрелил из глаз Фэн Чэнь Юй, поскольку она ненавидела то, что она не могла сжечь Фэн Юй Хэна до смерти: «Ты, демоница! Какую магию ты использовала, чтобы изменить бумагу внутри?»

Кукла была сделала ею лично. Она, естественно, могла её узнать. Это то, что больше всего смутило Фэн Чэнь Юй. Кукла была явно той же, но как изменилось то, что было внутри? Бумага была зашита внутрь! Она лично видела, как слуга разорвал швы, поэтому определенно тут не могло быть никакой ошибки. Правильно! Это определенно должно быть потому, что эта девушка использовала какое-то колдовство!

«Фэн Юй Хэн! Ты никогда не должна была возвращаться в столицу. Ты должна была умереть в горах Северо-Запада! Что ты за Персидский демон!» Чем больше она говорила, тем больше она чувствовала, что Фэн Юй Хэн была демоном. Чем больше она чувствовала, что она была демоном, тем больше она начинала бояться. В конце концов, она схватилась за Синьэр и задрожала от страха, как будто она была сильно шокирована.

Хуан Цюань была немного обеспокоена поведением Чэнь Юй: «Молодая мисс, мы не можем позволить ей говорить такие глупости, как будто она сошла с ума. Если кто-то услышит это, это будет плохо для молодой мисс.»

Фэн Юй Хэн внезапно улыбнулась: «Даже ты говоришь, что теперь она сошла с ума. Кто поверит словам сумасшедшей?»

Хуан Цюань была поражена: «Молодая мисс хочет сказать... мы должны превратить ее в сумасшедшую?»

Фэн Юй Хэн, однако, покачала головой: «Не спеши. Будет не весело, если она сойдет с ума.»

Фэн Чэнь Юй слушала разговор хозяйки и слуги, и ее лицо бледнело от страха. Она хотела встать, но не могла. Ей казалось, что она стала ягненком, который вскоре должен быть убит, так как она даже не могла убежать.

Вскоре после этого две сильные бабушки пришли со стороны Дворца Янь Фу. Представ перед ними, они сначала поприветствовали Фэн Юй Хэн, затем сказали Фэн Чэнь Юй: «Наш Лорд приказал нам пригласить старшую юную мисс семьи Фэн, поклониться. так, чтобы ее голова ударилась о землю 30 раз у ворот Дворца Янь Фу. Старшая молодая мисс Фэн, сюда, пожалуйста!»

Увидев двух сильных бабушек, сердце Чэнь Юй рухнуло. Она знала о таком типе людей. Они отвечали за соблюдение наказаний, и у них было множество способов причинить боль человеку. Если кто-то попадет в их руки, даже если они не умрут, они будут замучены.

«Я дочь чиновника первого ранга. Вы не можете сделать этого со мной!» В ее беспомощном состоянии она могла лишь использовать имя Фэн Цзинь Юаня.

Но две бабушки явно подготовились заранее. С тяжелым выражением они громко сказали: «Не говоря уже о том, что вы всего лишь дочь наложницы, даже если бы вы были дочерью первой жены, его Высочество, старший принц, сказал, что вы совершили преступление, за которое вы не можете быть так легко помилованы. То, что вы будете кланяться, уже можно считать помилованием. Вас следовало утопить в середине замерзшего озера. Старшая молодая мисс Фэн, вы сами пойдете, или эти старые слуги должны помочь вам?»

Фэн Чэнь Юй хотела сказать, что она пойдет сама, но ее ноги приросли к земле. Она не могла их переместить.

Эти две бабушки увидели это и решили, что она определенно тянет время, поэтому они просто подошли к ней, чтобы забрать ее. Чэнь Юй подсознательно начала бороться, но она совершенно не могла сдвинуть свои ноги. Даже с помощью двух бабушек она не могла двигаться.

Фэн Юй Хэн рассмеялась, «Бабушки хорошо постарались. У моей старшей сестры очень упрямый характер. Поскольку она не хочет вставать, просто дайте ей продолжить стоять на коленях. Через четыре-шесть часов она, естественно, встанет сама.»

Две бабушки посмотрели друг на друга, а затем почтительно поклонились Фэн Юй Хэн и сказали: «Эти старые слуги благодарят принцессу графства за руководство».

Фэн Юй Хэн кивнула, а затем ушла с Хуан Цюань.

Только после того, как они отошли довольно далеко, две бабушки посмотрели на Чэнь Юй и Синьэр своими старыми лицами. Через некоторое время они разделились, одна стала спереди, другая сзади.

Чэнь Юй и Синьэр поняли, что ситуация не очень хорошая, и они подсознательно пытались бежать. К сожалению, они не могли бежать. Они только чувствовали, что люди позади них дают им пощечины. Пощечины были очень громкими, но они не были очень болезненными. Что было болезненным, это иглы, которые были зажаты между пальцами. Будучи пораженным иглами, Чэнь Юй и Синьэр обе вскоре упали на землю.

Хуан Цюань и Фэн Юй Хэн отошли довольно далеко, но они все еще слышали крики позади них. Хуан Цюань была счастлива, так как она с радостью сказала: «Хорошо, что о них позаботились дворцовыми методами. Пусть ощутят вкус того, что значит быть по-настоящему избитыми.» Но Хуан Цюань была также немного смущена сегодняшней игрой: «Молодая мисс, как вы подменили имя на том листе бумаги в кукле Фэн Чэнь Юй?»

Фэн Юй Хэн сказала: «Кто знает. Возможно, они слишком нервничали, когда готовили этот заговор и написали неправильно.»

Хуан Цюань ничего не могла поделать. «Молодая мисс, кто вам поверит? Если бы я сказала это, вы бы в это поверили?»

Фэн Юй Хэн очень бесстыдно сказала: «Просто попробуй и поверь мне».

«Тогда почему Фэн Чэнь Юй и Синьэр не смогли встать?» Хуан Цюань напрямую спросила Фэн Юй Хэн.

«Если я скажу, что они почувствовали, что на земле находиться действительно хорошо и они не хотят вставать, ты мне поверишь?»

«Да!» Хуан Цюань очень серьезно кивнула: «Молодая мисс, даже если сейчас вы скажете мне, что вы мужчина, я поверю».

«Очень хорошо». Она кивнула. Очень хорошо, что она была ее слугой. Она очень хорошо адаптировалась.

По правде говоря, если бы Фэн Чэнь Юй использовала эти две уловки против кого-то другого, кроме Фэн Юй Хэн, она легко могла добиться успеха. К сожалению, Фэн Юй Хэн не только работала вместе со старшим принцем, чтобы расставить ловушку для Чэнь Юй, но, что самое удивительное, у нее все еще было пространство, доступное ей в любое время и в любом месте.

Как только Чэнь Юй бросила куклу на землю, она встала на колени и использовала широкие рукава, чтобы спрятать ее. В то же время она уже бросила куклу в свое пространство и быстро изучила её. Заметив, что в её животе находится что-то подозрительное, она просто решила переписать записку в своем пространстве, и она написала там имя Чэнь Юй. Затем она быстро засунула её обратно и зашила.

Фэн Юй Хэн могла быть менее способной в других областях, но она была довольно быстрой, когда дело доходило до шитья. Через несколько минут она зашила её. Когда она вытащила ее, она показалась такой же, как и была.

Что касается причины, по которой Чэнь Юй оставалась на коленях на земле и не могла встать… Она просто разлила слой крепкого клея на земле, когда Чэнь Юй в первый раз встала с колен. Чэнь Юй и Синьэр даже не обратили внимание на свои колени, и были немедленно пойманы.

«По правде говоря, у Чэнь Юй был способ встать». Она вдруг начала хихикать и сказала Хуан Цюань: «Я скажу тебе. Я лишь нанесла слой крепкого клея на землю, но только ее штанины приклеились. Если бы она хотела встать, ей нужно было бы снять её штаны.»

Хуан Цюань также начала смеяться: «Снять штаны? Молодая мисс, если это действительно произойдет, Фэн Чэнь Юй действительно не захочет продолжать жить!»

Хозяйка и служанка смеялась, пока они шли к Залу Фэй Цуй. Когда они собирались войти в Зал, они увидели двух пухлых детей, которые выходили из Зала, и они оба подбежали к ним.

Фэн Юй Хэн была потрясена на мгновение, а затем немедленно протянула руку и поймала их. Она увидела, как двое маленьких детей подняли свои лица и улыбнулись ей.

«Фэн Цзы Жуй, Сюань Фэй Юй, как вы оба оказались вместе?» Фэн Юй Хэн почувствовала, что ее жизнь была слишком мрачной. Ее младший брат был очень спокойным, но почему лишь после короткого промежутка времени он, похоже, бы сбит с пути Сюань Фэй Юйем?

«Сестра». Фэн Цзы Жуй был очень недоволен и сказал: «Его Высочество Фэй Юй сказал, что ты подарила ему много вкусных вещей. Почему Цзы Жуй не ел таких?»

Фэн Юй Хэн сказала ему: «Потому что ты отправился в Сяо Чжоу, чтобы учиться».

«Но Цзы Жуй вернулся столько дней назад, но ты все еще ничем не угостила меня?»

Фэн Юй Хэн: «...Потому что ты не приходил и не просил меня ни о чем!» Она почувствовала, что она действительно очень бесстыдна.

«Ха-ха! Я же сказал, что божественная старшая сестра относится к Фэй Юйу лучше! Дядя Цзы Цзы Жуй, признай своё поражение!»

Фэн Юй Хэн была в шоке: «Дядя Цзы Жуй?»

«Ах!» Сюань Фэй Юй ахнул очень естественно: «Он твой младший брат, а ты будущая жена моего девятого дяди. Конечно, выходит, что он мой дядя.»

«Но я никогда не слышала, чтобы ты называл меня тетей раньше!»

«Ты божество. Как я могу называть тебя чем-то из человеческого мира.»

Отлично! Значит, для этого ребенка она уже стала божеством? Беспомощная, она потянула их в Зал Фэй Цуй.

Пока они шли, она почувствовала, что Сюань Фэй Юй намеренно потянул ее за рукав. Озадаченная, она опустила голову, чтобы посмотреть на него, и услышала, как Сюань Фэй Юй спокойно сказал: «Сегодня ты должна быть осторожна с моим третьим дядей. Когда я играл в прятки с дядей Цзы Жуйем, я слышал, как он за углом говорил, что хочет убить тебя.»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 279**

Глава 279 – Отец, Будет Хорошо, Если Ты Умрешь от Гнева

«Как маленький ребенок, ты не должен подслушивать все подряд». Она легко сжала руку Сюань Фэй Юйя. Хотя она поругала его, она знала, что этот ребенок беспокоится о ней.

«Третий дядя очень страшен». Сюань Фэй Юй опустил голову и тихо сказал: «Фэй Юй не любит его».

«Да». Она сказала правду: «Мне он тоже не нравится. Вот почему мы не будем с ним разговаривать.»

Но дела никогда не шли так, как планировалось. Сразу после того, как она сказала, что не будет разговаривать с Сюань Тянь Е, она подняла голову и увидела, что он стоит в холле Зала Фэй Цуй. Подобный Богу Врат, он стоял и выглядел еще более настороженно, чем люди, что следовали за ним.

Фэн Юй Хэн посмотрела на него, и неудивительно, что этот человек тоже посмотрел на нее.

Она толкнула двух детей вперед, и Сюань Тянь Е подошел с его обычным сердитым выражением. Даже Фэн Юй Хэн не могла не нахмуриться.

Увидев Сюань Тянь Е, Фэй Юй сначала был поражен, а затем рефлекторно встал перед Фэн Юй Хэн и протянул руку, чтобы защитить ее. В то же время он повысил свой ясный детский голос, чтобы закричать: «Даже если ты мой третий дядя, тебе не позволено наносить ущерб божественной старшей сестре!»

Сюань Тянь Е посмотрел на этого очаровательного ребенка, но в его глазах не было и следа любви. На самом деле не было даже крошечного намека на добрые чувства.

Фэн Юй Хэн увидела это и тут же потянулась, чтобы потащить ребенка назад. «Фэй Юй, перестань дурачиться. Твой третий дядя дразнит тебя.»

Хотя она и сказала это, даже Цзы Жуй, который был рядом с ней, мог сказать, что выражение Сюань Тянь Е было не дружелюбным. Он не мог не сделать шаг вперед и тоже не встать перед Фэн Юй Хэн.

Она почти рассмеялась. С каких это пор ее безопасность требовала защиты двух маленьких детей? Перед этим большим залом непрерывно проходили люди, из-за чего Сюань Тянь Е не осмелился бы что-либо сделать. Более того, даже если он примет меры, чего ей бояться?

Фэн Юй Хэн снова схватила за руки двух детей и пошла в Зал Фэй Цуй, но когда они прошли мимо Сюань Тянь Е, она сознательно замедлила ход, и услышала, как он сказал: «Это результат, которого ты добивалась?»

В ее голове возник вопрос. Похоже, это касается того результата, о котором сказал Сюань Тянь Мин, он сказал, что их дело прошло успешно, но она не знала, какой именно аспект был успешным. Но теперь, когда она увидела Сюань Тянь Е, она подумала, что был нанесен очень большой удар по нему.

«Принцесса графства Цзи Ань, поздравляю». Его голос был мрачным и наполнен гневом. Фэн Юй Хэн чувствовала враждебность, но она могла лишь посмотреть ему в лицо.

Она нежно изогнула уголки ее губ в красивую улыбку: «Ваше высочество, спасибо, что позволили мне победить!» После этого она увеличила свой темп и быстро вошла в Зал Фэй Цуй.

Но она не думала, что она увидит интересную сцену в тот самый момент, когда она войдет в Зал Фэй Цуй.

Поскольку банкет еще официально не начался, Император и Императрица еще не прибыли. Лишь несколько принцев уже прибыли. Независимо от того, были ли то чиновники или женщины, все они были расслаблены. Все искали своих знакомых, чтобы поболтать вместе.

Самым интересным было то, что старший принц Сюань Тянь Ци был исключительно популярен. Рядом с ним все время находились чиновники, которые разговаривали с ним. Фэн Юй Хэн заметила, что некоторые люди подошли к Сюань Тянь Ци и не уходили. Иногда они шептали что-то друг другу на ухо, и разговоры казались радостными.

Она обернулась и посмотрела на Сюань Тянь Е, который зашел вслед за ней. Он обратил свой взгляд на Сюань Тянь Ци, и его гнев стал еще более выраженным. Его кулаки сжались так туго, что его кости, казалось, были готовы сломаться.

Как она могла не понять, что происходит. Чиновники всегда оценивали ситуацию и спекулировали. Раньше ситуация была неясной, и у третьего принца была значительная сила. Естественно, им нужно было следовать за третьим принцем.

Теперь намерение Императора, казалось, уже стало ясным. Он даже упомянул о старшем принце Сюань Тянь Ци во время собрания, сказав, что его характер добрый и достойный, а также, что он очень ответственен.

Более того, у предыдущих династий была поговорка. Либо поддерживайте ребенка первой жены, либо поддерживайте старшего ребенка. Теперь, когда не было ребенка первой жены, Император отдал предпочтение старшему принцу. Это было логичное решение.

В такой ситуации некоторые из людей, которые не очень любили третьего принца, стали подлизываться к старшему принцу. Даже некоторые из людей, которые были частью основной поддержки третьего принца, начали уходить от него по какой-то причине. Когда эти люди стали появляться рядом со старшим принцем, Сюань Тянь Ци не понимал, что произошло.

Фэн Юй Хэн молча похвалила Сюань Тянь Мина за этот поистине впечатляющий акт. С дикими воинами с внешней стороны было нелегко справиться, поэтому он просто решил расширить своё влияние в совете. Вытащив из-под него коврик, он отрезал связи третьего принца и его финансовую поддержку. Учитывая это, независимо от того, сколько солдат у него было снаружи, маловероятно, что он сможет провернуть что-нибудь крупное за короткий промежуток времени.

Она подвела двух детей к Сян Жун и села. Сян Жун знала, что она уходила навестить императорскую наложницу Юнь, поэтому она не стала задавать много вопросов, и лишь сказала: «Старшая сестра отправилась во Дворец Янь Фу, а четвертая сестра отправилась во Дворец Цин Ань».

Фэн Юй Хэн знала о том, что произошло рядом с Дворцом Янь Фу, а что касается Дворца Цин Ань, должно быть, там живет императорская наложница-мать пятого принца.

Хуан Цюань наклонилась и прошептала ей на ухо, чтобы объяснить: «Мать пятого принца - наложница Ань. Сперва она была фавориткой, но после того случая Император больше никогда не посещал её дворец.»

Фэн Юй Хэн рассмеялась. Она действительно не знала, что Фэн Дай такая идиотка. На эту наложницу Император даже не хочет смотреть, но она радостно отправилась дарить ей подарки. Она действительно не знала, следует ли считать ее ребенком, или дурой.

Сян Жун играла с двумя детьми некоторое время. Сюань Фэй Юй был очень активным и хорошо знал дворец. Через некоторое время он уже не мог сидеть спокойно. Потащив Цзы Жуйя, он хотел поиграть в другом месте. Цзы Жуй посмотрел на Фэн Юй Хэн и, увидев, что его сестра кивнула, он с радостью последовал за ним.

Когда двое детей ушли, на лице Сян Жун появилась мрачность, которую она не могла скрыть, поскольку ее взгляд периодически притягивался в определенном направлении. Фэн Юй Хэн последовала за ее взглядом и увидела, что седьмой принц Сюань Тянь Хуа прибыл в Зал Фэй Цуй, прежде чем она это сделала. Хотя он все еще казался спокойным, как весенний бриз, всякий раз, когда он опускал свой кубок с вином, она могла видеть бороздку на его лбу, и то, что его гармоничная улыбка исчезла.

По правде говоря, Фэн Юй Хэн также интересовалась тем, что заставило Сюань Тянь Хуа стать таким, но, поскольку он не говорил об этом, она не настаивала на том, чтобы он отвечал. Сюань Тянь Мин еще не пришел, поэтому она могла только сохранить это сомнение в своем сердце.

Она не хотела слишком много думать об этом, поэтому она взяла со стола фрукт и начала есть его. Голоса мадам и молодых мисс, громко беседующих рядом с ней, дошли до ее ушей, когда она услышала, как молодая мисс немного грубо сказала: «Я слышала, что специальный представитель из Цянь Чжоу приедет, чтобы подарить подарок. В прошлом году это был принц. Интересно, кого отправят в этом году.»

Другая девушка рядом с ней засмеялась: «Почему тебя это так волнует? Может быть, ты надеешься найти хорошего мужа из Цянь Чжоу?»

«Не говори глупости!» Девушка с грубым голосом поругала её: «Тот, кто может прибыть в наш Да Шун, определенно член императорской семьи. Даже если бы мы захотели жениться на ком-то оттуда, это было бы укреплением отношений. Как нас могут отправить укреплять отношения? Это должен был быть кто-то из императорской семьи.»

Кто-то еще влез в их разговор: «Помимо имперской дочери Тянь Гэ, какая еще дочь есть в императорской семье? Я думаю, что императорская дочь Тянь Гэ дорастет до брачного возраста после нового года, верно? Но я не слышала, чтобы эту лошадку готовили к браку. Может ли быть, чтобы ее действительно хотели выдать замуж, чтобы укрепить отношения?»

«Это очень вероятно. В конце концов, у Императора на данный момент больше нет никаких дочерей. Если он найдет подходящего человека, возможно, императорской дочери Тянь Гэ будет присвоен титул принцессы, и она будет отправлена на свадьбу.»

Сердце Фэн Юй Хэн было слегка тронуто тем, что она услышала. Устраивать браки, чтобы укрепить отношения, в древней эпохе это было действительно распространенное явление. Чтобы установить хорошие отношения между двумя странами, имперские семьи из двух стран старались породниться. Это был необходимый дипломатический инструмент. Судьба Сюань Гэ быть выданной замуж таким образом?

«Вторая сестра». Сян Жун потянула ее за рукав: «О чем ты думаешь?»

Фэн Юй Хэн покачала головой: «Ни о чем. Я просто слушаю новости, чтобы скоротать время. Этот банкет не начинается немного дольше, так что тут немного скучно.»

Сян Жун открыла рот и хотела что-то сказать, но когда слова дошли до ее рта, она не смогла их произнести. Как Фэн Юй Хэн могла не знать, что она определенно хотела спросить о Сюань Тянь Хуа, но она не взяла на себя инициативу, чтобы поднять этот вопрос.

Ранее она попросила Сюань Тянь Хуа позаботиться о Сян Жун, поэтому было неизбежно, что это оказало глубокое впечатление на эту девушку. Она изначально не очень сильно возражала против этого, и у нее даже было намерение позволить этому вопросу развиваться. Но почему-то она вдруг потеряла интерес к этому вопросу. В усадьбе Сян Жун сознательно или неосознанно упомянула о седьмом принце несколько раз, но она не ответила ей.

По этой причине, она сама не могла найти объяснение, но она передумала задавать вопрос, полагаясь на свою интуицию, которая всегда была точной.

«Отец здесь». Сян Жун не задала вопрос, который она хотела спросить, но произнесла это.

Фэн Юй Хэн подняла голову и оглянулась. Разумеется, она увидела, что Фэн Цзинь Юань идет к ним. Сян Жун нарочно отсела подальше, поскольку она знала, что отец определенно пришел не к ней. Отец хочет поговорить со второй сестрой, поэтому будет лучше, если она не будет мешать ему.

Через мгновение Фэн Цзинь Юань появился перед ними. Фэн Юй Хэн улыбнулась ему, но не поднялась, чтобы приветствовать его, вместо этого она указала на пустой стул рядом с ней и сказала с улыбкой: «Отец, пожалуйста, садитесь».

Фэн Цзинь Юань сел с холодным выражением лица. В нем горел яростный гнев, но он все же решительно подавил его, чтобы не взорваться. Это было лишь потому, что они были во дворце. Если бы это была усадьба Фэн, Фэн Цзинь Юань гарантировал, что он обязательно взорвался бы и начал ругаться, указывая на нос этой дочери.

Он никогда раньше не видел такого ребенка. Отец строил свою стратегию, ходя по тонкому льду в совете, но она стояла позади него и рушила всю его работу, и она была очень точной и тщательной в этом деле. Даже если он убьет эту дочь, это нельзя будет считать преувеличением!

В этот момент Фэн Цзинь Юань начал понимать, почему Фэн Чэнь Юй и семья Чэнь снова и снова пытались убить Фэн Юй Хэн. По правде говоря, на то были основания. Он просто ненавидел то, что семья Чэнь слишком глупа. Они много раз пробовали, но это дело не увенчалось успехом, эта девушка продолжала жить и наносить ему вред. Как сердце этой дочери могло быть таким порочным?

Он смущенно посмотрел на Фэн Юй Хэн, попытавшись выяснить, что произошло, из взгляда Фэн Юй Хэн. К сожалению, взгляд Фэн Юй Хэн был похож на глубокое озеро. Хотя они были ясными, ее глаза были похожи на лед. С первого взгляда в них ничего не было видно. Он не только не смог ничего прочитать в её глазах, но он также начал дрожать от холода.

Фэн Юй Хэн рассмеялась, наблюдая за этим отцом, он достоин быть премьер-министром. Редко можно было видеть, чтобы он страдал от подобной огромной неудачи. Это было действительно забавно!

«Это то, что ты хотела увидеть, верно!» Фэн Цзинь Юань, наконец, заговорил. Он повернул голову и уставился на толпу чиновников, окружавших старшего принца Сюань Тянь Ци. Яростно сжав зубы, он вздрогнул. «Борьба за поддержку старшего принца и создание иллюзии того, что он станет будущим коронованным принцем, чтобы заставить всех искать его поддержку. Это та сцена, которую ты хотела видеть?»

Фэн Юй Хэн покачала головой и скривила уголки губ в улыбке: «О чем говорит отец? Я всего лишь девочка. Откуда у меня может взяться такая способность?»

«Прекрати притворяться невинной!» Фэн Цзинь Юань сжал обе руки в кулаки. Он беспокоился, что он потеряет контроль и ударит эту дочь. Он и третий принц долгое время работали вместе, но теперь все это напрасно. У него было множество влиятельных министров и важных генералов, и даже люди, которые хотели, используя активы своей семьи, увеличить влияние третьего принца. Как он мог это принять? «Фэн Юй Хэн, ты все еще моя дочь семьи Фэн? Какая тебе польза от этого?»

Фэн Юй Хэн посмотрела на этого отца. Который был готов сойти с ума, и не могла не улыбнуться еще шире. Со стороны эта улыбка казалась красивой, так что люди предполагали, что этот отец и дочь говорят о чем-то радостном.

К сожалению, когда Фэн Юй Хэн заговорила, она сказала: «Отец, будет лучше, если я скажу тебе правду. Это не то, что я хотела видеть. Это то, чего хотел его Величество.»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 280**

Глава 280 – Даже Сюань Тянь Хуа Может Рассердиться

Услышав ее слова о том, что его Величество хотел это увидеть, было равнозначно объявлению решения Императора Фэн Цзинь Юаню.

Фэн Цзинь Юань сощурился и посмотрел на Фэн Юй Хэн, надеясь узнать хоть каплю правды из ее взгляда. К сожалению, это не увенчалось успехом.

«Политические партии совета формировались в течение длительного времени. Считаешь ли ты, что ты можешь сменить фракции, лишь выкинув парочку трюков?» Он сердито ругал Фэн Юй Хэн: «Ты действительно недооцениваешь совет.»

Фэн Юй Хэн рассмеялась: «Если это так, то почему отец сердит и пришел поговорить со мной о таких вещах? Вы можете просто расслабиться и ждать, когда фракции вернутся к нормальной жизни.»

«Ты» Центр того, что сказал Фэн Цзинь Юань, был поражен, и он не мог ничего сказать.

Он придерживался нейтралитета в течение многих лет. Когда он, наконец, решил присоединиться к фракции третьего принца, они ожидали большого количества противников. Были бы те, кто действовал открыто, и другие, которые действовали скрытно, но независимо от того, сколько они планировали, в их планы не входила Фэн Юй Хэн. Фэн Цзинь Юань перевел свой взгляд на Сюань Тянь Е, и тот оглянулся на него. Его пара сердитых глаз была подобна паре злобных драконов, готовых выдохнуть огонь в любое время и в любом месте, если они откроют свои рты, они смогут сжечь его до пепла.

Он внезапно встал и умчался.

Фэн Юй Хэн взяла фрукт в руку, и показала его Сюань Тянь Е. Изогнув губы в злую улыбку, она подняла тарелку с фруктами и протянула ее служанке рядом с ней: «Принеси эту тарелку с фруктами моему отцу. Я видела, как он смотрел на них, они должны ему понравиться.

Дворцовая служанка не знала связанной с этим истории, и она согласилась с улыбкой. Взяв тарелку, она отправилась искать Фэн Цзинь Юаня.

Фэн Цзинь Юань не думал, что дворцовая служанка принесет ему фрукты. Сначала он застыл, прежде чем услышал, как дворцовая служанка произнесла несколько слов. Затем он посмотрел на Фэн Юй Хэн и увидел, что дочь игриво улыбается ему. Таким образом, она выглядела как молодая девушка, играющая со своим отцом, что было очень мило.

Фэн Цзинь Юань на мгновение потерялся. Будто он видел Фэн Юй Хэн, когда она была маленькой. В то время эта дочь была в состоянии показать такое невинное выражение, после чего она тайно убегала от своей няньки и служанок, после чего прибегала, чтобы нырнуть к нему на талию. Но, в то время его позиция в совете была нестабильной. Он был настолько занят, что даже не знал, где находится Север. Хотя он очень любил эту дочь, у него никогда не было никаких намерений сильно сближаться с ней.

После этого, чем старше была эта дочь, тем холоднее она становилась, и постепенно она сильно отдалилась от него.

Еще дальше она стала после того как произошел инцидент с семьей Яо, и эта дочь уехала и вернулась в столицу. Теперь она выглядела так.

Увидев, что Фэн Юй Хэн отправила кого-то, чтобы принести ему фрукты, разум Фэн Цзинь Юаня пришел в беспорядок. Выражение его лица стало гораздо мягче, когда он снова посмотрел на неё.

Этот обмен между отцом и дочерью был отчетливо замечен третьим принцем Сюань Тянь Е. Через некоторое время гнев в его глазах стал еще более очевидным.

Фэн Юй Хэн погладила Сян Жуна по руке и сказала ей: «В зале слишком душно. Я хочу немного подышать свежим воздухом. Когда Цзы Жуй вернется, присмотри за ним. Не позволяй ему бегать вокруг.»

Сян Жун кивнула: «Вторая сестра, будь осторожна и побыстрее возвращайся».

«Конечно». Фэн Юй Хэн встала и сказала Хуан Цюань: «Оставайся здесь. Я пойду одна.»

Хуан Цюань была немного обеспокоена: «Молодая мисс, императорский дворец отличается от Дворца Юань. Бань Цзоу не может войти сюда.»

Она все еще помнила праздничный банкет для Сюань Фэй Юй, который проходил во Дворце Юань. Фэн Юй Хэн в тот раз также отправилась на прогулку во двор снаружи и беседовала с третьим принцем. В тот раз она не беспокоилась, так как знала, что Бань Цзоу прячется где-то рядом. Сегодня, однако, все по другому. Бань Цзоу не смог войти в императорский дворец. Если что-то случится с Фэн Юй Хэн, даже десять тысяч смертей будет не достаточно для её наказания!

«Все в порядке. Я не буду уходить далеко. Я просто постою у входа недолго. Учитывая, сколько людей проходит мимо, кто может со мной что-нибудь сделать?»

«Тогда... молодая мисс абсолютно не должна заблудиться».

Фэн Юй Хэн наконец покинула Зал Фэй Цуй после повторного предупреждения Хуан Цюань. Казалось, бездумно, она начала прогуливаться по площадке возле зала.

Разговор между ней и Фэн Цзинь Юанем должен был стать провокацией. Теперь, когда она вышла на открытый воздух, она верила, что другой человек очень быстро появится.

Как она и ожидала, вскоре после того, как она вышла, третий принц Сюань Тянь Е также покинул зал. Она остановилась, и Сюань Тянь Е очень быстро подошел к ней.

«Третий брат очень быстр».

«Младшая сестра умна».

«Третий брат ошибается в своей похвале».

«Говори! Что именно ты собираешься делать?»

Фэн Юй Хэн улыбнулась. Всегда спокойный третий принц, наконец, больше не может продолжать терпеть?

«Я не понимаю, что имеет в виду третий брат». Она посмотрела прямо на него, естественно и спокойно. У нее не было никаких следов застенчивости, ожидаемой от девушки. Зрачки ее глаз были ясны и прозрачны. Никто не мог представить себе, какие ненормальные мысли скрывались за этими глазами.

Но Суан Тянь Е понял. Дочь семьи Фэн была очень мудра.

«Фэн Юй Хэн». Он осторожно понизил голос и выжал её имя сквозь зубы и губы: «На кого ты работаешь?»

Фэн Юй Хэн была озадачена: «На кого я работаю? Я делаю это не ради кого-то.»

«Прекрати шутить со мной!»

«Хе-хе». Она рассмеялась: «Третий брат, ты уже и так выглядел очень внушительно. Теперь, когда ты рассердился, ты выглядишь еще страшнее!» Хотя она сказала, что он выглядит страшно, у нее все еще была улыбка на лице: «Я просто девочка. Что третий брат собирается делать?»

Сюань Тянь Е чувствовал, что он больше не может сдерживать гнев. Если он не выпустит его как можно скорее, он пострадает от внутренних травм! Этот поступок Фэн Юй Хэн и Сюань Тянь Мина заставил его беспомощно отозвать войска, которые он отправил на северную границу. Он также отослал большую часть поддержки, которая у него была в совете, среди которых были ученые, которым он помогал развиваться на протяжении многих лет. Самое главное, был человек по имени Kэ Ань, и этот человек предоставил ему большую армию, которую он обеспечивал снаружи таким количеством пищи, что ему пришлось проявлять некоторую любезность; однако, с внезапным подъемом старшего принца, Kэ Ань внезапно исчез.

Он посмотрел на Фэн Юй Хэн и почувствовал, что ее глаза очень раздражают его. Он действительно хотел протянуть руку и проколоть их, но когда он поднял руку, он передумал и пошел вперед, чтобы схватить ее за шею!

Перед тем, как Сюань Тянь Е поднял руку, Фэн Юй Хэн заметила это. Она могла уклониться от нее, но она предпочла не двигаться и позволить Сюань Тянь Е схватить её.

Она почти не могла дышать, но у нее все еще была улыбка на лице, и ее взгляд остался прежним. Она даже сказала: «Третий брат ведет себя чрезмерно. Быстрее отпусти меня.» Но он сжимал её горло все сильнее и сильнее, пока ее лицо не стало полностью красным. Как только она собиралась нанести ответный удар, из-за спины послышался стук шагов. Фэн Юй Хэн, которая собиралась нанести ответный удар, медленно опустила свою быстро поднятую руку.

Колонны позади нее становились все более и более размытыми, в итоге, закружившись у неё перед глазами. Она увидела пару рук в белых нефритовых кольцах, которые внезапно схватили Сюань Тянь Е за запястье. Так сильно схватили, что эта сила была не в тем, что Сюань Тянь Е мог выдержать, и он подсознательно отпустил ее шею.

«Третий брат! Запугиваешь девушку, что ты за мужчина?»

Фэн Юй Хэн узнала этот голос. Это был седьмой принц Сюань Тянь Хуа.

Она слегка нахмурила брови и немного смутилась.

Только что она подумала, что шаги принадлежали кому-то, кто проходил мимо, или Хуан Цюань, которая вышла, чтобы найти ее. Причина, по которой она не защищалась, заключалась в том, что она хотела, чтобы посторонний увидел, как третий принц потерял контроль над собой. Только после того, как шаги ускорились, она поняла, что что-то не так. Человек, который пришел, явно был экспертом, и его навыки боевых искусств были выше, чем у Сюань Тянь Е. Не только это, он не боялся вступить в прямой конфликт с Сюань Тянь Е.

Когда она подумала об этом, она поняла, что шаги не могли принадлежать Сюань Тянь Мину, ноги которого еще не полностью исцелились, так что это мог быть только Сюань Тянь Хуа.

«Ты цела?» Сюань Тянь Хуа повернулся, чтобы спросить ее, в то время, как его тон вернулся к обычному спокойствию. Он полностью отличался от того, который он использовал, говоря с Сюань Тянь Е.

Фэн Юй Хэн кивнула и дважды прочистила горло, потом сказала: «Я в порядке».

Только тогда Сюань Тянь Хуа посмотрел на третьего принца, запястье которого он все еще сжимал. Третий принц несколько раз пытался освободить своё запястье, но он не смог добиться успеха и сердито крикнул: «Седьмой брат!»

Сюань Тянь Хуа внезапно оттолкнул его, и мгновенно отбросил третьего принца на достаточное расстояние: «Издеваешься над девушкой, третий брат действительно отличный мастер!»

«Хорошо! Ты прав!» Сюань Тянь Е был унижен, и все его лицо было ярко-красным. Больше не было никакой пользы оставаться здесь, поэтому он взмахнул рукавом, взглянул на них, а затем вернулся в Зал Фэй Цуй широкими шагами.

Шея Фэн Юй Хэн действительно немного болела от удушения. Она потянулась, чтобы помассировать её и беспомощно пробормотала: «Его руки действительно сильны. Разве их не достаточно, чтобы убить человека и заставить его замолчать?»

Она никогда не думала, что Сюань Тянь Хуа отругает её и скажет ей: «Ты знала, что он хочет убить тебя, чтобы заставить тебя замолчать, но ты все равно решила спровоцировать его? Я отвернулся на мгновение, и ты выбежала наружу. Ты даже не взяла с собой служанку. Фэн Юй Хэн, ты действительно знаешь, насколько это опасно?»

Фэн Юй Хэн была потрясена, и она безучастно смотрела на Сюань Тянь Хуа, который был в ярости. Это был первый раз, когда она увидела, что этот обычно спокойный человек сердится, и он рассердился на нее. Это... «большая редкость!»

«Что ты сказала?» Видя, что Фэн Юй Хэн случайно произнесла что-то бессвязное, Сюань Тянь Хуа был беспомощен. «Я спрашиваю тебя, знаешь ли ты, насколько опасна была предыдущая ситуация?» Как только он сказал это, он вернулся к своему обычному виду, спокойному и утонченному, как у божества. Но беспокойство в его глазах уже не могло быть скрыто, поскольку оно постепенно превращалось в узел на его сердце.

«Седьмой брат». Ее отношение, наконец, стало серьезным, но она была похожа на ребенка, который сделал что-то не так. С опущенной головой, перебирая пальцами, она сказала. «Я знаю, что была неправа».

«Ты...» Он никогда не думал, что она сразу же признает свою ошибку. Сюань Тянь Хуа был на мгновение потрясен, но сразу же вздохнул. «Мин`эр еще не пришел, поэтому я должен... присмотреть за тобой за него».

«Что случилось с седьмым братом?» Она была действительно неспособна больше терпеть и спросила это: «Я видела, что ты, похоже, огорчен чем-то, когда видела тебя во Дворце Зимней Луны. Можешь сказать мне?»

Сюань Тянь Хуа покачал головой: «Ты слишком много думаешь об этом. Седьмой брат в порядке.» Он поднял руку и мягко похлопал ее по плечу: «Помни, ты девушка. Некоторые вещи, которые должны выполняться мужчинами, следует оставить на мужчин. В твоем нынешнем возрасте ты должна радостно наслаждаться жизнью. Но седьмой брат хочет видеть, как ты улыбаешься, потому что ты получила набор прекрасной одежды, а не потому, что ты являешься частью бесконечной битвы. В любом случае... ты и Мин`эр должны жить счастливо.» Он поднял голову и осмотрелся. Поскольку начало банкета приближалось, все больше и больше людей начали проходить мимо. «Сейчас здесь будет больше людей. Если ты хочешь еще немного подышать свежим воздухом здесь, это не страшно. Седьмой брат пойдет обратно.» После этого он повернулся и ушел, не оглядываясь назад.

Фэн Юй Хэн была почти полностью шокирована. Слова Суан Тянь Хуа звучали двусмысленно. Определенно существовал второй смысл. Почему эти слова звучали как признание? Или ей показалось?

Чем больше она думала, тем больше она чувствовала, что что-то не так. Посмотрев на фигуру, которая отошла уже далеко, Фэн Юй Хэн внезапно захотела догнать его, но она вдруг услышала голос позади «Юй Хэн!».

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 281**

Глава 281 – Ты Издеваешься Надо Мной с Самого Детства

Она обернулась и увидела Сюань Тянь Мина, сидящего в инвалидном кресле, которое толкал Бай Цзе. Золотая маска на его лице и золотой мешочек на его бедрах прекрасно освещались солнечным светом.

Но она не была в настроении оценить это. Увидев Сюань Тянь Мина, она быстро подошла и с тревогой сказала: «Сюань Тянь Мин, с седьмым братом что-то не так».

Однако Сюань Тянь Минь проигнорировала то, что она сказала, когда он пристально посмотрел на её шею. Его брови сошлись вместе: «Кто тебя душил?»

Фэн Юй Хэн замерла и подсознательно подняла руку, чтобы потрогать свою шею, и спросила его: «Это заметно?»

Сюань Тянь Мин не говорил, но она ясно могла ощутить, как беспокойство распространяется по его телу.

Бай Цзе ответил за него: «На вашей шее заметный отпечаток пяти пальцев».

«Третий брат». Сюань Тянь Мин чуть не рассмеялся и протянул руку молодой девушке перед ним: «Иди сюда».

Она вложила свою ладонь в его ладонь: «Все в порядке. Я просто не сопротивлялась. Если бы я хотела сопротивляться, он не смог бы причинить мне боль.»

Конечно, Сюань Тянь Мин знал, что если Фэн Юй Хэн захочет уклониться, не было человека, который смог бы причинить ей боль, но независимо от ее намерений теперь она была ранена. С детства Сюань Тянь Мин никогда не чувствовал себя так досадно. Его женщину ранили? Даже если бы это был Царь Небесный, он должен был сорвать шкуру с этого Царя Небес.

«Тогда...» Атмосфера стала еще более мрачной: «Седьмой брат уже отомстил за меня. Я только что узнала, что Сюань Тянь Е не может победить седьмого брата! Седьмой брат очень силен.» Она намеренно сменила тему, но она действительно хотела узнать, что именно произошло с Сюань Тянь Хуа: «Можешь ли ты рассказать мне, что именно происходит с седьмым братом? Что-то не так. Я уверена в этом.»

На этот раз она получила ответ от Сюань Тянь Мина: «Каждый год четыре страны отправляют особых посланников в Да Шун. В этом году Цзун Суй с Востока и Цянь Чжоу с севера выбрали новый год, чтобы оказать дань уважения.» Он сказал это, в то время как Бай Цзе толкнул его по направлению в Зал Фэй Цуй. «Из Цянь Чжоу прислали старшую принцессу и ее дочь, а из Цзун Суйя прислали принца, но он привез с собой портрет своей младшей сестры.»

Фэн Юй Хэн нахмурилась, как будто что-то пришло ей в голову: «Самым безопасным дипломатическим решением является политический брак. Может ли быть, что принцесса Цзун Суйя приехала, чтобы заключить политический брак?»

Сюань Тянь Мин кивнул: «Действительно, это так. Этот принц получил личное письмо от императора Цзун Суй. Мало того, что она приехала ради политического брака, принцесса назвала имя седьмого брата.»

Как и ожидалось, произошло что-то вроде этого.

В это время они вошли в зал, и дворцовая служанка быстро подошла и поклонилась им, сказав: «Ваше высочество, принцесса графства, пожалуйста, садитесь побыстрее. Его Высочество и ее Высочество скоро прибудут.»

Сюань Тянь Мин крепко сжал руку Фэн Юй Хэн на мгновение, а затем отпустил: «Иди».

Она кивнула и вернулась на свое место. Как только она села, Император привел Императрицу и его императорских наложниц в зал. Принцы и все остальные встали, а затем опустились на колени, громко произнеся в унисон: «Да здравствует его Высочество Император. Да здравствует её Высочество Императрица.»

Затем они услышали, как Император громко сказал: «Все, пожалуйста, успокойтесь».

Таким образом, люди внизу встали.

Поскольку это был новый год, было неизбежно услышать несколько шуток. После того, как Император приказал всем сесть, он начал свою новогоднюю речь. Он был утомителен и говорил о многих вещах, но все это можно было бы свести к тому, что он желал всем здоровья и удачи в наступающем году.

Фэн Юй Хэн не была в настроении слушать такие вещи, поскольку она продолжала думать о том, что Сюань Тянь Минь упомянул касательно политического брака с принцессой из Цзун Суй. Цзун Суй была небольшой страной, которая должна была платить Да Шунь дань. Даже если они хотят политического брака, решение о кандидатах должен принимать Да Шунь. Кто им позволил называть тех, кого они хотят?

Но, учитывая сегодняшнее выражение Сюань Тянь Хуа, было ясно, что этот политический брак был предрешен. В этом не было смысла!

На вершине сцены длинная речь Императора только что закончилась, и заговорила Императрица. Фэн Юй Хэн показалось, что она находится на церемонии награждения военных. Здесь было очень скучно.

Но она не знала, отражается ли эта скука на её лице. Пока Императрица говорила, она внезапно услышала резкий звук. Без предупреждения, стол разделился на двое посередине, фрукты посыпались на землю, и чай разлился, окатив третьего принца Сюань Тянь Е.

Люди оглянулись в шоке и увидели, что Сюань Тянь Е вдруг встал и сердито посмотрел на девятого принца Сюань Тянь Мина. Он громко сказал: «Что ты делаешь?»

Только тогда все поняли, что девятый принц, Сюань Тянь Мин, держал в руке свой хлыст. Потянув его назад, он сказал: «Стол действительно не прочен. Он сломался лишь от одного удара. Интересно, шея третьего брата крепче, чем этот стол?»

Как только это было сказано, как Сюань Тянь Е мог не понять, из-за чего это произошло. Но даже если он понял, у него не было чести, чтобы сказать это; более того, что только что произошло? Императрица сейчас говорила, но этот девятый брат посмел быть таким дерзким?

Он был потрясен и хотел, чтобы Император и Императрица что-то сказали, но прежде чем он успел что-либо сказать, он услышал, как Императрица холодно сказала: «Е`эр, ты действительно, становишься все менее и менее разумным!»

А?

Как только это было сказано, не только Сюань Тянь Е был потрясен, но и все присутствующие.

Тот, кто не был разумным... должен был быть его Высочество девятый принц, не так ли?

Но у Императрицы было своё мнение: «Если стол сломался, можно просто принести новый. Все по-прежнему должны продолжать сидеть. Что ты делаешь, почему ты встал так внезапно?»

Сюань Тянь Е посмотрел на Императрицу с широко раскрытыми глазами. Что он мог сказать в такой ситуации?

Императрица продолжила: «Е`эр!» Ее голос внезапно повысился: «Глядя на меня таким образом, что ты пытаешься сделать? Ты пытаешься восстать?»

Сюань Тянь Е опустился на колени «Сын не смеет!» Императрица могла сказать что угодно, но она ясно произнесла, что он мятежник. Он хотел спросить у Императрицы, что она делает. К сожалению, он не посмел.

Все знали, что нынешний Император и Императрица очень хорошо сотрудничали! Императрица лучше всего понимала, что на уме у Императора. Взгляда Императора было достаточно, чтобы даже не расспрашивая подробно, она знала, как продолжить игру.

Теперь, когда они увидели, что Императрица выражает такое отношение, это означало, что это было также и отношение Императора. Если Император четко определил свою позицию, кто еще мог осмелиться что-либо сказать?

Что еще более важно, недавняя ситуация в совете очень четко показала, что третий принц в конечном итоге не сможет получить благосклонность Императора. Даже два года до этого он много раз занимал важные Императорские должности, но он не получал много наград. Все более часто любимый ребенок, старший принц, снова и снова был признан Императором. Это также привело к потере власти третьего принца, поскольку он уже стал брошенным ребенком.

Сюань Тянь Е не знал, что после того, как этот кнут ударил, люди из его фракции, которые наблюдали за ситуацией, уже начали уходить. Даже Фэн Цзинь Юань начал подумывать о том, чтобы прекратить его поддерживать.

Он опустился на колени на земле, его лицо стало горячим, и он почувствовал, что это массовое унижение, от которого у него нет сил отбиваться. С детства и до самого этого момента небеса знали, как сильно он страдал от издевательств Сюань Тянь Мина, но все было так же, как и сейчас. Все закрывали на это глаза и беспокоились о Сюань Тянь Мине, полностью игнорируя его чувства. Сегодня произошло то же самое, в первый день нового года Сюань Тянь Мин растоптал все его достоинство перед чиновниками и членами их семей.

«Сын признает свои ошибки. Хочет ли мать-Императрица наказать меня?» Он глубоко поклонился. Вкус горечи появился в его горле, но он с трудом вытерпел это.

На вершине сцены императрица кивнула: «Это хорошо, если ты признаешь свои ошибки. Я особенно ожидаю твоего успеха. Ты должен хорошо побороться за руку Сюй Дэ!»

Услышав ее упоминание о Сюй Дэ, сердце Сюань Тянь Е сжалось. Его руки, спрятанные в рукавах, сжались в кулаки. «Сын прислушается к совету императрицы матери».

«Ты можешь встать!» Наконец, этот вопрос был разрешен Императрицей, и Император заговорил. «Сегодня новый год. Мин`эру просто необходимо приспособиться к атмосфере, но почему вам так скучно?»

Все начали закатывать глаза. Этот Император и Императрица воистину были супругами. Неудивительно, что девятый принц был похож на них. Он был копией Императора.

Сюань Тянь Е встал. Опустив руки, он не посмел сказать что-либо еще. Дворцовые слуги в стороне уже убрали беспорядок и принесли новый стол. Затем Императрица добавила: «Почему ты все еще стоишь? Садись!»

Только тогда он осмелился сесть. В это время Сюань Тянь Е действительно хотел обернуться и посмотреть, какое выражение было у Сюань Тянь Мина. Если бы это было возможно, он действительно хотел бы взять меч и сразиться с ним. Однако он знал, что, даже если он это сделает, он опасался, что он не противник девятому брату. Более того, взгляд Императора теперь был прикован к нему. Он даже не осмелился обернуться.

После этого небольшого волнения речь Императрицы продолжилась, но никому внизу не хотелось слушать слова, которые говорились каждый год. Вместо этого все думали о том, почему девятый принц внезапно предпринял подобные действия против третьего принца.

Кто-то тихо сказал: «Снаружи Зала Фэй Цуй, кажется, у его Высочества третьего принца произошел некоторый конфликт с принцессой графства Цзи Ань. Его Высочество девятый принц, должно быть, вымещает свой гнев за принцессу графства Цзи Ань, верно?»

Кто-то добавил: «Это был не просто конфликт. Я слышал, что его Высочество, третий принц, пытался задушить принцессу Цзи Ань.»

Как только это было сказано, все посмотрели на Фэн Юй Хэн. Конечно же, они увидели явный признак того, что ее пытались задушить.

Что касается Фэн Юй Хэн, намеренно или нет, она немного оттянула свой воротник. Это позволило людям получше рассмотреть отпечаток на её шее.

«Его Высочество третий принц зашел слишком далеко». Ситуация в совете спокойно изменилась за два месяца. Независимо от того, были ли то чиновники в совете или их женщины, все знали, что третий принц, который никогда не получал благосклонности Императора, даже, казалось, потерял доверие Императора. Таким образом, они стали придумывать истории без каких-либо ограничений. «Независимо от того, какая вражда у него с Его Высочеством девятым принцем, почему он решил отомстить девушке?»

«Верно! Я думаю, он просто не может победить девятого принца, и именно поэтому он сразился с его будущей принцессой.»

«Мне стыдно, что мой отец однажды похвалил его Высочество третьего принца за то, что он действует стабильно и что он ответственный человек. Теперь, кажется, он способен лишь спорить с женщинами.»

«Ах, будь поосторожнее с тем, что говоришь. Какое значение имеет то, что было раньше? Запомни, этого никогда не было. Твой отец никогда не хвалил его Высочество третьего принца.»

При этом лицо молодой мисс, которая только что заговорила, побледнело, так как она неоднократно повторила: «Верно, верно, верно. Мой отец никогда не хвалил его.»

Почти сразу же третий принц Сюань Тянь Е стал богом чумы, которого все боятся и хотят избежать. Он держал чашку чая и слышал каждое слово из того, что было сказано, и каждое слово глубоко впечатывалось в его сердце. Рано или поздно настанет день, когда он отомстит за унижение, которое он перенес сегодня!

В это время Императрица закончила свою речь, и евнух рядом с ней поднял голову и объявил: «Специальный представитель из Цзун Суйя Ли Кунь войдет в совет!»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 282**

Глава 282 – Цзун Суй Представляет Сокровище и Шокирует Всех Присутствующих

После объявления этого евнуха специальный посланник из Цзун Суйя, четвертый принц Цзун Суйя, Ли Кунь, вошел в зал Фэй Цуй с пятью людьми.

Фэн Юй Хэн показалось, что Ли Кунь был чуть выше 170 см, но он был очень крепким. Он должен идти по пути мастера боевых искусств, а не ученого. Люди в Цзун Суйе, одевались почти так же, как и люди в Да Шунь, в их стиле было много сходства с династией Тан. Это заставило Фэн Юй Хэн почувствовать небольшую ностальгию.

Пока она наблюдала, Ли Кунь уже добрался до середины зала. Приподняв халат, он опустился на одном колено и поздоровался: «Сын моей страны, Ли Кунь приветствует ваше Величество и ваше Высочество, я желаю вам долгих лет жизни и надеюсь, что Страна Да Шунь продолжает процветать и в ней будут обильные урожаи».

Император громко рассмеялся: «Четвертый принц Цзун Суйя, вы становитесь все более и более красноречивы! Быстрее, пожалуйста, встаньте.»

«Спасибо, ваше Величество!» Только тогда Ли Кунь встал. Затем он глубоко поклонился и сказал: «В прошлом году мой Цзун Суй смог процветать с благословением Да Шуна и в нем было изобилие продукции. Сегодня этот скромный принц специально принес особую дань из Цзун Суйя правителю Да Шуна. Это также должно показать, что мой Цзун Суй по-прежнему верен Да Шуну, как и раньше».

Как только он сказал это, один из его людей передал список подарков евнуху Да Шуна. Затем евнух передал его Чжан Юаню, который, наконец, передал его Императору.

Ли Кунь продолжил: «В этом году Цзун Суй подготовил в общей сложности 138 предметов дани. Большинство уже передано министру для проверки. Еще две части - это национальные сокровища, которые этот скромный принц представил перед советом сегодня. Если ваше Величество желает, пожалуйста, взгляните лично». Когда он сказал это, он отошел в сторону, и три человека вышли вперед, каждый из них держал что-то. «Это одно из национальных сокровищ, необыкновенная парча. В прошлом году в Цзун Суйе произвели в общей сложности четыре отреза такой, и этот принц принес её в качестве дани Да Шуну».

Услышав упоминание об этой парче, мужчины в зале, можно сказать, остались спокойными, но теми, кто был взволнован, оказались женщины, которые смотрели прямо на неё.

Это была особенная парча. На прошлогоднем новогоднем банкете Цзун Суй не мог ничего предложить, но в этом году они смогли изготовить четыре рулона, и они принесли их в этот зал. Может быть, они были благословлены в этот день, чтобы увидеть эту национальную драгоценную ткань?

Все вытянули шеи и посмотрели на принца Цзун Суйя. Эта реакция заставила Ли Куна быть очень довольным, поэтому он решил немного подождать и насладиться тем чувством, когда на тебя смотрят так много людей.

Император был немного недоволен и очень хотел сказать ему, чтобы он поторопился, но когда он посмотрел на вещи, которые еще не были озвучены, слова, которые дошли до его рта, были проглочены.

Вместо этого Сюань Тянь Гэ начала расстраиваться и закричала: «Поторопитесь! Поскольку вы привезли это сюда, просто покажите это, чтобы все смогли увидеть. Если вы не хотите, чтобы люди видели это, просто позвольте слугам дворца бросить это на склад. Чего тянуть-то?»

Это был первый раз, когда Ли Кунь приехал в Да Шунь. Некоторые люди рассказали ему о ситуации в Да Шуне, включая то, какие люди были в имперской семье и об их личностях. Но он не понимал, почему молодая девушка осмелилась так говорить перед Императором, Императрицей и многочисленными чиновниками? Она принцесса? В Цзун Суйе, даже если она была принцессой, у нее не должно было быть такого права! Он не мог не посмотреть на Сюань Тянь Гэ.

Сюань Тянь Гэ нахмурилась: «Я сказала вам показать всем ткань, почему вы смотрите на меня?»

Ли Кунь был полностью напуган Сюань Тянь Гэ, и больше не хотел спрашивать, кто эта девушка. Он быстро обернулся и снял покрывало с парчи.

Такая парча была намного более редкой, чем Сычуаньская парча из Да Шуна, а цвет ткани дал людям ощущение, что она была сделано на небесах. Не было видно никаких признаков её окрашивания. По-видимому, эта парча была специально сделана для девушек, которых выдают замуж, так как обычно подобная парча была красной. В качестве свадебного платья, если в ней выйти на солнце, будет появляться сходство с фениксом, рожденным из огня.

Только три или четыре рулона этой удивительной ткани производились каждый год. Если год был плохим, ни одного нельзя было произвести. Как это можно не считать её сокровищем. Для всех, кто мог увидеть её сегодня, она была редкостью. Помимо того, что все хвалили её, все, что можно было сделать, это вздохнуть и почувствовать себя беспомощными. Это было что-то, за что императорские наложницы будут сражаться и так и не получат, так на что могла надеяться семья этих чиновников.

Но кто-то вспомнил Фэн Юй Хэн в этот момент. Они слышали, что его Высочество Принц Юй носил сундук за сундуком национальных сокровищ в поместье Фэн, когда он представил свой обручальный дар. Он практически опустошил склад, на котором эти предметы собирались в течение десяти лет. Они не могли не завидовать Фэн Юй Хэн. Когда они посмотрели на одежду, которую она носила, она была сделана из тканей, которые были дорогими, они могли только вздохнуть еще раз. Это действительно был случай, когда людей не стоит сравнивать друг с другом.

Посмотрев, как все смотрят на парчу, и получив много похвал и восхищения, Ли Кунь махнул рукой, и слуга немедленно поднес её и отдал евнуху из Да Шунь.

В то время, как все восхищались этой парчой, Фэн Юй Хэн увидела, что Сюань Тянь Мин задал ей вопрос губами: «Ты хочешь её?»

Она умела читать по губам и сразу же ей стало неловко. Эту вещь еще не отправили на склад Да Шуна, а он уже заинтересовался ею. Она поняла, откуда была получена ткань на её складе.

Беспомощная, она покачала головой и пробормотала: «Нет, у меня достаточно».

Тем не менее, он прошептал что-то более сложное: «Все хорошие вещи должны принадлежать нашей Юй Хэн».

Она фыркнула и засмеялась: «Хорошо думаешь!»

Они посмотрели друг на друга, улыбнулись и не произнесли ни слова.

В это время рулоны парчи уже были унесены дворцовыми слугами. Когда женщины начали отводить взгляд, мужчины в зале сели прямо. Они знали, что главное событие скоро наступит.

Разумеется, они увидели, что Ли Кунь сделал шаг вперед и громко сказал: «Помимо парчи, в моей стране есть второе национальное сокровище - железная сущность!»

После того, как были сказаны два слова «железная сущность», Фэн Юй Хэн увидела, что лица людей в зале стали торжественными. Все посмотрели на других двух помощников Ли Куна. То, что они держали, было больше, чем рулоны парчи, и казалось, что оно было довольно тяжелым. Но оно все еще было прикрыто, и они не могли сказать, что там было.

Она долго размышляла и все же не могла понять, что это за железная сущность.

Затем она услышала, как Ли Кунь сказал: «Сто лет назад весть о выплавке железной сущности в Цзун Суйе распространилась по пяти странам. Все знали, что оружие, сделанное из железной сущности, может разрезать железо, как будто это грязь. Эта железная сущность привела к многочисленным победам в битвах за мой Цзун Суй. Второе сокровище, принесенное сюда сегодня, - это набор мечей из железной сущности».

На этот раз он не заставил людей долго ждать. После того, как он это сказал, он обернулся и снял покрывало.

В этот момент люди снова вытянули головы, чтобы взглянуть, но на этот раз это были мужчины. Женщины не очень хорошо разбирались в подобных вещах и не очень сильно думали об этом.

Но взгляды мужчин отличались, особенно у генералов. Они слишком хорошо понимали ценность таких вещей. Просто подумать об этом, в эту эпоху холодной стали, когда две армии сталкивались, если у одной стороны было более сильное оружие, какая разворачивалась сцена? Она превращалась в одностороннюю бойню!

Фэн Юй Хэн увидела, как отец Жэнь Си Фэна, Генерал Пин Нань решился встать. Кружась вокруг его стола, он сделал несколько шагов вперед, затем остановился и посмотрел на мечи.

В этом момент глаза старого генерала засветились, его взгляд был искренним и откровенно говорил: «Я хочу это!»

Не только Генерал Пин Нань. Даже Сюань Тянь Мин, Сюань Тянь Хуа и Сюань Тянь Е. посмотрели прямо. Никто из них не хотел отвести взгляд.

Что касается Фэн Юй Хэн, она тоже подсознательно встала, а затем сощурилась, чтобы присмотреться к этому оружию.

Наконец она поняла. Именно по этой причине принцесса Цзун Суйя смогла запросить брак с Сюань Тянь Хуа!

Обручальным подарком принцессы был метод производства оружия из железной сущности!

Это было равносильно тому, чтобы напрямую повысить силу войска Да Шуна. Не удивительно, что Император согласился. Не удивительно, что Сюань Тянь Хуа был так обеспокоен и сказал ей такие вещи.

Она перевела взгляд с оружия на Сюань Тянь Мина. Казалось, у него была телепатическая связь с ней, так как он посмотрел на нее в тот же самый момент, что и она на него. Не только Сюань Тянь Минь, но и Сюань Тянь Хуа тоже посмотрел на нее.

Фэн Юй Хэн знала, что ее догадки верны.

Это сокровище из Цзун Суйя заставило весь зал замолчать на долгое время.

Император наблюдал за всеми реакциями, но в душе он лишь беспомощно вздыхал. В Да Шунь не производилось такого хорошего оружия в течение длительного времени. За последние десять лет, кто знает, сколько раз в Да Шунь пытались, но все же не смогли найти способ выплавить железную сущность.

По правде говоря, такая ситуация была не только в Да Шуне. Другие страны также пытались выплавить железную сущность, но ни одна из них не смогла объявить о своем успехе за эти годы.

Железная сущность стала самой большой тайной Цзун Суйя.

Некоторые люди пытались войти и украсть метод, но божественные воры узнали лишь после того, как вошли в страну, что метод выплавки железной сущности передавался на словах от правителя к правителю. Всякий раз, когда это происходило, ремесленники собирались правителем, и он лично объяснил им, как это сделать. Как только мастера приобретали знание этой тайны, они не выходили наружу. После того, как все оружие было завершено, они заботились о сохранении этого секрета.

Но Цзун Суй все же был маленькой страной. Маленькая страна хранила эту чрезвычайно большую тайну на протяжении многих лет. Император понял. Поскольку Цзун Суй подарил такой обручальный подарок для политического брака, им слишком сложно продолжать хранить эту тайну. Они решили положиться на помощь Да Шуна, чтобы добиться успеха. Можно также сказать, что, разделив секрет с Да Шуном, они также разделят бремя этой опасности с Да Шуном.

Разумеется, риски Цзун Суйя не слишком волновали императора, но для заключения этого политического брака они заявили, что хотят его седьмого сына. Это очень беспокоило его.

Сюань Тянь Хуа был единственным ребенком, который не приносил ему проблем. Он также был тем, кто понимал, что такое всеобщее благо и что означает быть повсеместно любимым. Он сперва думал, что не станет настаивать на чем-либо касательно этого ребенка, и он бы разрешил Сюань Тянь Хуа поступать так, как он хочет. Независимо от того, касается ли это выбора жены, решения о том, заводить ли детей, или выбора его собственного пути по жизни, кроме трона, он хотел дать Сюань Тянь Хуа все, что он хотел. Но теперь...»

Он посмотрел на Сюань Тянь Хуа и увидел, что у этого ребенка, у которого обычно был спокойный вид, теперь лицо наполнено горем. Он знал, что Сюань Тянь Хуа не хочет жениться на принцессе из Цзун Суйя. Сюань Тянь Хуа четко определил свою позицию, когда новости пришли в Да Шунь, но когда он упомянул об условиях этого обмена, Сюань Тянь Хуа думал целую ночь, после чего согласился.

За все годы его жизни Император никогда не испытывал беспокойства по поводу какого-либо ребенка. Даже когда ноги Сюань Тянь Мина пострадали, он не чувствовал себя огорченным, так как знал, что он может продолжать благосклонно относиться к нему. Но то, что Суан Тянь Хуа согласился в тот день, действительно заставило его чувствовать себя расстроенным.

Набор мечей шокировал всех.

Ли Кунь сказал: «Я приглашаю генералов Да Шуна опробовать оружие!»

Но никто не подошел опробовать. Железная сущность существовала уже 100 лет, как они могли не знать о качестве таких вещей.

Раньше Цзун Суй относился к этому оружию как к национальному сокровищу и отправлял его в Да Шунь, как дань, но, получив примерно десять мечей, Да Шунь даже не захотел вывести их на поле битвы. Вместо этого они лишь потратили свое время на изучение того, как оно устроено, но не преуспели.

На этот раз что-то, что они хотели заполучить в течение 100 лет, было доставлено к их двери.

Фэн Юй Хэн продолжала стоять, слегка нахмурившись, глядя на оружие из железной сущности.

Этот сплав назывался железной сущностью у людей этой эпохи?...

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 283**

Глава 283 – Эта Принцесса Графства Лично Опробует Оружие

Что еще за железная сущность!

Она взмахнула рукавом и вернулась на свое место. Это было не что иное, как низкокачественная сталь с низким содержанием углерода, но она было действительно тяжелее железа.

Она беспомощно вздохнула. В такую эпоху оружие, которое было тяжелее, чем железо, действительно было ключом к победе на поле битвы.

В это время она увидела, как Ли Кунь взял два предмета из руки своего помощника. Одной было письмо, а другой - свиток.

«Ваше Величество, это письмо, написанное лично этим отцом-Императором этого скромного принца». Сказав это, он передал письмо евнуху, который подошел. Затем он взял свиток и продолжал: «Вещь в руках этого скромного принца - портрет моей шестой принцессы Цзун Суй. Не скрою от вашего Величества, что шестая принцесса - моя младшая сестра. В этом году ей исполнится 15 лет, и она находится в расцвете юности. Отец-Император благодарен Да Шунь за благословление. С этим браком мы надеемся, что отношения между нашими двумя странами еще больше углубятся. Мы надеемся, что ваше Величество согласится.»

Император взглянул на письмо от императора Цзун Суй. По его выражению было трудно сказать, счастлив ли он, или недоволен. Услышав, как Ли Кунь лично упомянул о браке, он просто кивнул.

Ли Кунь улыбнулся и сказал: «Эта младшая сестра младшего принца дочь моего отца-императора, и она является самой красивой принцессой в моем Цзун Суйе. Возможно, её избаловали в доме моего отца Императора, но она на самом деле назвала седьмого принца, его Высочество принца Чуна, как ее желаемого партнера.» Сказав это, он посмотрел на Сюань Тянь Хуа. Не говоря уже о принцессе Цзун Суй, даже этот принц, должно быть, был впечатлен внешностью Сюань Тянь Хуа. Все говорили, что седьмой принц Да Шунь похож на божество. Теперь, когда он увидел его сегодня, он оказался таким, как и ожидалось.

«Пфф!» Все ухмыльнулись. Они хотят, чтобы седьмой принц Сюань Тянь Хуа совершил политический брак? Может ли Цзун Суй перестать говорить глупости? Независимо от того, что они хотят, седьмой принц не похож на того, кто когда-либо женится, не говоря уже о том, чтобы жениться по политическим соображениям. Этот человек больше всего подходит для того, чтобы просто стоять там и служить объектом поклонения для десятков тысяч людей. Для него стать частью политического брака, было равносильно тому, чтобы уйти из царства богов, что было богохульным делом.

В это время Император, наконец, оторвал голову от письма, посмотрел на Ли Куна, и сказал: «Брак, который сблизит наши нации, это хорошая вещь, но какой принц будет выбран для этого брака, я боюсь, что Цзун Суй не может решать это!»

Фэн Юй Хэн улыбнулась про себя. Похоже, Император хотел начать переговоры с этим принцем из Цзун Суйя.

Разумеется, они услышали, как Ли Кунь сказал: «Это естественно, и этот скромный принц понимает, но мой отец Император действительно будет слишком скучать по моей младшей сестре. Вот почему этот принц был отправлен в Да Шунь, он сказал, что только его Высочество Принц Чун подходит для этого брака, и только тогда мой Цзун Суй передаст его метод производства железной сущности, и шестая принцесса, лично придет, чтобы научить этому методу!»

Все были потрясены!

Не удивительно, что принц Цзун Суй был таким смелым. Оказалось, что у их старого Императора действительно был такой план. Использовать этот политический брак, чтобы совершить сделку о передаче метода производства железной сущности, и шестая принцесса будет той, кто придет, чтобы научить этому методу. Независимо от того, как на это посмотреть, это было очень хорошо! Но их метод выбора человека для этого политического брака был слишком хитрым. Кто знал, согласятся ли Император и его Высочество седьмой принц.

Некоторое время вся аудитория молчала, так как все начали размышлять о том, каков будет результат этого политического брака. Мужчинам также было жалко его Высочество седьмого принца, но они надеялись, что этот вопрос будет решен. Женщины были возмущены и ненавидели то, что не могли кинуться вперед и избить Ли Куна за то, что они посягают на их Принца Чуна.

Что касается Ли Куна, у него было много терпения. Император не говорил, и он не нагнетал ситуацию, он просто стоял и ждал. Но его внешний вид, казалось, был наполнен уверенностью, потому, что он не верил, что Император покачает головой и скажет «нет».

Внезапно с мест, где сидели принцы, раздался шум, сопровождаемый мрачным голосом: «Оружие важно, но если мы будем как вы, Цзун Суй, и безумно побежим вперед, чтобы ломать и рубить, без всякого знания формирований и стратегии, кто знает, сколько жизней нам будет стоить победа».

Фэн Юй Хэн даже не нужно было смотреть, чтобы понять, что это был Сюань Тянь Мин. Только два генерала, которые действительно брали мечи и копья, чтобы сражаться на поле битвы, пришли сегодня. Одним из них был Сюань Тянь Мин, а другим - Генерал Пин Нань.

Услышав, что Сюань Тянь Мин сказал это, Генерал Пин Нань кивнул: «Верно. При сражении на поле битвы, помимо оружия, необходима мудрость».

Два человека, сказав это, дали понять, что они защищают Сюань Тянь Хуа. Они не считали, что этот принц, подобный божеству, должен стать частью чего-то вроде политического брака.

Но если были люди, которые его защищали, были и те люди, которые срывали эту защиту. Этим человеком был не кто иной, как нынешний премьер-министр и отец Фэн Юй Хэн, Фэн Цзинь Юань. Как только он услышал это, он сразу же заговорил после Генерала Пин Нань: «Но если наши солдаты из Да Шунь смелы, а их генералы имеют мудрость, если каждый сможет вооружиться оружием из железной сущности, это резко сократит количество убитых и раненых в бою. Для страны и для народа это преимущество важнее всего».

По правде говоря, независимо от того, к какой фракции они принадлежали, все думали об этом. Фэн Цзинь Юань лишь сказал то, что они думают.

Генерал Пин Нань и Сюань Тянь Мин, естественно, понимали это. Они оба стояли на поле битвы, и они стали свидетелями смертей и ранений многочисленных солдат. Все было, как сказал Фэн Цзинь Юань. Если бы у них была храбрость и мудрость, а затем к этому добавить оружие, число смертей и травм резко сократилось бы. Эта сделка стоила того.

Ли Кунь улыбнулся, когда он сказал: «Что еще более важно, кроме настоящего, мы должны думать о будущем наших внуков».

Как только он сказал это, они увидели, что седьмой принц, Сюань Тянь Хуа, который еще не высказался, встал. Пройдя до середины зала, он опустился на одном колене и громко сказал императору: «Отец-Император, ради Да Шуна и его граждан, и ради будущих поколений Да Шуна, сын... принимают предложение о браке».

Услышав, что он принял предложение о браке, все чиновники вздохнули с облегчением, но некоторые молодые мисс уже начали вытирать слезы.

Долгое время Сюань Тянь Хуа был их мечтой. Они все знали, что им не удастся заполучить такого хорошего мужчину, но было бы хорошо, если бы Сюань Тянь Хуа никогда не женился бы в этой жизни. Если он действительно женится на ком-то, они определенно сочтут этого человека своим врагом. Сегодня Сюань Тянь Хуа был вынужден принять предложение о браке, поэтому принцесса Цзун Суйя стала их врагом. Молодые мисс в зале уже достигли молчаливого согласия. Если эта принцесса осмелится выйти за него замуж, они определенно «хорошо присмотрят за ней»!

Сюань Тянь Хуа, согласившись на брак, позволил Ли Куну вздохнуть с облегчением, но Император закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Что касается Сюань Тянь Мина, он держался за подлокотники его инвалидной коляски и смотрел прямо на Ли Куна, ненавидя, что я не мог разбить его тело на десять тысяч частей.

Сюань Тянь Хуа не вставал, ожидая ответа Императора. Фэн Юй Хэн посмотрела на фигуру человека, стоявшего на коленях, и вдруг вспомнила время Зимнего бедствия. Он держал её руку и они пробирались сквозь снег с окраин обратно в столицу. Никто из них не говорил, и они продолжали идти. Их руки были холодными, как лед, но они все еще могли ощущать теплоту, исходящую друг от друга.

Она прожила две жизни. Одна жизнь была проведена в военных казармах, и она три раза спасала людей с поля битвы. В другой жизни она вошла в жизнь богатой семьей, но каждый день был освещен блеском и вспышками кинжалов и мечей. Она никогда не знала, что значит жить спокойно, или, что такое стабильность, или то, что такое наслаждаться тишиной. Но тогда она возвращалась в столицу, держа за руку Сюань Тянь Хуа, и казалось, что небеса прокладывают путь для нее. Пока она держала за руку этого человека и продолжала идти, она могла пройти по тропе, ведущей в приют мира, которого она тайно желала, но не хотела это признавать.

Сюань Тянь Хуа обладал такими способностями. Он мог успокоить взглядом, и смыть грязь с этого мира.

Но теперь этот приют мира должен был достаться кому-то другому, используя такие методы! Это было равносильно тому, что Сюань Тянь Хуа был продан Императором!

Это было то, чего она действительно не могла терпеть!

Император открыл глаза и слегка кивнул. Фэн Юй Хэн внезапно встала «Отец-Император, пожалуйста, подождите!»

Она не очень хорошо контролировала этот крик, и он оказался слишком громким, из-за чего все в зале были сильно шокированы.

Фэн Цзинь Юань еще больше испугался: «Юй Хэн! Сядь!» Он выпалил это предупреждение и выговор. Не задумываясь о времени и месте, он лишь хотел использовать его положение в качестве отца, чтобы попытаться остановить эту дочь и не дать её продолжить: «Этот вопрос связан со страной. Как может какая-либо девушка, что-то говорить! Закрой рот!»

«В этом нет вреда!» С вершины сцены, Император заговорил. Его голос был немного тихим, но независимо от того, как его слушать, в этом голосе мелькнула надежда: «Сегодня празднование нового года. Нет необходимости, чтобы уважаемый министр Фэн слишком придерживался церемоний. Мы хотим услышать, какое мудрое мнение может предложить принцесса графства Цзи Ань?»

Император уже заговорил, поэтому Фэн Цзинь Юань больше ничего не мог сказать. Он мог только смотреть на Фэн Юй Хэн, и нервничать. Он действительно не мог понять эту дочь. В такое время, независимо от того, что произошло, разве это должно иметь для нее значение? Почему она внезапно высказалась?

Все смотрели на Фэн Юй Хэн, и даже во взгляде Сюань Тянь Мина было некоторое любопытство.

Она шагнула вперед и поспешно улыбнулась Сюань Тянь Мину. Когда она прошла мимо Сюань Тянь Хуа, она помогла ему встать, а затем тихо сказала: «Я не допущу, чтобы седьмой брат был частью такой дилеммы. Седьмой брат, успокойся!» Затем она обернулась и не глубоко поклонилась Ли Куну: «Моё уважение принцу Цзун Суйя».

Ли Кунь был очень вежлив, когда он сложил руки и поклонился, чтобы ответить на эту любезность, сказав: «Я слышал о знаменитой принцессе графства Цзи Ань. Этот скромный принц уважает вас».

Уголки губ Фэн Юй Хэн изогнулись в улыбке, но у неё не было никаких следов застенчивости, которая должна быть у молодой девушки, когда она сталкивается с незнакомым мужчиной. Она была уравновешена и выглядела непринужденно. Но слова, которые она произнесла, были чрезвычайно шокирующими. «Железная сущность Цзун Суйя действительно опережает нынешние технологии, и эта принцесса графства впечатлена. Только что ваше Высочество сказали, что наш Да Шунь может проверить это оружие. Это так?»

Ли Кунь кивнул: «Естественно. Оружие из железной сущности все еще здесь. Принцесса графства может проверить любое, которое она пожелает.»

«Хорошо». Затем Фэн Юй Хэн обернулась, внезапно опустившись на колени перед Императором: «Отец-император, у меня есть бесцеремонная просьба».

Император посмотрел на Фэн Юй Хэн и почувствовал, что она, скорее всего, принесет ему приятный сюрприз, так что его настроение улучшилось: «Говори!»

Фэн Юй Хэн сказала: «Я немного учила ремесла у моего персидского мастера, находясь на северо-западе. Перед тем, как он ушел, мастер дал мне кинжал, чтобы я могла защитить себя. Я всегда держала этот кинжал под рукой. Поскольку мне не разрешено вносить оружие во дворец, этот кинжал остался в моей карете у дворца. Может ли отец Император разрешить мне принести его?»

«О?» Император заинтересовался: «Вы хотите сравнить свой кинжал с оружием из железной сущности из Цзун Суйя?»

Фэн Юй Хэн ответила: «Правда».

«Тогда что, если он проиграет? И что, если он победит?»

Она улыбнулась: «Если он проиграет, то он проиграет. В любом случае, я сама захотела ответить на предложение Цзун Суйя проверить оружие. В худшем случае все продолжится, так как ничего не изменится. Но если он победит...»

«Принцесса графства считает, что у него есть шанс победить?» Это сказал Ли Кунь, и его голос был наполнен уверенностью: «За сто лет железная сущность еще ни разу не проиграла».

«Ну что ж». Фэн Юй Хэн улыбнулась и сказала: «Тогда эта принцесса графства хочет заключить пари с вашим Высочеством. Если железная сущность и на этот раз победит, тогда Цзун Суй получит то, что хочет. Если железная сущность проиграет...» Она посмотрела на Сюань Тянь Хуа и серьезно сказала: «Седьмой брат не женится!»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 284**

Глава 284 – Никто не Забудет Большую Услугу Принцессы Графства

Зал взорвался от того, что сказала Фэн Юй Хэн.

Никто не думал, что эта Принцесса Цзи Ань действительно решится сказать такое! Железная сущность из Цзун Суйя по крепости превосходила все металлы в течение последних ста лет. С какой невероятной вещью она могла сравниться?

После того, как Фэн Юй Хэн покинула зал с Хуан Цюань, в зале начались бесконечные обсуждения, и Ли Кунь сказал: «Ваше Величество, будьте уверены. Даже если у принцессы графства Цзи Ань действительно есть божественное оружие, способное разбить оружие, сделанное из железной сущности, моя шестая принцесса из Цзун Суйя все-равно принесет метод изготовления железной сущности в качестве обручального подарка!»

Это рассуждение было понятным всем. Даже если Фэн Юй Хэн принесет редкий предмет и сломает железную сущность, сколько таких у нее может быть? То, чего хотел Да Шунь, был способ изготовления подобного оружия, а не лишь нескольких славных безделушек.

Столкнувшись с этим аргументом, Сюань Тянь Мин оставался спокойным. Он доверял Фэн Юй Хэн, и он лично видел у неё божественное оружие, в которое нельзя было поверить. В настоящее время он посмел предположить, что кинжал Фэн Юй Хэн уже был в ее рукаве, но поскольку это был императорский дворец, было бы не хорошо, если бы она вытащила его перед множеством глаз.

На его лице появилась злая улыбка, когда он откинулся назад в инвалидной коляске, беззаботный и довольный. Играя хлыстом в руках, казалось, что он даже уже не нервничал так сильно, как раньше.

Император посмотрел на него, и нынешний вид Сюань Тянь Мина придал ему большую уверенность. По правде говоря, он был немного обеспокоен более ранними действиями Фэн Юй Хэн, но, чтобы не ранить её чувства, он мог лишь кивнуть и согласиться. Но нынешний вид его девятого сына подсказывал ему: «Не волнуйся, все определенно сработает.

Таким образом, Император откинулся на спинку стула, и на его лице появилась злая улыбка, которая очень напоминала улыбку Сюань Тянь Мина.

Внизу, чиновники не могли не вздохнуть. Он действительно был похож на отца. Глядя на это, казалось, что принцесса графства Цзи Ань сможет преподнести им приятный сюрприз.

По правде говоря, все по-прежнему надеялись. Даже если у Фэн Юй Хэн будет лишь момент славы, если она сможет сломать оружие, сделанное из железной сущности, Да Шунь заслужит немного уважения у Цзун Суйя. Хотя это не могло изменить тот факт, что седьмой принц должен стать частью политического брака, он не был удручен, как раньше.

Император велел кому-то принести стул принцу Цзун Суйя и он начал общаться с ним. С другой стороны, Фэн Юй Хэн поспешно вывела Хуан Цюань из дворца.

Хуан Цюань не могла понять: «Молодая мисс, когда это в нашем экипаже был спрятан кинжал?»

Фэн Юй Хэн тихо сказала: «Он не в карете. Он на мне, но это не хорошо, если я вытащу его во дворце. Мы зайдем в карету на мгновение, прежде чем мы сможем вернуться.»

У Хуан Цюань не было слов: «Молодая мисс, вы осмелились пронести кинжал во дворец?» Так высокомерно.

Фэн Юй Хэн пожала плечами: «В любом случае никто не проверял. Если здесь произойдет заговор против дворца, я смогу защитить себя в любое время и в любом месте». Такие виды сюжетов всегда происходили неожиданно, разве эта ситуация не похожа на те, что происходят в драмах, которые показывают по телевидению?

Хуан Цюань совершенно потеряла дар речи.

Они вышли из дворца и пошли к карете. Порывшись немного, Хуан Цюань увидела, что Фэн Юй Хэн вытащил кинжал примерно в половину длины ее руки из рукава.

Уголки ее губ дернулись: «Молодая мисс, вам не показалось, что его было неудобно носить?»

Они вышли из кареты. Поскольку рядом с ними стоял дворцовый слуга, он достал знак, полученный от Императора, и показал его императорским стражам. Таким образом, Фэн Юй Хэн бесстрашно и энергично вошла во дворец с кинжалом.

Этот кинжал был чем-то, что она получила у военных. Он хранился в её аптечном хранилище. Это был длинный высокоуглеродистый военный нож.

Важным отличием между железом и сталью, было содержание в нем углерода. Чем выше содержание углерода, тем крепче сплав. Чем ниже содержание углерода, тем он более вязкий. Свинцовый чугун был тверже, чем сталь, но соотношение вязкости и твердости чугуна уступало. Вот почему при производстве вещей сталь была намного более твердой, чем железо.

В 21 веке большая часть оружия, используемого военными, была изготовлена из высокоуглеродистой стали и стальных сплавов. В нынешнюю эпоху в Цзун Суйе глубокое понимание выплавки стали было очень редким, но если бы они захотели производить высокоуглеродистую сталь, они не смогли бы достичь этого за несколько сотен лет.

Прежде чем она вышла, она уже внимательно посмотрела на так называемое оружие из железной сущности. Это была самая ранняя форма стали ручной работы. У них была техника, но она не была развита. Однако количество умелых мастеров в эту древнюю эпоху было действительно большим. Несмотря на то, что это был век, когда технология были не очень развиты, они все же смогли изготавливать оружие из стали. Это было то, чем она действительно восхищалась.

На обратном пути в Зал Фэй Цуй она задумалась. Если она предоставит знания, необходимые для производства стали, смогут ли они найти мастера, еще более способного чем те, что были в Цзун Суйе? Её ведь не попросят лично работать в печи, чтобы изготовить сталь, верно?

Размышляя по пути, они вернулись в зал Фэй Цуй. Увидев, что Фэн Юй Хэн вернулась, все обратили внимание на кинжал в её руке. Кинжал все еще был в ножнах, и он выглядел не очень длинным. По сравнению с оружием, изготовленным из железной сущности из Цзун Суйя, его можно было считать лишь изысканным. Такая вещь не могла оказать на людей большой уверенности, что заставило людей пасть духом, так как люди начали комментировать: «Принцесса графства Цзи Ань не должна была показывать своё умение говорить, верно? Такая вещь, которую девушки используют для самообороны, разве может конкурировать с железной сущностью?»

Но некоторые люди придерживались противоположного мнения: «Не обязательно. Качество оружия не может быть определено по его размеру. Более того, я чувствую, что принцесса графства Цзи Ань - девушка, которая не любит говорить попусту. Вы все еще помните три стрелы, которые она выстрелила на банкете в середине осени?»

Как только эта тема была поднята, все сразу вспоминали банкет середины осени, когда Фэн Юй Хэн выстрелила три стрелы и потрясла всех, попав в мишень. Вначале она попросила отодвинуть мишень еще дальше, и все чувствовали, что она преувеличивает свои способности, но они никогда не думали, что все три стрелы попадут в цель, и она не только выиграет Шпильку Феникса, но и получит лук Хоу И.

«Давайте посмотрим, сможет ли принцесса графства Цзи Ань пошатнуть небеса! Хе-хе, старый друг Сун, не хочешь заключить пари?»

Через некоторое время чиновники начали делать ставки на то, победит ли кинжал Фэн Юй Хэн или оружие из железной сущности Цзун Суйя.

Так или иначе, сегодня было празднование нового года. Когда Император увидел это, он лишь рассмеялся. Хотя он рассмеялся, его очень заинтересовало оружие, которое принесла Фэн Юй Хэн.

Фэн Юй Хэн поклонилась ему, подняла военный нож и сказала: «Это оружие, которое мой мастер дал мне для самообороны. Цзун Суй назвал материал, из которого изготовлено их оружие, железной сущностью. Материал, из которого изготовлено оружия в моей руке также имеет название».

«О?» Император посмотрел на нее: «Каково оно?»

Фэн Юй Хэн осторожно подняла уголки губ и громко сказала: «Он называется сталь!»

Сталь?

Все были смущены. Они никогда не слышали о таком. Что такое сталь? Лучше ли она, чем железная сущность?

Фэн Юй Хэн обернулась и сказала Ли Куну: «Принц Цзун Суйя, если я скажу, что метод создания железной сущности устарел для моего персидского мастера, вы определенно не будете убеждены, но я должна сказать вам, что это правда, я не вру.» Она сказала это, держа кинжал в руке, и вытаскивая его из ножен!

Все чувствовали, что звук, с которым этот кинжал вытягивается из ножен, был очень звонким. Когда они посмотрели на лезвие кинжала, они увидели, что он блестящий и зеркальный.

Когда была дебютирована эта вещь, даже принц Цзун Суйя был потрясен. Взглянув с широко раскрытыми глазами, он посмотрел на кинжал в руке Фэн Юй Хэн, как будто он увидел привидение.

Фэн Юй Хэн продолжала: «В настоящее время большинство оружия, используемого для уничтожения врага, сделано из железа. Сто лет назад в Цзун Суйе сумели произвести железную сущность, которой вы так гордитесь. Но я скажу вам сегодня, что так называемая железная сущность - это лишь отправная точка изготовления стали. Это граница начала создания такого рода вещей. И сталь, которая в моих руках, - это то, о что вы даже и не смели мечтать сделать».

Как только она это сказала, она внезапно бросилась к оружию, сделанному из железной сущности. Когда она подошла к нему, она ударила кинжалом по блюду, но котором слуга держал оружие, и все оружие полетело в воздух.

Все были потрясены и подсознательно отступили назад. Даже многочисленные скрытые телохранители появились рядом с Императором.

Но император сердито фыркнул: «Все отступите! Не мешайте смотреть!»

Скрытые телохранители мгновенно исчезли. В этот момент он увидел, как Фэн Юй Хэн подняла руку и начала резать оружие из железной сущности, которое было в воздухе.

Ее рука поднялась, а затем кинжал опустился вниз. В этот момент были разрезаны два меча, три сабли и два копья из железной сущности.

Увидев так много фрагментов оружия из железной сущности, принц Цзун Суйя не смог выдержать такого шока, и упал на землю.

Его железная сущность, которой его Цзун Суй славился последние сто лет была на самом деле... настолько слабой?

Невозможно!

Он резко поднял голову и посмотрел на кинжал в руке Фэн Юй Хэн. Он не мог принять это.

Напротив, все представители Да Шуна в зале, включая Императора, разразились громовыми аплодисментами. Даже Фэн Цзинь Юань не смог сдержать чувства волнения, когда он встал со всеми остальными. Он неоднократно кричал своей второй дочери: «Великолепно! Потрясающе!»

В этот момент Фэн Юй Хэн стала богиней войны в сердцах всех. Даже множество лет спустя люди будут вспоминать её героическое выступление, и чувствовать волну эмоций. Они были удивлены тем, на сколько удивительной была эта девушка.

Сюань Тянь Мин аплодировал вместе со всеми остальными. Он всегда знал, что его жена была божеством. Сюань Фэй Юй, назвав ее старшей божественной сестрой, тоже хорошо знал это. Фэн Юй Хэн была настоящим божеством. Она была божеством, которое свалилось с гор Северо-запада!

Аплодисменты продолжались долгое время. Когда они, наконец, успокоились, они услышали, как император громко спросил: «Принц Цзун Суйя, вы признаете поражение?»

Что мог сказать Ли Кунь? Разбитые осколки оружия из железной сущности лежали на земле как постоянное напоминание ему о том, что Цзун Суй проиграл. На этом большом участке земли посреди континента, Цзун Суй потерпел сокрушительное поражение от рук большой страны Да Шунь.

Он все еще был мужчиной, и после первоначального шока он успокоился, и признал поражение. Стоя на земле, он сперва поклонился Фэн Юй Хэн, а затем выразил свое восхищение. После чего он обернулся лицом к Императору и сказал: «Этот скромный принц проиграл. Этот скромный принц, представляющий Цзун Суй, отменяет просьбу о браке. Мы не смеем больше желать божественного принца Чуна. Мы также обещаем, что Цзун Суй и дальше будет верен Да Шуну, и даже следующие поколения никогда не предадут его».

«Хорошо!» Император обрадовался и сразу пообещал ряд преимуществ Цзун Суйу.

Так отношения между двумя странами были улажены. Даже если одна из сторон была подчиненной страной, другая сторона все еще нуждалась в предоставлении достаточных средств. Только так одна сторона была готова подчиняться другой.

Что касается Фэн Юй Хэн, она могла только искренне сказать Императору и чиновникам: «Я хочу представить технику изготовления стали отцу Императору и лично научить ремесленников производить чистую сталь. После того, как она превратится в оружие, она будет проверена северо-западной армией. Убедившись, что оно добьется успеха, в армию будет сделан большой вклад, который улучшит военную мощь Да Шуна».

Император глубоко вздохнул. До того, как чиновники могли даже сесть, слова Фэн Юй Хэна заставили их снова встать на ноги.

Генерал Пин Нань был тронут и вышел вперед, чтобы поклониться Фэн Юй Хэн.

Как могла Фэн Юй Хэн принять это? Она быстро пошла, чтобы остановить его. Однако Император сказал: «Просто дайте ему поклониться. Как человек, который вел солдат всю жизнь, это тот день, который он с нетерпением ждал. Раньше мой Да Шунь даже не мог производить железную сущность, но теперь он получит вашу технику производства стали. Если он не поклонится вам, я боюсь, что он не будет знать, как выразить вам свою благодарность».

Генерал Пин Нань неоднократно кивнул. В это время все другие генералы также собрались вокруг, как будто они заранее спланировали это, и все поклонились Фэн Юй Хэн в унисон: «Грандиозная услуга принцессы Цзи Ан - это то, чего мы никогда не забудем! Принцесса графства Цзи Ань - та, кого мы никогда не забудем!»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 285**

Глава 285 – Разум на грани краха

Фэн Юй Хэн стояла перед залом и принимала поклоны всех генералов. Она подняла свой маленький подбородок и с улыбкой посмотрела на Сюань Тянь Мина. Казалось, что она хвастается ему, и Сюань Тянь Мин подыграл ей, подняв большой палец вверх: «Моя жена потрясающая!»

Во время этого пари не только был отменен политический брак седьмого принца, но и положение Да Шуна улучшилось. Впечатление о Фэн Юй Хэн улучшилось еще раз, как после того случая, как она попала в мишень тремя стелами.

Когда все наконец-то расселись, новогодний банкет официально начался.

Некоторое время была большая вечеринка, и звук барабанов и музыки был очень громким. Танцоры в красочной одежде легко танцевали, а их длинные рукава развевались, иногда проплывая мимо людей, принося уникальный аромат.

Фэн Юй Хэн вернулась на свое место, и Сян Жун посмотрела на нее с покрасневшим лицом. Ей эта вторая сестра казалась богиней. Она была так взволнована произошедшим ранее, что подскочила. Как хорошо было бы, если бы она хоть чем-нибудь была похожа на вторую сестру.

Она ущипнула за щеку Сян Жун и сказала с улыбкой: «Что ты так смотришь на меня? Ты меня не узнаешь?»

Сян Жун была честна и кивнула: «Я действительно тебя не узнала. Вторая сестра, всего за три года, ты уже достигла такого успеха. Сян Жун... Сян Жун...»

Несколько раз она повторила своё имя, но ничего не могла с этим поделать. Беспомощная, Фэн Юй Хэн сказала: «Не стоит завидовать другим, потому что есть много людей, которые завидуют тебе. Если возможно, я хотела бы жить подобно тебе, мирно и счастливо в большой усадьбе.»

Сян Жун горько улыбнулась: «Если бы это действительно было возможно жить спокойно и жизнерадостно, я бы не завидовала».

Она потеряла дар речи. Правильно. Если бы было действительно возможно жить мирно и жизнерадостно, тогда не было бы необходимости оставаться на ветру и под дождем.

С возвращением Фэн Юй Хэн, мадам и молодые мисс очень быстро подошли и окружили ее, так как они неоднократно хвалили ее чудесную силу. Некоторые молодые мисс даже отчаянно протолкнулись к ним и начали представляться. Все хотели развивать отношения с Фэн Юй Хэн. Когда Императрица заговорила ранее, Император ясно дал понять, что он защищает девятого принца больше, чем раньше. Но Фэн Юй Хэн смогла разбить железную сущность, заслужив этим славу Да Шуну, и она согласилась помочь Да Шуну производить оружие из стали. Это даже если не упоминать о том, что у нее все еще была защита девятого принца и премьер-министра. Даже если бы у нее их не было, в Да Шуне, кто теперь осмелится выступать против нее?

Фэн Юй Хэн знала, что окружение толпой является неизбежным результатом, и она не стала отвергать их. Улыбаясь, она общалась с ними без всякого высокомерия принцессы графства. Мадам и молодые мисс, у которых были жалобы на неё, постепенно меняли свое мнение, так как популярность Фэн Юй Хэн достигла новых высот.

В это время уже было завершено три танца. Наконец, Сюань Тянь Гэ появилась с друзьями, и окружение мадам и молодых мисс на время растворилось. Как только они разошлись, Фэн Юй Хэн наконец почувствовала, что воздух немного освежился. Она не могла не вздохнуть, а затем взглянуть на эту группу немного виновато: «Почему вы пришли только сейчас?»

Сюань Тянь Гэ смело села рядом с ней и сказала: «Разве нам не нужно дать другим людям шанс! Наша Юй Хэн - знаменитость. К лучшему или худшему, мы должны позволить им выразить свое почтение.»

Бай Фу Жун несколько раз кивнула: «Да, да». Она сказала это и протянула руку, чтобы коснуться руки Фэн Юй Хэн: «Я тоже хочу этого».

Она беспомощно рассмеялась: «Не присоединяйся к ним сейчас. Я всего лишь узнала эту железную сущность и использовала знания, переданные мне моим учителем. Вот и все.»

Жэнь Си Фэн пододвинула стул, затем сказала Фэн Юй Хэн серьезным тоном: «Если бы ты родилась раньше, ты бы давно уже создала хорошее оружие для Да Шуна, и мой отец не получил бы так много травм на поле битвы. Юй Хэн, его Высочество принц Юй также является генералом. Если у тебя есть такая способность, я действительно очень рада. Это не только принесет пользу тысячам солдат, но и для тебя это будет вечным щитом.»

«Верно!» Фун Тянь Юй также сказала: «Только что, я заметила выражение его Величества. Прямо сейчас, его Величество думает о тебе даже лучше, чем раньше. Если все пройдет хорошо, ты станешь благодетелем всего Да Шуна. Но...» Она наклонилась вперед и понизила голос: «Мой отец сказал мне передать тебе, что с этого дня ты будешь в еще большей опасности. Причина, по которой Цзун Суй хотел использовать железную сущность в качестве козыря для политического брака с Да Шуном, должно быть, чтобы сосредоточить внимание других стран на Да Шуне. Чтобы перенаправить часть преступников, которые хотят выкрасть метод производства железной сущности, который охранялся Цзун Суйем в течение ста лет, в Да Шунь. И тут ты оказала им большую услугу. Железная сущность устарела, но теперь эти преступники обратят свое внимание на тебя. Ты абсолютно должна быть осторожна.»

Фэн Юй Хэн естественно понимала это, но все произошло слишком внезапно. Помимо этого метода, она ничего не могла сделать. Как она могла просто смотреть со стороны, когда они хотят заставить Сюань Тянь Хуа жениться по политическим соображениям? Она просто не могла этого сделать.

«Я определенно буду осторожна». Фэн Юй Хэн торжественно пообещала им: «Нет ничего важнее жизни».

Группа кивнула и начала говорить о вещах, о которых обычно говорили девушки. Но прежде чем они могли долго поговорить, Сян Жун потянула за рукав Фэн Юй Хэн. Немного обеспокоенная, она спросила: «Старшая сестра и четвертая сестра так давно ушли, но все еще не вернулись. Ничего ведь не должно было с ними случиться, верно?»

Фэн Юй Хэн покачала головой: «Я не знаю. Более того, даже если что-то и случилось, они сами искали эти проблемы. Сян Жун, просто наслаждайся пением и танцами. Не думай так много о них.»

Сян Жун вздохнула, а затем обернулась, чтобы наблюдать за танцорами и певцами. Когда она обернулась, она увидела человека, который держал кубок вина и приближался к ним. Это был четвертый принц Цзун Суйя, Ли Кунь.

Сюань Тянь Гэ закатила глаза и сказала: «Зачем он сюда идет?»

Жэнь Си Фэн ухмыльнулась: «То, что в его семье считалось драгоценностью на протяжении столетий, внезапно превратилось в металлолом. Возможно, четвертому принцу будет трудно дать объяснение правителю своей страны!»

Она была права. В этот момент разум Ли Куна был на грани краха.

Техника создания железной сущности была тайным искусством, передаваемым из поколения в поколение в Цзун Суйе. Об этом мог знать только правитель страны. Сперва они хотели использовать это, чтобы улучшить свои отношения с Да Шуном. Кто бы мог подумать, что они не только не смогут сделать это, но и их национальное достояние будет разрушено. И тем, кто сделал это, была молодая девушка, которая не выглядела старше 12-13 лет. Он опасался, что никто не поверит этому, когда он вернется обратно в Цзун Суй.

Ли Кунь беспомощно посмотрел и подошел к Фэн Юй Хэн. Поднеся обе руки к своему бокалу с вином, он поклонился ей: «Принцесса Графства Цзи Ань».

Фэн Юй Хэн встала и ответила поклоном: «Ваше Высочество».

«Я не смею». Ли Кунь неоднократно махнул рукой: «Этот скромный принц не смеет получать поклон принцессы графства».

Фэн Юй Хэн посмотрела на него с улыбкой: «Все в порядке. Вопросы прошлого в прошлом. Теперь, когда ваше Высочество смогли заговорить с Юй Хэн, это по личным причинам. Так как это личное дело, ваше Высочество, пожалуйста, садитесь.»

Ли Кунь не думал, что эта доблестная девушка, которая проверяла оружие, превратится в умную и красивую девушку в следующий миг. Сперва он думал, что она окажет ему холодный прием, так что он уже был готов уйти восвояси, но Фэн Юй Хэн сказала, что это дело в прошлом, и сказала, что сейчас это личное дело.

Некоторое время Ли Кунь не знал, что он чувствует и ненадолго ушел в себя, откинув голову и приложившись к вину в своей чашке.

Фэн Юй Хэн посмотрела на него и поняла, что этот принц из Цзун Суйя был уравновешенным человеком. Хотя он был немного высокомерным в начале, потому что у него была железная сущность, после того, как железная сущность была сломана, оправившись от первоначального шока и признания его проигрыша, он, кажется, не показывал слишком много эмоций. У него даже не было обиды, которую обычно выражали другие люди. Это позволило Фэн Юй Хэн составить о нем высокое мнение. Это было также причиной того, что Фэн Юй Хэн была рада пригласить его сесть рядом. Допив кубок вина, и видя, как эта молодая девушка щедро беседует с ним, не избегая его, Ли Кунь почувствовал, что он может расслабиться. Таким образом, он рассмеялся и сел на место, которое уступила ему Сян Жун.

«Спасибо, принцесса графства».

«Вашему Высочеству нет необходимости так скромничать» Дворцовая служанка подошла, и наполнила кубок Ли Куна большим количеством вина, и Фэн Юй Хэн сказала: «Я молода и неизбежно вступаю в конфликты с некоторыми людьми, когда решаю дела. Ранее, возможно, я задела гордость вашего Высочества, но я надеюсь, что ваше Высочество сможет простить мне это.»

«Ах!» Ли Кунь махнул рукой: «Проигрыш - это проигрыш. Я, Ли Кунь, не тот человек, который обижается на такие вещи. Более того, если существует материал, даже более прочный, чем железная сущность моего Цзун Суйя, можно считать это облегчением для моего Цзун Суйя. Не скрою от принцессы графства, но за последние сто лет шпионы и убийцы практически каждый год приходят в Цзун Суй, чтобы попытаться узнать способ производства железной сущности. Правители моего Цзун Суйя часто меняются, потому что в течение 40 лет были похищены и убиты три правителя. Теперь, когда у принцессы графства есть техника производства стали, этот скромный принц должен напомнить принцессе графства действовать с осторожностью.»

«Спасибо, ваше высочество, за беспокойство». Фэн Юй Хэн кивнула и улыбнулась. Она видела, что Ли Кунь еще что-то сказал, но это было произнесено немного нерешительно. Таким образом, она взяла на себя инициативу, чтобы спросить: «Ваше Высочество обеспокоены тем, что я упущу метод производства стали?»

Ли Кунь был немного смущен и кивнул: «Принцесса графства чрезвычайно умна и действует правильно. Желая заполучит метод производства железной сущности многие малые страны пытались украсть его, но потерпели неудачу. После этого они нас обидели. Теперь, когда железная сущность - не лучший материал, этот скромный принц действительно опасается, что сталь в конечном итоге будет произведена кем-то другим. Если это случится Цзун Суй пострадает от их возмездия.»

«Ваше высочество, не волнуйтесь». Фэн Юй Хэн убрала свою улыбку и сказала серьезным тоном: «Раньше Цзун Суй мог хранить секрет производства железной сущности целых сто лет. Как мой Да Шунь может так легко передать секреты производства стали в другие страны? Кроме того, Цзун Суй является вассальным государством моего Да Шуна. Пока у вас нет никаких мыслей о предательстве, мой Да Шунь не станет плохо относиться к Цзун Суйу. Это также то, что обещал отец Император вашему Высочеству.»

Услышав это, Ли Кунь вздохнул с облегчением. Он действительно боялся, что метод производства стали просочится в другие страны, и он действительно боялся, что Да Шунь пострадает! Он не стал задавать эти вопросы Императору, поэтому он мог только пойти и спросить у человека, у которого был способ производства стали, Фэн Юй Хэн.

Но как только Фэн Юй Хэн заговорила, он заговорил о деталях. В это время он услышал, как она упомянула императора, и не могла не спросить: «Этот скромный принц услышал, как принцесса графства назвала его Величество отцом Императором? Но разве дочь его Величества не станет принцессой?»

Фэн Юй Хэн потеряла дар речи. Дорогой принц, вы плохо подготовились, прежде чем приехать в Да Шунь?

Но это указывало на то, что Цзун Суй был чрезвычайно лоялен Да Шуну. По крайней мере, они не отправили никаких секретных разведчиков в Да Шунь для расследования. Вся их информация была получена на банкете в прошлом году.

Она начала объяснять: «Я не из императорской семьи. Я дочь первой жены усадьбы премьер-министра Да Шуна, но с тех пор, как я помолвлена с девятым принцем, мне была оказана благосклонность отца Императора, и я предпочитаю называть его так.»

«Ах...» Ли Кунь тут же застыл, и на его лице появилось печальное разочарование.

Сюань Тянь Гэ фыркнула и рассмеялась: «Эй! Вы, похоже, заинтересовались нашей Юй Хэн? Это плохо. Она будущая жена моего девятого брата. Если вы осмелитесь иметь такие мысли, будьте осторожны, чтобы мой девятый брат не убил вас.»

В то время как Сюань Тянь Гэ шутила, Фэн Юй Хэн обратила свой взгляд на сцену. Там она увидела, что Чжан Юань только что вернулся в зал и что-то прошептал на ухо Императору...

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 286**

Глава 286 – Втираться в Доверие, Чтобы Скрыть Злые Намерения

«Вашему Высочеству стоит вернуться». Фэн Юй Хэн отвела взгляд и негромко сказала Ли Куну: «Я уже облегчила ваше сердце, и я вижу, что отцу-Императору, кажется, есть что сказать. Ваше Высочество должны вернуться на свое место.»

Ли Кунь покраснел от того, что сказала Сюань Тянь Гэ, и использовал то, что сказала Фэн Юй Хэн, чтобы побыстрее уйти.

Сюань Тянь Гэ хотела пошутить с Фэн Юй Хэн некоторое время, но пение и танцы внезапно остановились, и танцоры внезапно ушли. Затем они услышали объявление Чжан Юаня от лица Императора: «Специальный представитель из Цянь Чжоу войдет в совет!»

Специальный представитель из Цянь Чжоу!

Как только это было объявлено, не только Фэн Юй Хэн, но и Сюань Тянь Гэ также нахмурилась.

«Из четырех стран, граничащих с Да Шуном, Цянь Чжоу самая беспокойная. Они вызывают беспорядки на границе, а дядя Император обеспокоен тем, что с ними делать. Она наклонилась к Фэн Юй Хэн и тихо сказала: «В этот раз твой отец ездил на север, чтобы бороться с бедствием. Интересно, он что-нибудь упоминал о беспорядках в Цянь Чжоу?»

Фэн Юй Хэн покачала головой: «Тебе лучше знать. Мы мало разговариваем.»

Сюань Тянь Гэ кивнула и больше ничего не говорила.

В это время специальный посланник из Цянь Чжоу все еще находился за пределами Зала Фэй Цуй. Как уже сказал Сюань Тянь Мин, теми, кто приехал в Да Шунь, на этот раз была старшая принцесса и младшая принцесса. У молодой принцессы был непокорный вид. Войдя, она вздернула подбородок и внимательно изучила присутствующих. Иногда она закатывала глаза на каких-то молодые мисс, и это было действительно раздражающе.

Что касается старшей принцессы, она вела себя достойно и непоколебимо. Если подсчитать, ей должно быть больше 30 лет, но она очень хорошо сохранила свою кожу, так что на вид ей было не больше 27-28 лет. В странах Севера были сильные ветра и твердые почвы. Люди из этого региона были немного более крепкими и чуть выше людей центрального региона, но у этой старшей принцессы была белая кожа и пропорциональное тело. Она была членом императорской семьи. Ее лицо было таким красивым, что казалось, что оно не было измотано ветром и снегом.

Сюань Тянь Гэ наклонилась ближе к Фэн Юй Хэн и тихо сказала: «Имперская семья Цянь Чжоу имеет фамилию Фун. Их нынешний император поднялся на трон в возрасте 17 лет, и ему только что исполнилось 23. Эта старшая принцесса - его старшая сестра. Я слышала, что предыдущий император не относился к этому сыну особо хорошо, и именно тайный заговор этой старшей принцессы позволил ему сесть на трон. Она была замужем. К сожалению, муж умер рано, оставив эту дочь. Принцы Цянь Чжоу очень уважают эту старшую сестру.»

Сюань Тянь Гэ была как автоматический рассказчик. Когда две принцессы подошли к их местам, она кратко рассказала ей сплетни, касающиеся императорской семьи Цянь Чжоу. Фэн Юй Хэн сочла это очень полезным.

«Кан И привела Жу Цзя, чтобы поприветствовать ваше Величество Императора Да Шуна. Мы желаем Его и Её Величеству долгих лет жизни Мы также надеемся, что жители Да Шуна будут процветать и наслаждаться обильными урожаями.» Когда она сказала это, старшая принцесса Цянь Чжоу встала на колени со своей дочерью, чтобы выказать своё уважение. За ней стояла группа служанок.

Император был очень добр в своем обращении к женщинам, он рассмеялся и сказал: «У принцесс была долгая и тяжелая дорога. Быстрее, встаньте.»

«Спасибо, ваше Величество». Старшая принцесса, Кан И, не говорила нежным голосом, так как она действительно устала.

Фэн Юй Хэн начала думать. Она смогла помочь такому маленькому младшему брату взойти на трон, она легендарная женщина.

Конечно же, как только она встала, они увидели, как старшая принцесса Кан И повернулась в сторону и поприветствовала чиновников Да Шуна, а затем сказала: «Кан И приветствует всех чиновников. Достижения Да Шуна не могли быть достигнуты без усилий чиновников. Кан И очень вами восхищается.»

Когда эта девушка сказала подобное, что могли сделать чиновники? Они могли лишь встать и ответить на эту любезность, произнеся: «Эти чиновники обеспокоены, что принцесса преувеличивает.»

Старшая принцесса слишком долго не задерживалась, она повернулась к мадам и молодым мисс с достойной улыбкой и слегка поклонилась: «Мадам и молодые мисс, приветствую вас».

Все быстро ответили на приветствие. Впечатление каждого о старшей принцессе Кан И улучшилось; Однако Сюань Тянь Гэ не верила ей. Фэн Юй Хэн услышала ее бормотание: «Кто-то, кто пытается втереться в доверие к людям без причины, скрывает злые мотивы».

Жэнь Си Фэн сказала ей: «Ты! Какой скандал ты хочешь разыграть на этот раз? Она очень вежлива. Это хорошо, но это тебя раздражает?»

Сюань Тянь Гэ решила заключить пари: «Я ставлю 500 таэлей, что принцесса Кан И вошла в Да Шунь с нечистыми мотивами».

«Хорошо». У Жэнь Си Фэна было хорошее впечатление от этой старшей принцессы, и она кивнула: «Я принимаю пари».

Фун Тянь Юй услышав это, не могла не покачать головой: «Си Фэн, ты действительно собираешься проиграть».

Жэнь Си Фэн была озадачена: «Почему ты так говоришь?»

Фун Тянь Юй ответила: «Потому что за все годы моей жизни я никогда не слышала, чтобы мой отец хорошо отзывался о северной границе. Каждый раз, когда Цянь Чжоу дает о себе знать, ему приходится беспокоиться о многом. Кроме того, может быть, ты забыла, что произошло на дворцовом банкете три года назад?»

Жэнь Си Фэн застыла, и выражение ее лица немного скривилось.

Фэн Юй Хэн увидела, что она, похоже, немного сожалеет и не может не спросить с любопытством: «Что случилось три года назад?»

Бай Фу Жун объяснила ей: «Тогда прошло всего несколько месяцев после того, как ты покинула столицу. В том году специальный посланник был вполне обычным. До входа во дворец он день оставался в доме для гостей; однако в ту же ночь этот дом загорелся. Большой огонь сжег все дары, которые принес Цянь Чжоу, среди которых были четыре рулона лунного дворцового шелка. Это было чем-то, что вызвало у людей большое беспокойство. Были сожжены не только подарки, но даже слуги Цянь Чжоу сгорели до смерти. Специальный посланник очень напуган. Император ничего не мог сделать. В конце концов, это произошло на земле Да Шуна, и это было в столице. Ради поддержания мира с Цянь Чжоу множество вещей были отправлено обратно со специальным послом, а Цянь Чжоу разрешили пропустить выплату дани в течение трех лет.»

Сюань Тянь Гэ кивнула: «Верно, спустя три года, это первый раз. Я должна увидеть, что они принесли после того, как они не выплачивали дань три года.»

Пока они болтали, старшая принцесса Цянь Чжоу передала список подарков слуге дворца, а затем сказала Императору: «Цянь Чжоу покрыт льдом и снегом весь год. Его земли нельзя сравнивать с плодородными почвами Да Шуна, и с землями Цзун Суйя. Вот почему количество дани не слишком большое. Надеюсь, ваше величество не возражает.»

Когда она заговорила, ее тон был очень уравновешенным. Он не был утомленным, и не был смиренным. Он был очень спокойным, как будто она говорила о мирских событиях повседневной жизни.

Честно говоря, кроме четырех рулонов лунного шелка, в подарочном списке было мало на что смотреть. По сравнению с Цзун Суйем, он был намного хуже. Но Император понял то, что сказала старшая принцесса Кан И. Север нельзя сравнивать с Востоком. В Цянь Чжоу круглый год идет снег. Там трудно сажать урожай, так откуда там может быть множество ценных вещей. Более того, пришла женщина, и она была заботливым и вежливым человеком. Как он мог спорить с ней?

Таким образом, он улыбнулся: «Все в порядке. Вы смогли принести это, что уже хорошо.»

Как только он сказал это, принцесса Жу Цзя, которая молчала, стоя рядом с Кан И, внезапно повысила голос и сказала: «Мама, смотри. Я говорила тебе, что Император Да Шуна не будет спорить о таких мелочах! На самом деле, я говорила тебе оставить рулон лунного шелка для Жун`эр, но ты этого не сделала.»

«О?» Император усмехнулся и посмотрел на принцессу Жу Цзя, а затем спросил: «Ты хочешь, рулон шелка из лунного дворца?»

Жу Цзя кивнула: «Верно! Он очень редкий. Когда рулон, наконец, создают с большим трудом, он должен быть отправлен в Да Шунь. Мы сами никогда не носили одежду из дворца лунного шелка.»

Лицо Кан И наполнилось гневом, когда она отругала ее: «Что за глупости ты говоришь? Быстрее замолчи!» Затем она поклонилась Императору: «Эта молодая девушка непослушна и неуправляема. Это ошибка Кан И, что она плохо её воспитала. Я прошу ваше Величество не обвинять ее.»

«Ах!» Император махнул рукой: «То, что у маленького ребенка вспыльчивый характер, нормально. Нет необходимости отчитывать ее. Как мы видим, характер Жу Цзя очень простой. Вы хотите рулон ткани из дворца лунного шелка, верно? Хорошо! Тогда мы подарим вам один рулон! Нет, два рулона!»

«Правда?» Глаза Жу Цзя загорелись.

Император кивнул: «Монарх не шутит».

«Это здорово!» Жу Цзя практически подпрыгнула: «Мама, смотри. Насколько велик Император Да Шуна. С ним даже проще разговаривать, чем с дядей Императором!»

Он был слишком легкомыслен. Даже Фэн Юй Хэн почувствовала, что Император был слишком щедрым, столкнувшись с этими двумя принцессами. Хотя это были всего лишь два рулона шелка из лунного дворца, это была не нормальная награда.

Она посмотрела в сторону Императрицы и увидела, что у всех императорских наложниц опечаленные выражения лиц. Их нежелание и зависть были написаны на лицах.

«Что происходит с Императором?» Она посмотрела на Сюань Тянь Гэ: «Я чувствую, что с ним что-то не так».

«Ах». Она услышала вздох Сюань Тянь Гэ: «Раньше у меня была тетя. Она была старшей принцессой Да Шуна. Поскольку я была тогда слишком молода, и мне даже не было трех лет, я не могу вспомнить, как выглядела моя тетя. Но мой отец-Император сказал, что моя тетя была старшей сестрой его и дяди Императора, и она заботилась о них обоих. С юного возраста дед Император был очень занят, поэтому о них заботилась моя тетя. Но позже тетя захотела выйти замуж за мужчину, а дед Император был не согласен с этим, поэтому он искалечил этого человека. Но тетя все равно хотела выйти замуж за этого человека, так что дед Император больше ничего не мог сделать, кроме как понизить положение тети, чтобы позволить ей выйти замуж за этого человека. Но после того, как они поженились, из-за того, что этот человек был избит слишком жестоко, он скончался через три месяца. Когда семья оставила тетю саму по себе, она впала в депрессию и тоже скончалась через год. Что касается этой старшей принцессы из Цянь Чжоу, её история, по-видимому, напомнила историю тети и ее мужа. Дядя Император, должно быть, подумал о тете, когда увидел эту старшую принцессу.»

Фэн Юй Хэн посмотрела на старшую принцессу еще раз, и если у неё изначально были сомнения касательно Сюань Тянь Гэ и Жэнь Си Фэн, то теперь, когда она услышала эту историю, она поняла, что Жэнь Си Фэн определенно проиграет.

Отправить принцессу с историей, подобной старшей принцессе Да Шуна, в качестве специального посланника в Да Шун… Она определенно не верила, что это совпадение. Просто даже если взглянуть на то, как Император посмотрел на старшую принцессу со сложным выражением лица, а затем ненароком подарил им два рулона лунного шелка, Цянь Чжоу очень хорошо сыграл этот ход.

«Но я не знаю, чего она хочет». Она посмотрела на Сюань Тянь Гэ: «Давайте предположим. Если все так, как вы говорите, и она скрывает злые намерения, на что она нацелена?»

Сюань Тянь Гэ долго размышляла, но покачала головой: «Я не знаю. Юй Хэн, ты знаешь, что я плохо разбираюсь в этом. Как насчет того, чтобы ты сказала, что думаешь об этом?»

Она вдруг начала улыбаться: «Я бы предположила, что есть шанс, что её рука тянется к моей семье».

Несомненно, молодая принцесса, получившая рулон шелка, была очень рада. После чего принцесса Кан И сказала: «Придя в Да Шунь на этот раз, Кан И также было доверено кое-что братом Императором. Я должна лично поблагодарить одного из чиновников Да Шуна за его милость.»

«О?» Император спросил ее: «Кто это?»

Кан И ответила: «Премьер-министр Да Шуна, Фэн Цзинь Юань, Лорд Фэн».

Фэн Юй Хэн пожала плечами. В точку!

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 287**

Глава 287 - Кан И Раздает подарки

Услышав, как старшая принцесса упомянула его, Фэн Цзинь Юань быстро встал и поприветствовал ее, сказав: «Я не смею. Я не смею.»

Император посмотрел на Фэн Цзинь Юаня и сказал: «Север Да Шуна очень близко к Цянь Чжоу. На этот раз, уважаемому министру Фэну было приказано справиться с бедствием, и вы помогли нам справиться с ним.»

Когда он сказал это, как Фэн Цзинь Юань мог осмелиться продолжать оставаться на своем месте. Он вышел на середину зала и встал на колени: «Быть способным разделить бремя вашего Величества - это обязанность этого чиновника».

Кан И сказала с улыбкой: «Лорд Фэн любит свою страну и ее людей. Он отличный пример. В этом году бедствие было намного хуже, чем в прошлые годы. Даже если наш Цянь Чжоу покрыт снегом и льдом в течение всего года, было трудно избежать неприятностей. Некоторые беженцы из пограничной зоны, в панике бежали в Да Шунь. Лорд Фэн не выгнал их, и он даже приготовил для них кашу и чай. Это было то, что спасло многих людей. Прямо перед тем, как Кан И выехала, брат-Император лично велел мне, когда я приеду в Да Шунь, чтобы я поблагодарила лорда Фэна за его заботливое сердце. Я также должна поблагодарить Ваше Величество за проявленную заботу. Мой Цянь Чжоу будет помнить о помощи и милости Да Шуна.»

Ее речь была искренней, и Императору она очень понравилось. Он стал еще более признательным Фэн Цзинь Юаню за его работу на Севере в этом году.

По сравнению с Цзун Суйем, беседа с Цянь Чжоу была намного более спокойной. Не было никаких серьезных поворотов. Помимо того, что людям дали увидеть шелк из лунного дворца, больше не было никаких дополнительных волнений. Очень быстро старшая принцесса Цянь Чжоу и молодая принцесса завершили свою миссию, и пошли смотреть на песни и танцы.

Поскольку все они были иностранными послами, они сели рядом с принцем Цзун Суйя. Ли Кунь и Кан И оба были очень осторожны в обмене любезностями, поприветствовав друг друга, они побеседовав какое-то время. Но Жу Цзя не была такой спокойной. Глядя на Ли Куна, она улыбнулась, показав, что у неё нет хороших намерений. Ли Кунь почувствовал, как на его коже появились мурашки. Затем он услышал, как она сказала: «Только что мы слышали о том, как Цзун Суй опозорился. Ваше сокровище было принесено в качестве дани, но теперь оно сломлено. Это действительно позор.»

Сперва Ли Кунь не спорил. Он считал этот вопрос закрытым. В любом случае, Да Шунь отвел от него опасность. Он был слишком рад, что так случилось. Но теперь, когда принцесса Жу Цзя так зло обратилась к нему, это был другой вопрос. Выражение Ли Куна помрачнело, так как он подавил гнев в его сердце. Прежде чем он успел что-либо сказать, он услышал, как старшая принцесса Кан И отругала Жу Цзя: «Закрой свой рот! Твой дядя император присматривал за тобой в Цянь Чжоу, но это не значит, что он должен был избаловать тебя до такой степени! Мы в Да Шуне. Спрячь свой непокорный характер и быстрее извинись перед его Высочеством из Цзун Суйя.»

Жу Цзя чуть не заплакала. Яростно прикусив ее нижнюю губу, она не позволяла себе плакать. Учитывая, что она все же неохотно принесла свои извинения Ли Куну, Ли Кунь почувствовал, что будет неловко продолжать спорить. В конце концов, как мужчине, ему было неудобно злиться на молодую девушку. Кажется, эта маленькая девочка была примерно того же возраста, что и его младшая сестра. Она была в возрасте, когда она была полна гордости.

Таким образом, Ли Кунь быстро махнул рукой и сказал: «Все в порядке. Все в порядке. Старшая принцесса, не обвиняйте принцессу Жу Цзя. Это все вина этого скромного принца.»

«Пфф!» Жу Цзя посмотрела на него: «Хорошо, что вы признаете, что это ваша вина. Эта принцесса не извиняется перед вами.» После этого она села.

Кан И была беспомощна и сказала Ли Куну: «Ваше Высочество, пожалуйста, поймите. Отец этого ребенка рано скончался, и я вместе с дядей-императором не могли не разбаловать её немного. Кто бы мог подумать, что она в конечном итоге станет такой.»

Услышав это, Ли Кунь почувствовал себя неловко. Он даже немного смутился. Неоднократно взмахнув рукой, он налил себе кубок вина.

Фэн Юй Хэн сидела на другом конце зала и смотрела издалека. Независимо от того, как она выглядела, она чувствовала, что старшая принцесса Кан И была действительно слишком уравновешенной. У нее была красота и достоинство, и даже если она уже была замужем и имела ребенка, она все еще могла привлечь внимание многочисленных правительственных чиновников.

Сюань Тянь Гэ сказала ей: «Мать нормальная, но эта дочь слишком отличается от неё. Юй Хэн, думаешь, отличие характеров матери и дочери может быть настолько большим?»

Фэн Юй Хэн покачала головой: «Что касается генетики, хотя есть вероятность отличия, она не так высока. Но мы плохо понимаем Жу Цзя. Если она просто испорченный ребенок с плохим характером, у неё может и не быть злых намерений.»

Бай Фу Жун щелкнула языком: «Как это возможно?»

Фэн Юй Хэн подумала, что это маловероятно: «Возможно, она пошла в отца».

Сюань Тянь Гэ сказала: «Скорее всего, достоинство и доброта этой матери совершенно поддельные».

Фэн Юй Хэн, наблюдая за ними какое-то время, вдруг сказала: «Послушайте, они сели. Я готова поспорить, что принцесса Кан И отхлебнет не более двух глотков своего чая, прежде чем она придет сюда.»

Услышав упоминание о ставках, Жэнь Си Фэн очень откровенно сказала Сюань Тянь Гэ: «Когда банкет закончится, я попрошу кого-нибудь прислать банкноты в твою усадьбу».

Бай Фу Жун спросила ее: «Ты признаешь свой проигрыш?»

Жэнь Си Фэн кивнула: «В тот момент, когда она упомянула отца Юй Хэн, она поняла, что проиграла. Юй Хэн, ты должна быть абсолютно осторожна.

Как только она это сказала, Кан И сделала второй глоток своего чая, а затем отставила его. Конечно же, она встала, обошла группу людей и направилась туда, где сидела Фэн Юй Хэн.

Когда она заговорила с принцессой зарубежной страны, Фэн Юй Хэн не слишком много думала об этом. Вместо этого Сян Жун начала нервничать. Когда старшая принцесса подошла, она не стала улыбаться Фэн Юй. Вместо этого она улыбнулась про себя. По какой-то причине эта улыбка заставила ее кожу покрыться мурашками.

Она незаметно приблизилась к Фэн Юй Хэн; тем не менее, Фэн Юй Хэн уже встала и поприветствовала старшую принцессу, а затем взяла на себя инициативу, чтобы сказать: «Старшая принцесса, приветствую вас».

Кан И также ответила: «Приветствую принцессу графства Цзи Ань». Ее тон был уверенным, а ее отношение соответствующим. Как на неё ни посмотреть, ока казалась очень вежливым и очень хорошим человеком. «По пути сюда я иногда слышала о принцессе графства Цзи Ань. Во время зимнего бедствия вы спасли жизни всех граждан, пострадавших от бедствия в столице. После входа в столицу слава принцессы графства стала еще более выраженной. Я думаю, что если бы в Цянь Чжоу была такая принцесса графства, которая разделила бы бремя моего брата-императора, жизнь стала бы намного легче.»

У Фэн Юй Хэн была приличная улыбка на ее лице. Столкнувшись со зрелым спокойствием старшей принцессы Кан И, она почувствовала сверхъестественное давление. В этом давлении была определенная доблесть и элегантность. Эти качества позволили ей поддержать своего младшего брата и помочь ему подняться на трон. Ей даже немного захотелось отвести взгляд.

«Старшая принцесса слишком скромна». Фэн Юй Хэн открыла рот и негромко сказала: «Под небесами, кто не знает, что со старшей принцессой, правителю Цянь Чжоу не о чем беспокоиться».

Кан И негромко вздохнула: «Цянь Чжоу - моя родная страна. Независимо от того, куда я пойду, я надеюсь, что моя родная страна будет становиться все лучше и лучше.»

«Это естественно». Голова Фэн Юй Хэн немного приподнялась, поскольку она продолжала поддерживать зрительный контакт: «Вот почему все хотят защитить свои родные страны».

Кан И была немного удивлена, но она очень быстро пришла в себя. Ее взгляд обратился к Сян Жун и она сказала с улыбкой: «Я уверена, что эта девушка также одна из дочерей лорда Фэна, не так ли? Её брови немного похожи на брови премьер-министра Фэна!»

Лицо Сян Жуна покраснело, и она кивнула Кан И, но не заговорила.

Она действительно была дочерью, которая была больше всего похожа на Фэн Цзинь Юаня. В дополнение к тому, что она сидела рядом с Фэн Юй Хэн, то, что её узнали, было не слишком странным.

У Сян Жун было меньше уверенности, поэтому Фэн Юй Хэн ответила за неё: «Это моя третья сестра, Фэн Сян Жун. Она еще молода. Я надеюсь, что принцесса будет снисходительна к ее ошибкам.»

«Это не проблема». Кан И улыбнулась и сказала: «Когда Лорд Фэн спасал от бедствия на Севере, он принял 200 беженцев из моего Цянь Чжоу. Я действительно благодарна за это. Когда этот ребенок, Жу Цзя, пошла вместе с чиновниками, чтобы помочь успокоить людей на границе, она простудилась и получила теплый чай от лорда Фэна. Это услуга, которую я не осмелюсь забыть. Прибыв в столицу Да Шуна, я также принесла некоторые подарки для дочерей семьи Фэн.» Когда она сказала это, она взяла кое-что у одной из служанок. «Это квадратный носовой платок, сделанный из нашего национального сокровища Цянь Чжоу, шелка из лунного дворца. Потому как большие рулоны шелка из лунного дворца отправляются в Да Шунь в качестве дани, мы действительно не можем сделать что-то слишком грандиозное. Надеюсь, принцессе графства и третьей молодой мисс понравится это.»

Сян Жун быстро поклонилась и, наконец, заговорила: «Спасибо, старшая принцесса, за вашу заботу. Мне очень нравится.»

Фэн Юй Хэн также сказала: «Старшая принцесса слишком вежлива. Юй Хэн даже не приготовила ответный подарок. Такого рода ценный подарок, я действительно не смею его принять!»

«Принцесса графства, вы абсолютно не должны говорить таких вещей. Это всего лишь небольшой приветственный подарок. Если вы не примете его, я очень расстроюсь.»

Когда разговор дошел до этого, было нехорошо не принять его, поэтому Фэн Юй Хэн улыбнулась, а затем протянула руку и вяла платок. Видя, как Фэн Юй Хэн взяла его, Сян Жун тоже приняла его.

Кан И уделяла очень пристальное внимание тому, чтобы эти двое получили носовые платки. По ее мнению, шелк из лунного дворца, парча необыкновенная, изысканный облачный шелк, небесный шифон и дымчатый шелковый шифон были пятью сокровищами. Маленькие страны должны были платить дань Да Шуну, и цены этой ткани было достаточно для этого. Она слышала, что даже императорские наложницы дворца изо всех сил пытались приобрести подобную ткать, что уж было говорить о дочерях чиновника.

Сперва она думала, что молодые мисс семьи Фэн будут очень удивлены и счастливы получить квадратные носовые платки из лунного шелка, но она никогда не думала, что принцесса графства Цзи Ань будет относиться к этому так, как если бы она получила обычный предмет. Похоже, она не была слишком рада. Что касается третьей молодой мисс, Фэн Сян Жуна, она просто посмотрела на него несколько раз, но не оказалась такой счастливой, как она ожидала.

В то время как Кан И была удивлена, она также была слегка смущена, но она не показала этого, поскольку на ее лице продолжала оставаться приятная улыбка.

Как она могла знать, что у Фэн Юй Хэн пятью сокровищами забиты все ящики. Даже Сян Жуна Фэн Юй Хэн дарила вещи из подобных тканей раньше, так что даже если она подарила бы им по полному набору одежды, это бы их особо не впечатлило.

«Шелк из лунного дворца чрезвычайно ценен. Старшая принцесса действительно искренняя». Фэн Юй Хэн слегка улыбнулась и поблагодарила: «Интересно, как долго старшая принцесса будет оставаться в Да Шуне? Юй Хэн хотела бы зайти в гости в более поздний день.»

Кан И сказала: «Не спешите. Я могу остаться здесь на некоторое время.»

«Это хорошо».

Двое ходили туда и обратно, болтая какое-то время. В это время концерт уже закончился. Когда песни и танцы прекратились, следующая группа, по какой-то причине не выходила.

Чиновник, который уже подвыпил, крикнул: «Почему представление остановилось? Продолжайте танцевать!»

Все взорвались от смеха. Потому что это было празднование нового года, настроение у всех была хорошим. Никто и не подумал, что что-то может быть не так.

Но песни и танцы не продолжались. После долгого ожидания некоторые люди начали чувствовать себя неловко. После этого раздался тихий звук. Этот тихий звук являлся какой-то незнакомой песней, которая звучала немного мистично.

Фэн Юй Хэн слегка сощурила глаза, и ее взгляд обернулся ко входу в Зал Фэй Цуй...

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 288**

Глава 288 – Главная Фаворитка в Конкурсе Самоубийц

На площади за пределами зала неизвестно кто успел уложить слой толстого снега. В этот самый момент девушка танцевала босиком на снегу.

Красная одежда девушки была очень тонкой, и она была еще более прозрачной, чем тонкий шифон, который носили летом. В дополнение к тому, что она была босиком, это завораживало сердца тех, кто смотрел.

Это было действительно красиво. Снежно белая и красная одежда делала её похожей на какой-то дух. С каждым движением она ударяла по душам людей.

Кан И не вернулась на свое место, она просто пододвинула стул и села возле Фэн Юй Хэн. Наблюдая за танцем на улице, она действительно была удивлена.

Фэн Юй Хэн также удивилась, потянув Сян Жун к себе, она тихо сказала: «Фэн Дай действительно приложила некоторые усилия, чтобы изучить этот танец!» Хотя ее фигуру по-прежнему не сравнить с профессиональной танцовщицей, она выиграла с точки зрения визуального воздействия. Лишь того, что она может носить такую одежду в холодный день и не дрожать уже достаточно, чтобы заставить людей аплодировать. Но, осмелиться танцевать такой танец в императорском дворце перед Императором, Фэн Фэнь Дай действительно была главной фавориткой в конкурсе самоубийц.

Сян Жун сказала ей: «Прежде чем вторая сестра вернулась в поместье, она уже начала учиться. Кроме того, когда она училась, посторонним не разрешалось смотреть на это. Я также впервые вижу ее танец.»

Хотя девушка в красном только показывала свою спину и не оборачивалась, как её могли не узнать сестры, с которыми она выросла. Фэн Юй Хэн и Сян Жун смогли мгновенно узнать Фэн Дай.

Она отвела взгляд и поглядела на пятого принца. Она увидела, что он очень взволнован и уже встал со своего места. Потрясенный, он выбежал из зала.

Это вызвало у многих людей недоумение, но были некоторые старшие чиновники и их семьи, которые знали причину этого. Они не могли ничего поделать, кроме как молча проклинать девушку, которая танцевала как безмозглая идиотка.

Фэн Юй Хэн больше не смотрела на потрясенного пятого принца и перевела свой взгляд на Императора. Она увидела, что на лице достойного правителя не отражается много эмоций, но злые искры пламени, которые стреляли из его глаз, нельзя было игнорировать.

Сидя рядом с ним, Императрица также была встревожена, в то время, как её лицо наполнялось гневом, она внимательно наблюдала за Императором, который мог в любой момент взорваться от ярости. Она действительно не могла понять, кто именно оказался таким смелым, чтобы решиться танцевать снежный танец.

Фэн Юй Хэн тоже стало немного любопытно. Немного нахмурившись, она начала тихо размышлять.

Фэн Фэнь Дай была не более чем дочерью наложницы из семьи правительственного чиновника. У нее не было возможности сделать так, чтобы дворцовые евнухи помогли ей переместить снег, и, очевидно, была какая-то предварительная договоренность. Либо она попросила помощи заранее, либо кто-то другой, кто был заинтересован в этом, помог ей. В любом случае, было не просто заставить Фэн Дай танцевать этот прекрасный снежный танец.

Девушка, игравшая на флейте, была одета в красные одежды, и Фэн Юй Хэн узнала ее. Хотя в сегодняшний день надеть красную одежду было вполне нормально, и она казалась обычной служанкой, она все же излучала дерзкую ауру. Это был танец Фэн Дэй, которому удалось привлечь внимание довольно многих мужчин.

Когда они приехали сегодня, молодые мисс семьи Фэн сидели в своем экипаже. У нее не было времени посмотреть, каких служанок взяли другие, что позволило этой служанке в красной одежде проникнуть во дворец. Фэн Юй Хэн всегда интересовалась тем, где Фэн Дай сумела найти учителя танцев. Она была не более чем дочерью наложницы из большой усадьбы. Она была непохожа на Чэнь Юй, у которой была поддержка со стороны. Была ли девушка в красной одежде той, кого она могла так легко найти?

В её голове было полно вопросов, и в этот момент лицо Фэн Цзинь Юаня стало синим от страха из-за того, что сделала его дочь.

Он быстро поднялся и встал на колени перед Императором, не сказав ни слова, уткнувшись головой в землю, каждый мог видеть его ужас.

Сперва принцесса Кан И наслаждалась танцем. Она первый раз видела, как кто-то танцевал на снегу, надев так мало. Сначала она подумала, что это одна из танцовщиц Да Шуна, но она не ожидала, что это приведет к тому, что премьер-министр будет так напуган.

Увидев смущение на лице Кан И, Фэн Юй Хэн любезно сказала ей: «Танцующая девушка - моя четвертая сестра Фэн Фэнь Дай».

«Дочь семьи Фэн?» Кан И была слегка потрясена, но она все еще не понимала, почему Фэн Цзинь Юань вел себя так: «Сегодня первый день нового года. То, что дочь чиновника танцует - это обычное явление. Почему Лорд Фэн...» Она не закончила свой предложение, потому как она уже обратила свой взгляд на Императора.

Фэн Юй Хэн знала, что ей не нужно отвечать. Старшая принцесса Кан И была умна и проницательна. Как она могла не увидеть гнев в глазах Императора. Хотя она не понимала, почему Император рассердился, но он рассердился. Если подумать об этом, у этого танца, скорее всего, должна быть некоторая предыстория.

Сюань Тянь Гэ наклонилась к Фэн Юй Хэн и сказала: «Разве эта дочь наложницы из вашей семьи сошла с ума?»

Фэн Юй Хэн пожала плечами: «А разве был хоть один день, когда Фэн Фэнь Дай не была сумасшедшей? Она даже как-то раз посмела попытаться соблазнить Сюань Тянь Мина прямо передо мной. Чего еще она может не осмелиться.»

«Цссс.» Сюань Тянь Гэ сказала: «Юй Хэн, ты все же слишком добрая. Если бы это была я, если бы она осмелилась попытаться соблазнить моего будущего мужа, я бы ее бросила в клетку со свиньями, а затем утопила.»

Фэн Юй Хэн рассмеялась. Дело не в том, что она была добросердечна. Если бы она захотела тайно убить Фэн Фэнь Дай, то была сотня способов сделать это. Убить кого-то легко. Это что-то, что можно сделать за минуту. Но если убить кого-то в поместье Фэн, это приведет к подозрениям других. Даже если ничего не будет найдено, ум человека гибок и может сделать некоторые догадки. А если что-то не в ее пользу, она не станет этого делать.

«Премьер-министр Фэн!» В это время императрица заговорила. Чувствуя, что Император рядом с ней становится сердитым и злым, Императрица поняла, что настала её очередь говорить, поэтому она позвала Фэн Цзинь Юаня и сказала: «Девушка, которая танцует, дочь вашей семьи, верно?»

Фэн Цзинь Юань быстро ответил: «Да, ваше Высочество, это действительно дочь наложницы этого чиновника».

Когда эти слова были произнесены, некоторые люди, которые не узнали Фэн Дай, также все поняли. Выходит, девушка в красном была дочерью наложницы из усадьбы премьер-министра.

В конце концов, вопрос того времени был закрыт. Людей, которые не знали об этом, было большинство. Услышав, что это была дочь семьи Фэн Цзинь Юаня, они начали расхваливать её танец, не зная, что им это не выгодно: «Так это дочь семьи Фэн! Я никогда не думал, что у нее окажутся такие способности. Она действительно искусна!»

«Верно! Я никогда не думал, что у дочерей семьи лорда Фэна есть такие скрытые способности. До этого принцесса графства Цзии Ань сломала железную сущность. Теперь эта танцует босиком на снегу. Я действительно ожидаю узнать, на что способны другие дочери.»

Чем больше Фэн Цзинь Юань слушал, тем больше он начинал паниковать. Эти люди подливали масло в огонь. Но что он мог сказать? Они не понимали ситуацию, они, естественно, считали, что это хорошо. Но его сердце понимало, насколько счастлив был Император, когда погибшая имперская наложница выполняла этот снежный танец.

Фэн Цзинь Юань действительно очень сожалел в этот момент. Когда он вернулся в поместье, он услышал, что Фэн Дай училась исполнять этот снежный танец. Он изначально думал, что она просто захочет попытаться завоевать сердце пятого принца, и будет танцевать для него лично, но он никогда не думал, что она окажется такой смелой и решится танцевать перед Императором. Фэн Цзинь Юань почувствовал, что совершил большую ошибку касательно Фэн Дай.

Сказать по правде, когда дочери чиновников подобного ранга выходят замуж, они обычно находят хорошего мужа. Не стоит упоминать о дочери первой жены, так как они обычно приносят славу семье. Даже если это дочь наложницы, их можно использовались, чтобы помочь проложить дорогу дочери от первой жены или же использовать их для подготовки маршрута эвакуации семьи.

В семье Фэн он давно разработал планы касательно Чэнь Юй. Фэн Юй Хэн также была обещана девятому принцу. Что касается Фэн Дай и Сян Жун, Фэн Цзинь Юань также готовился отправить их во дворцы принцев. Что касается принцев, к которым они будут отправлены, он не мог решить. Но поскольку пятый принц уже выразил свое желание, у него не было никакого намерения отказывать ему. Так или иначе, Фэн Дай была еще молода. В последующие годы у него еще будет шанс подумать.

Но сегодня смелость этой девушки уже навлекла на себя огонь. Сегодня они увидят, удастся ли ей спасти свою жизнь.

Фэн Цзинь Юань был и сердит, и испуган. Стоя на коленях, он даже не осмеливался поднять голову. Если Фэн Дай будет изгнана, он не почувствует себя ни капли расстроенным. Но он боялся за честь семьи Фэн. Если что-то случится в первый день нового года, как семья Фэн проведет остаток года?

Глядя на паническое поведение Фэн Цзинь Юаня внизу, Императрица не могла не взглянуть на Императора. В конце концов, это была семья чиновника первого ранга. Ей стоит попытаться все выяснить, и принять лучшее решение.

Однако гнев в глазах Императора нисколько не ослабевал. Фактически, он становился все более и более разъяренным. Если так продолжится, возможно, он взорвется!

Сердце Императрицы дрожало. В этот день она не могла позволить Императору взорваться. В конце концов, здесь были не только чиновники и их семьи. Тут были и иностранные послы. Хотелось не выставлять на всеобщее обозрение грязное белье. Если посторонние увидят это, что они подумают?

Поэтому она быстро сказала: «Премьер-министр Фэн, ваша дочь танцует довольно красиво. Я думаю, что она очень хорошо танцует. Как насчет того, чтобы она осталась во дворце с этого дня, чтобы она могла исполнять этот танец для его Величества и меня в любое время?»

Фэн Цзинь Юань посмотрел на неё, остаться во дворце с этого дня? Разве не лучше поместить Фэн Дай под домашний арест? В чем разница между этим и смертью? И даже если она будет исполнять этот танец в любой момент, Император пришел в ярость, просто увидев его однажды, как он сможет смотреть на него в любое время. Фэн Цзинь Юань почувствовал внезапный всплеск эмоций. Он хотел задушить Фэн Дай до смерти. Она не смогла сделать ничего хорошего, но смогла все испортить. Ему удалось с большим трудом спасти людей от бедствия, и он заслужил некоторые заслуги. Добавить к этому предыдущее выступление Фэн Юй Хэн, он был действительно доволен. Он даже планировал похвалить Фэн Юй Хэн после того, как они вернутся. Поскольку эта вторая дочь обладала такими способностями, он должен был смягчить своё отношение и взять на себя инициативу, чтобы попытаться примириться с ней. Но Фэн Дай, вызвав такие неприятности, заставила все его хорошие чувства улетучиться.

«Ваше высочество». Хотя он уже отказался от этой дочери, будучи отцом, он не мог слишком отдаляться от неё перед всеми этими людьми. Таким образом, он мог только сжать зубы и сказать: «Моя младшая дочь еще молода. Она совершенно невежественна. Ваше Высочество, пожалуйста, простите ее!

Императрица начала притворяться глупой: «Я хочу содержать ее во дворце. Это ведь хорошо. О чем говорит Премьер-министр Фэн?»

«Ваше Высочество!» Фэн Цзинь Юань снова поднес свою голову к земле: «Моя младшая дочь совершенно невежественна!»

Эти слова были очень четко сказаны, и каждый мог понять, что что-то произошло.

Музыка флейты и танец снаружи продолжался. Пятый принц, Сюань Тянь Янь был снаружи и неотрывно наблюдал. Он совершенно не обращал внимания на то, что происходило внутри зала.

Что касается людей, сидящих в зале, они начали реагировать. Что-то пошло не так, когда танец был исполнен молодой мисс Фэн.

«Премьер-министр Фэн». Императрица сказала с серьезным выражением лица: «Она весьма грациозна. Какие еще просьбы у вас есть?»

Фэн Цзинь Юань был прерван и потерял дар речи. Действительно, это было снисхождение. Если бы Императрица не заговорила, и вместо этого заговорил бы Император, кровь Фэн Дай пролилась бы на месте.

Таким образом, он поклонился до земли, и не говоря лишних слов, принял это.

Но в этот момент старшая принцесса Кан И, сидевшая возле Фэн Юй Хэн, внезапно встала. Выйдя на середину зала, она остановилась рядом с Фэн Цзинь Юанем и сказала: «Ваше Высочество, мысли четвертой молодой мисс семьи Фэн были умны. Кан И искренне благодарна.»

Как только это было сказано, все были потрясены.

Благодарна? За что благодарна?

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 289**

Глава 289 – В Этом Мире Нет Безусловной Любви

Что касается того, почему она была благодарна, у Кан И было своё суждение, поэтому она сказала императрице: «Я приехала из Цянь Чжоу на Севере, Цянь Чжоу покрыт снегом и льдом целый года, и он наиболее подходит для этого типа танца. По дороге в столицу Кан И несколько раз встречалась с Премьер-министром Фэном и говорила о нем несколько раз. Я никогда не думала, что Премьер-министр Фэн примет это близко к сердцу, принесет эту информацию в свою усадьбу и научит четвертую молодую мисс. Это действительно замечательно. Увидев танец Цянь Чжоу в другой стране, сердце Кан И действительно было согрето. Я благодарю Ваше Величество и Ваше Высочество Да Шуна за эту милость и поблагодарю Премьер-министра Фэна за то, что он приложил все усилия к этому.»

Эти слова создали впечатление, будто Фэн Дай танцевала для неё, поэтому они не могли не переглянуться друг с другом. Старшая принцесса Цянь Чжоу явно помогала Фэн Цзинь Юаню. Если бы кто-то другой сказал это, это определенно не возымело бы особого эффекта, но когда принцесса иностранного государства сказала это, Император мог только оказать ей немного уважения.

В это время танец и звук флейты прекратились. Дворцовая служанка подошла к Фэн Дай и тихо прошептала несколько слов ей на ухо, заставив ее упасть на колени в страхе. Раньше она не чувствовала холода во время танца, но теперь, когда она остановилась, все её тело задрожало.

Императрица услышала, что сказала старшая принцесса Кан И, затем посмотрела на Императора. Она почувствовала, что гнев в глазах Императора начинает ослабевать, и она поняла, что ей следует делать. Она улыбнулась, а затем сказала старшей принцессе Кан И: «Я не ожидала, что этот незначительный снежный танец действительно принесет старшей принцессе такую радость. Это хорошо. Так как старшей принцессе понравилось, эта девушка составит вам компанию на несколько дней. Это также поможет уменьшить чувство тоски по родине. Так только старшая принцесса устанет смотреть на нее, просто отправьте ее обратно в семью Фэн!»

Кан И посмотрела на Императрицу и, похоже, не рассердилась на саркастические замечания. Вместо этого она улыбнулась и показалась еще более достойной: «В этом случае Кан И благодарит ваше Высочество Императрицу». После этого она поклонилась Императрице, затем повернулась, чтобы выйти из зала и лично завести Фэн Фэнь Дэй внутрь.

Фэн Дай была невероятно удивлена, и даже пятый принц был потрясен. Он сосредоточил все своё внимание на Фэн Дай, когда она исполняла этот прекрасный снежный танец. Некоторое время он не помнил, что этот танец принесет проблемы, если он будет исполнен во дворце. Когда ему наконец удалось прийти в себя, Фэн Цзинь Юань уже стоял на коленях и умолял Императора простить его. Сюань Тянь Янь также хотел пойти и попросить прощения, но он знал, что если он что-нибудь скажет, возможно, что Император будет еще более возмущен, поэтому он мог только терпеть. Он никогда не думал, что старшая принцесса из Цянь Чжоу попросит простить её.

Кан И лично стряхнула с Фэн Дай снег и она также приказала своей служанке надеть на нее пальто. Ее тело сразу же согрелось. Она последовала за Кан И обратно в зал. В этот момент песни и танцы возобновились, а Фэн Цзинь Юань яростно посмотрел на Фэн Дай, что почти заставило ее развернуться и убежать от страха.

Кан И, удержала ее на месте и тихо сказала: «Быстрее иди и попроси прощения у своего отца. Он все это время стоял на коленях перед Императором ради твоего спасения.»

Глаза Фэн Дай покраснели. Она не понимала, почему Император рассердился. Она хорошо знала, что женщины могут показывать свое искусство во время новогоднего банкета. Даже если её исполнение было плохим, она все равно должна была получить награду. Поскольку это было празднование нового года, все были полны радости. Сперва она надеялась, что она сможет пошатнуть небеса этим танцем, но она никогда не думала, что она почти закончит тем, что потеряет свою собственную жизнь.

Подумав об этом, она поднялась и собралась встать на колени перед Фэн Цзинь Юанем, но Кан И, которая стояла позади неё, схватила ее за руку: «Здесь слишком много людей. Если ты хочешь встать на колени, сделай это дома. Просто говори стоя.»

Только тогда Фэн Дай отреагировала и посмотрела на Кан И с благодарностью. Поскольку она все это время готовилась, она не знала, кто такая Кан И. Но, что ни говори, она помогла ей; кроме того, в этом взгляде Фэн Дай почувствовала, что ее взгляд был теплым. Внешний вид и аура Кан И, которые вызывали у людей комфортное ощущение, оказали на нее впечатление, заставив ее неосознанно почувствовать близость и доверие к Кан И.

Услышав, что сказала Кан И, она не делала глупостей, она слегка поклонилась Фэн Цзинь Юаню и сказала: «Хотя дочь не понимает, что она сделала не так, отец был наказан Его Величеством из-за дочери. Это ошибка дочери. Отец, пожалуйста, простите дочь.»

У Фэн Цзинь Юаня чуть не случился приступ из-за Фэн Дай. Как он мог простить ее, услышав всего несколько слов? Он взмахнул рукавами и не сказал ни слова.

Фэн Дай увидела, что его лицо было мрачным, как чернила, а его ум был в панике. Она не могла не взглянуть на Кан И, прося помощи.

Кан И улыбнулась и похлопала ее по плечу, затем негромко сказала Фэн Цзинь Юаню: «Этот ребенок еще молод. Как она может понять вопросы взрослых. Премьер-министр Фэн не должен обвинять ее.»

Фэн Цзинь Юань был очень вежлив с Кан И. Глубоко вздохнув, он был немного смущен, и выразил свою благодарность: «Цзинь Юань благодарит старшую принцессу за то, что она заступилась за мою младшую дочь. Вы благодетельница моей младшей дочери. Когда банкет закончится, я обязательно велю этой девочке кланяться вам до земли.»

Только тогда Фэн Дай сумела отреагировать. Так это оказывается старшая принцесса из Цянь Чжоу! Она действительно прекрасна!» Она не могла глупо не посмотреть на неё.»

Кан И просто улыбнулась, услышав эти слова, сказав: «Молодому поколению следует кланяться, но Премьер-министр Фэн не должен быть скромным по отношению к Кан И. Так Кан И остановилась в столице, я надеюсь, что Премьер-министр Фэн хорошо позаботится обо мне.»

«Это естественно. Старшая принцесса, не волнуйтесь. Цзинь Юань определенно будет хорошим хозяином.»

Разговор между этой группой был замечен Фэн Юй Хэн. Фэн Цзинь Юань стоял перед Фэн Юй Хэн, поэтому она могла понять, что он говорит, читая по губам.

Между тем, Кан И и Фэн Дай, обращенные к ней спиной, были видны Сюань Тянь Мину, поэтому он понял все, что говорили они. Так что он передал все Фэн Юй Хэн. Таким образом, весь разговор между этими тремя был полностью передан Фэн Юй Хэн.

Увидев, как Фэн Юй Хэн изогнула губы в своей злой улыбке, Сюань Тянь Гэ нахмурилась и спросила ее: «Что-то случилось?»

Она холодно фыркнула: «Все то же самое. Оказание услуг без всякой причины скрывает злые планы.»

На банкете уже не было праздничной атмосферы после снежного танца Фэн Фэнь Дай. Каждый ненароком наблюдал за изменениями выражения лица Императора, размышляя и тщательно наслаждаясь едой, питьем и танцами. Наконец, когда вечер подошел к концу, после того, как евнух объявил об окончании банкета, все быстро встали, чтобы поклониться Императору и Императрице, а затем быстро покинули Зал Фэй Цуй.

Император посмотрел на уходящих людей и беспомощно вздохнул. Императрица рядом с ним спросила: «Когда ваше Величество увидели старшую принцессу Кан И, вы вспомнили вашу тетю?»

Император кивнул: «Да! Когда мы были молоды, нам повезло, что сестра императора заботилась о нас. В противном случае мы бы погибли на раннем этапе борьбы за трон. К сожалению, императорская сестра не прожила долго. Прежде чем мы были коронованы и смогли дать ей лучшую жизнь, она скончалась. Теперь, когда я увидел старшую принцессу Кан И, это действительно пробудило во мне воспоминания об императорской сестре!»

Императрица не знала, как утешить его, поэтому она могла только вздохнуть. Рядом с ними ни одна из других имперских наложниц ничего не сказала. Лишь императорская наложница Гу Сянь повернула голову и что-то прошептала на ухо слуге. Затем этот слуга незаметно вышел из зала.

В это время, за пределами Зала Фэй Цуй, все шли вместе. Старшая принцесса Кан И подвела Жу Цзя и Фэн Дай и встала перед Фэн Цзинь Юанем. Фэн Цзинь Юань еще раз поблагодарил Кан И за то, что она заступилась за Фэн Дай, а затем воспользовался возможностью, чтобы пригласить Кан И: «Поскольку старшая принцесса останется в Да Шуне еще несколько дней, мне интересно, не захочет ли она навестить нашу усадьбу, чтобы мы могли выказать свою благодарность? Моя старая мать очень заинтересована снежной страной Цянь Чжоу. Узнав, что принцесса из Цянь Чжоу, она будет очень рада поприветствовать вас.»

У Жу Цзя сложилось очень хорошее впечатление о Фэн Цзинь Юане. Услышав его приглашение, она с радостью заговорила перед Кан И: «Мама, давай согласимся! Я слышала, что усадьбы правительственных чиновников Да Шуна большие и прекрасные. Просто позволь Жу Цзя взглянуть!»

Кан И беспомощно рассмеялась и сказала Фэн Цзинь Юаню: «Эта маленькая девочка неуправляема. Премьер-министр Фэн, пожалуйста, не шутите так.»

«Хэ!» Фэн Цзинь Юань тоже начал смеяться: «Принцесса Жу Цзя живая и жизнерадостная, это то, чего моим дочерям не хватает!»

Услышав, что кто-то хвалит ее дочь, Кан И была очень довольна, поэтому она кивнула: «Так как Лорд Фэн пригласил нас, Кан И послушается и навестит старшую мадам в усадьбе завтра».

Идя сзади, Фэн Юй Хэн и Сян Жун услышали, что Кан И лично навестит их. Они не могли не переглянуться друг с другом. Фэн Юй Хэн увидела замешательство в глазах Сян Жун и похлопала её по руке, с улыбкой сказав: «Не волнуйся. Все в порядке.»

Сян Жун сильно нахмурилась и сказала: «Хотя эта старшая принцесса выглядит очень красивой, почему я чувствую, что у нее не доброе сердце?»

Фэн Юй Хэн рассмеялась и подумала про себя, дорогая Сян Жун, ты действительно выросла в новом году. «Помни, в мире нет безусловной любви. Никто не будет относиться к тебе хорошо без причины. Мать-наложница Ань хорошо относится к тебе, потому, что она твоя родная мать. Я хорошо отношусь к тебе, потому, что ты моя младшая сестра. Но лишь того, что ты моя младшая сестра для этого недостаточно. Ты также младшая сестра, которая стоит на моей стороне. Понимаешь?»

Сян Жун некоторое время размышляла, а затем энергично кивнула: «Сян Жун понимает. Вторая сестра хочет сказать, что у старшей принцессы не было причины просить прощения за четвертую сестру. Должна быть другая причина.»

«Правильно».

Пока они говорили, кто-то вдруг натолкнулся на них. Не беспокоясь ни о чем другом, он схватил Фэн Дай, отвел её от Кан И, и с нетерпением спросил: «Как ты? Ты испугалась?»

Все были потрясены. Когда они присмотрелись, они обнаружили, что это был пятый принц Сюань Тянь Янь.

Лицо Фэн Дай внезапно покраснело. Опустив голову, она смущенно сказала: «Я в порядке. Большое спасибо вашему Высочеству за беспокойство.»

Фэн Цзинь Юань фыркнул. На этот раз он действительно не оказывал Сюань Тянь Яну никакого уважения. Посмотрев на руку, которой он схватил Фэн Дай, он сказал: «Это неуместно. Надеюсь, ваше Высочество пятый принц не испортит репутацию моей младшей дочери.»

Сюань Тянь Янь посмотрел на него, желая что-то сказать. Но он был принцем, который не был фаворитом. По этой причине он потерял любовь своего отца Императора. Столкнувшись с чиновником первого ранга, он действительно немного боялся вступить с ним в конфликт. Таким образом, он мог только неловко отпустить руку, но он также сказал: «Премьер-министр Фэн ошибается. Этот принц когда-нибудь заберет четвертую молодую мисс в жены.»

Фэн Цзинь Юань смущенно посмотрел на него: «Если этот премьер-министр правильно помнит, ваше Высочество вынуждены были отправить своё предложение в мою усадьбу Фэн, пока этот премьер-министр был в отъезде. То, что было обещано моей младшей дочери, это было положение побочной принцессы, верно? Откуда появилась идея о том, чтобы сделать её своей женой?»

Сюань Тянь Янь также знал, что он совершил ошибку. Раньше он не был слишком серьезен в отношении к Фэн Дай, но прекрасный снежный танец Фэн Дай действительно покорил его душу. Он задумался, потом стиснул зубы и решительно сказал: «Премьер-министр Фэн, не волнуйтесь. Положение официальной принцессы моего Дворца Ли действительно не лучшее, но этот принц распустит всех побочных принцесс и наложниц. До того, как четвертая молодая мисс вступит в брачный возраст, ни одна новая не войдет в мой дворец. После того, как четвертая молодая мисс выйдет за меня за муж она, станет единственной побочной принцессой Принца Ли. Премьер-министр Фэн, что вы думаете об этом?»

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 290**

Глава 290 – Как Ты Смеешь Заставлять Моего Сына!

Хорошо?

Что в этом хорошего!

Если бы Сюань Тянь Янь не был принцем, Фэн Цзинь Юань действительно ударил бы его по лицу «Ваше Высочество Принц Ли, может быть, вы не понимаете! Чем больше вы делаете подобных вещей, тем больше его Величество злится! Вы хотите погубить мою семью Фэн?»

«Это ...» Сюань Тянь Янь был в тупике.

Фэн Цзинь Юань продолжил: «Ваше Высочество Принц Ли является принцем, но моя семья Фэн не является обычной городской семьей. Если ваше Высочество хочет заставить этого премьер-министра сожалеть, тогда не обвиняйте этого премьера в бессердечности! Принц Ли должен тщательно это обдумать. Вы в настоящее время не можете силой чего-то требовать от моей семьи Фэн!»

Фэн Цзинь Юань и так уже был очень невежлив. Во-первых, этот Сюань Тянь Янь действительно был не способен получить много преимуществ от Императора. Бессильный и потерявший поддержку принц был тем, на кого премьер-министр первого ранга действительно не стал бы обращать внимание. Во-вторых, что действительно позволило Фэн Цзинь Юаню быть гордым, это то, что его вторая дочь знала, как производить сталь. Это было сокровище, которое нужно было защищать всему Да Шуну. Не говоря уже о принце, даже Императору стоит хорошо относиться к Фэн Юй Хэн. Как ее отцу, ему также должно быть оказано какое-то внимание.

Но после того, как он сказал это, он подсознательно взглянул на Фэн Юй Хэн, которая догнала их. Увидев, что она не собиралась спорить, он успокоился и добавил: «Ваше высочество, пожалуйста, возвращайтесь. Этот премьер-министр пошлет кого-нибудь, чтобы вернуть письмо с предложением уже завтра. Об этом вопросе не стоит упоминать снова».

«Отец!» Услышав, что письмо с предложением будет вот-вот возвращено, Фэн Дай сразу же начала беспокоиться. Раньше она хвасталась благосклонностью, которую она получила от пятого принца. Она действительно жила в блаженстве. Она не хотела возвращать то время, когда ее отец не заботился о ней, а ее бабушка не любила её. Помолвка с пятым принцем не должна быть отменена. «Отец, все знают, что дочь связана с Его Высочеством пятым принцем. Даже если помолвку отменить, как девушка, которая отменила помолвку с принцем, сможет выйти замуж за кого-либо!»

Фэн Цзинь Юань стал злым, лишь услышав, что Фэн Дай заговорила. Раньше они были в зале, поэтому было нехорошо начинать ругать её перед всеми, но теперь, когда вокруг было не так много людей, его гнев вспыхнул: «Заткни рот! Ты, маленький звереныш, рано или поздно, семья Фэн будет полностью уничтожена из-за тебя!»

Фэн Фэнь Дай была ошарашена. Как все может быть настолько серьезно? Что именно она сделала неправильно?

Глупо глядя на Сюань Тянь Яна, она смущенно спросила его: «Я сделала все возможное, чтобы разузнать, что вам нравится. Я слышала, что вам нравится видеть такой снежный танец, поэтому мне пришлось практиковать его в холодные дни. Мои ноги были сильно обморожены. Но почему Император так разозлился, хотя я так хорошо танцевала? Разве сегодня не праздник нового года? Разве не говорилось, что на нем любая дочь чиновника может выступить? Что именно происходит!»

Сюань Тянь Янь посмотрел на плачущую красавицу, которой была Фэн Дай, и действительно чувствовал себя огорченным. Но что он мог сказать? Независимо от того, что он скажет, это будет неправильным!

В это время старшая принцесса Кан И, стоявшая в стороне, заговорила и посоветовала Сюань Тянь Яну: «Ваше высочество, не паникуйте. Послушайте этот совет. Сперва возвращайтесь в свой дворец. Это произошло внезапно, поэтому будет лучше, если премьер-министр Фэн вернется и все обдумает некоторое время». Сказав это, она обратилась к Фэн Цзинь Юаню и посоветовала: «Люди не должны принимать решения, будучи в слишком эмоциональном состоянии. Премьер-министр Фэн, подумайте об этом.»

По какой-то причине Фэн Цзинь Юань был очень восприимчив к советам старшей принцессы Кан И. Поэтому, он кивнул: «Все в порядке. Ваше Высочество, пожалуйста, вернитесь в свой дворец. Давайте поговорим об этом позже».

Суан Тянь Янь ничего не мог сделать. Он взглянул на Фэн Дай и хотел сказать несколько слов, чтобы утешить ее, но он также чувствовал, что все, что он скажет, будет бесполезно, и он не мог ничего сказать. Взмахнув рукавами, он повернулся и ушел.

Фэн Дай посмотрела на его уходящую фигуру и еще более жалобно заплакала.

Фэн Цзинь Юань беспомощно сказал Кан И: «Поскольку ее Высочество Императрица сказала, что этот маленький звереныш останется с принцессой в течение нескольких дней, Цзинь Юаню стоит вернуть ее. Принцесса, пожалуйста, позаботьтесь о ней несколько дней!»

Кан И улыбнулась и сказала: «Без проблем. Она сможет поиграть с Жу Цзя.»

На это у Жу Цзя не было никаких жалоб, она лишь напомнила Фэн Цзинь Юаню: «Мой Лорд, не забывайте о плане на завтра. Я действительно хочу поесть пищу из центрального региона».

Фэн Цзинь Юань наконец улыбнулся: «Принцесса, не волнуйтесь. В усадьбе есть все, на что вы надеетесь.»

Кан И забрала Фэн Дай и ушла. Только тогда у Фэн Цзинь Юаня появился шанс спросить у Фэн Юй Хэн: «Почему я не видел твою старшую сестру на этом банкете?»

Фэн Юй Хэн покачала головой: «Не знаю».

Фэн Цзинь Юань хотел сказать, как ты можешь не знать? Но когда он снова подумал об этом, Фэн Юй Хэн естественно, отправилась навестить императорскую наложницу Юнь после поднесения подарков императрице. Она определенно не могла следить за Чэнь Юй. Когда она привела Цзы Жуйя в зал Фэй Цуй, Чэнь Юй уже не было.

Сян Жун, которая не могла смотреть на тревожное выражение своего отца, сказала: «Когда старшая сестра вышла, дочь была там. Она сказала, что собирается навестить императорскую наложницу Сянь.»

«Императорскую наложницу Гу Сянь?» Фэн Цзинь Юань нахмурился: «Императорская наложница Гу Сянь присутствовала на банкете. Почему ваша старшая сестра не вернулась?»

На этот раз Сян Жун покачала головой: «Дочь не знает».

Он был беспомощен и мог лишь сказать Фэн Юй Хэн: «Цзы Жуй отправился поиграть с молодым Высочеством и ушел во Дворец Юань. Отец собирается пойти, чтобы забрать его. Вы можете возвращаться в поместье. Я расспрошу, куда ушла Чэнь Юй.» У него действительно появилась головная боль. Помимо его самой послушной третьей дочери, ни одна из других дочерей не давала ему покоя. Одна из них вызвала неприятности, и одна пропала без вести. Что они делают?

Прежде чем Фэн Юй Хэн смогла уйти, молодая дворцовая служанка подошла и поклонилась ей, почтительно сказав: «Этот слуга приветствует принцессу графства. Я слуга из дворца Янь Фу, императорская наложница Сянь приказала этой слуге пригласить принцессу графства посетить дворец Янь Фу».

«Императорская наложница Сянь?» Спросил Фэн Цзинь Юань. Они только что говорили об императорской наложнице Сянь, но она послала кого-то пригласить их. Однако он не знал, зачем она пригласила Фэн Юй Хэн. Но независимо от того, что это было, он верил, что то, что императорская наложница Сянь, позвала её, определенно не плохо. Фэн Юй Хэн знала метод изготовления стали, и была человеком, к которому Император очень хорошо относился. У этой императорской наложницы Сянь нет причин пытаться причинить ей вред. У людей из дворца множество соображений. Кто знает, будет ли это вознаграждение или улучшение отношений. Он быстро сказал Фэн Юй Хэн: «Тогда ты должна быстрее пойти».

Фэн Юй Хэн кивнула и сказала: «Теперь, когда старшей сестры и четвертой сестры больше нет рядом, отец должен лично привезти Сян Жун в поместье. Будет не хорошо оставить её одну.»

«Естественно». Фэн Цзинь Юань подумал, что ее беспокойство вполне уместно: «Будь осторожна по дороге домой». Он подумал немного больше, после чего подошел ближе и тихо сказал: «Отец оставит с тобой скрытого телохранителя. Я оставлю его ждать тебя в твоем экипаже. В настоящее время твоя безопасность очень важна. Небрежность абсолютно нельзя допустить».

Она не скромничала и кивнула в знак согласия. Затем она обняла Сян Жун и уехала с служанкой во Дворец Янь Фу.

Фэн Цзинь Юань наблюдал, как она уезжает и начал думать, что ему обязательно нужно будет повысить её безопасность, как только он вернется в усадьбу, особенно безопасность усадьбы принцессы графства. Прямо сейчас, он несет ответственность за защиту этой дочери. Если что-то случится с Фэн Юй Хэн дома, тогда его жизнь будет действительно подвержена риску.

Фэн Юй Хэн последовала за дворцовой служанкой и направилась во дворец Янь Фу. Дворцовая служанка держала свой рот закрытым и не говорила ни слова. Императорская наложница Сянь была матерью старшего принца Сюань Тянь Ци. Она была мысленно подготовлена, что ее позовут. Конечно, то, что её вызвали, определенно не связано с вопросом Фэн Чэнь Юй. Вместо этого речь пойдет о сделке между ними и Сюань Тянь Ци.

Когда они наконец прибыли во Дворец Янь Фу, первое, что она увидела при входе, - это Чэнь Юй и Синьэр, стоящих на коленях во дворе. Обе раскачивались вперед-назад. Платок Чэнь Юй спал, а ее волосы были растрепаны, придав ей действительно избитый вид. Синьэр повезло еще меньше. Поскольку она была служанкой, когда бабушки начали её избивать, они били ее еще сильнее. Ее так избивали, что ее спина была покрыта кровью. Толстая одежда, которую носили зимой, была пропитана ее кровью.

Когда они прошли мимо них, Фэн Юй Хэн остановилась на мгновение и увидела, что Чэнь Юй подняла голову. Ее взгляд был немного слабым. Несмотря на то, что она абсолютно ненавидела Фэн Юй Хэн, она не могла сосредоточиться.

Дворцовая служанка, которая молчала все это время, наконец, сказала: «Эти двое прокляли императорскую наложницу Сянь и были наказаны преклонением коленей здесь. Принцесса графства должна поскорее войти, чтобы не засорять ваши глаза».

Она улыбнулась и кивнула. Отведя свой взгляд, она последовала за дворцовой служанкой в главную комнату.

Императорская наложница Сянь была самой старшей в гареме императора. Ей исполнилось 50 лет в этом новом году. В то же время она дольше всего пробыла рядом с императором. В этом императорском дворце, кроме императрицы, которая контролировала шесть дворцов, той, кто помогал ему, естественно, была она.

Но имперская наложница Гу Сянь также хорошо понимала людей. Она не говорила ни одного лишнего слова. Но если кто-то осмелится попытаться обмануть её, безусловно, это не поможет. Император мог не любить ее, но он определенно уважал ее и был доволен ею. Вот почему статус императорской наложницы Гу Сянь в совете не следует недооценивать.

По правде говоря, Фэн Юй Хэн морально подготовилась к тому, что императорская наложница Гу Сянь позовет её, но она думала, что это произойдет раньше. В конце концов, она уже ушла с дворцового банкета. И учитывая все, что произошло во время дворцового банкета, у императорской наложницы Гу Сянь больше не должно быть никаких оснований для переговоров.

Пока она думала, она уже пришла. Она попиветствовала, а затем старательно поклонилась: «Юй Хэн приветствует императорскую наложницу Сянь. Надеюсь, императорская счастлива и здорова».

Императорская наложница Гу Сянь села на своем место, и она еще не успела переодеться после банкета. Ее голова была украшена множеством украшений, что делало её еще более величественной.

Фэн Юй Хэн поклонилась ей, но она не спешила позволить ей встать. Вместо этого она некоторое время наблюдала за принцессой графства Цзи Ань. Ранее эта девушка раскрыла свой удивительный талант в зале, и она не знала, какой она окажется. Она чувствовала, что эта девушка окружена ореолом, который ослеплял ее, поэтому она не могла не присмотреться к ней.

Но теперь было нехорошо продолжать делать это, в то время как Фэн Юй Хэн оставалась в поклоне. В конце концов, она долго не решалась пригласить её. Она подготовила ряд вопросов, но теперь эта возможность исчезла. Когда она столкнулась с этой молодой девушкой, она потеряла всю свою уверенность.

«Вы можете подняться». Императорская наложница Гу Сянь была спокойна и собрана: «Садитесь».

Фэн Юй Хэн встала и поблагодарила ее с улыбкой. Затем она села в кресло для гостей, ни скромно, ни гордо. Каждое сделанное ею движение было изящным и естественным. У нее не было какой-либо застенчивости, которая была у других молодых девушек. Имперская наложница Гу Сянь чувствовала, что характер этой девушки немного похож на Сюань Тянь Гэ.

Честно говоря, ей очень понравилась Фэн Юй Хэн. На самом деле, можно сказать, она была восхищена. В конце концов, она уже видела, как она разрезала железную сущность. Это не просто показало Да Шун в хорошем свете, но она также сказала, что она предоставит метод производства этой стали. Такая внушительная помощь поступила от 13-летней девочки. Как люди могли не восхищаться ею.

Но это был один вопрос. Как только она подумала о том, что Фэн Юй Хэн действовала с Сюань Тянь Мином, чтобы подтолкнуть её сына к борьбе за трон, она была полна гнева.

Ее сын был деловым человеком, и она никогда не думала, что Сюань Тянь Ци заполучит трон, и она надеялась, что он не примет участия в борьбе за трон. Ради того, чтобы её старший сын избежал борьбы за трон и не был убит братом, кто знает, сколько усилий она потратила. Но как бы она ни старалась, ее сына внезапно заставили Сюань Тянь Мин и эта девушка!

Императорская наложница Гу Сянь посмотрела на Фэн Юй Хэн, в ее взгляде скрывалась враждебность.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 291**

Глава 291 – Не Хорошо, Мы Окружены

Фэн Юй Хэн лишь посмотрела в ответ на нее, отказываясь отступать. Взгляд Фэн Юй Хэн намного лучше скрывал её намерения по сравнению с императорской наложницей Гу Сянь.

Императорская наложница Гу Сянь долгое время встречала этот взгляд, но могла лишь постепенно смягчиться. Сделав глубокий вдох, она больше не хотела разговаривать с Фэн Юй Хэн.

Но именно она позвала ее сюда, поэтому она не могла просто отправить ее обратно. Более того, она не верила, что вторую молодую мисс семьи Фэн можно так легко отослать. Таким образом, она тихо вздохнула и сказала: «В последнее время принцесса графства Цзи Ань процветает».

Фэн Юй Хэн ответила: «Это не сравнить с чувствами отца Императора к императорской наложнице Сянь».

Императорская наложница Сянь возразила: «Той, к кому его Величество относится лучше всего, - императорская наложница Юнь».

Фэн Юй Хэн ответила: «Но это не привело к тому, чтобы он плохо относился к вам».

Только в этом коротком обмене любезностями ей удалось заговорить о положении императорской наложницы Гу Сянь. Эта 13-летняя маленькая девочка действительно не похожа на молодую девушку. Каждое слово, которое она произносит, бьет прямо в цель. В этих словах не было похвалы или лести, но также в них не было ничего унизительного, что позволило ее гневу постепенно ослабевать, заставляя ее постепенно успокаиваться.

«Вы не боитесь, что не сможете получить благосклонность Императора и поддержку со стороны чиновников?» Она задала вопрос, который вызывал у неё большие сомнения. Ее вопрос не был определенным, но Фэн Юй Хэн смогла понять.

Император хорошо относился к старшему принцу. Также он поддерживал его, потому что чиновники оказали поддержку старшему принцу. Это то, что раньше принадлежало девятому принцу и третьему принцу, но теперь стало принадлежать старшему принцу. У старшего принца внезапно возникли подобные идеи, разве ему не помог кто-то другой?

Но Фэн Юй Хэн улыбнулась: «Боюсь, но есть много вещей, которые еще нужно сделать, не смотря на мой страх. Более того, даже если благосклонность Императора и его поддержку не вернуть, больше некому унаследовать трон».

Сердце императорской наложницы Гу Сянь сжалось. Это дало понять, что её сына используют, и по обидной причине у нее нет выбора, кроме как принять это. Сюань Тянь Ци не мог иметь детей. Для принца это считалось фатальным. Фэн Юй Хэн и Сюань Тянь Ци договорились, что она вылечит его бессилие, но когда она это сделает? У нее есть способность вылечить его?

«Вы знаете, что знание того, как производить сталь, подвергает вашу жизнь риску, верно?» Императорская наложница Гу Сянь по-настоящему боялась, что Фэн Юй Хэн погибнет. Внучка семьи Яо, по слухам, была еще более искусна, чем божественный доктор Яо Сиань, и это дало ей немного надежды. Но, в то же время она подвергает свою жизнь риску. Если она умрет, все будет напрасно.

«Имперская наложница». Фэн Юй Хэн посмотрела на нее с улыбкой: «Независимо от причины, по которой императорская наложница беспокоится о жизни Юй Хэн, это то, за что Юй Хэн очень благодарна. Но если я не смогу даже защитить свою собственную жизнь, я не имею права стоять рядом с моим будущим мужем. В то же время, если Да Шунь даже не в состоянии защитить мою жизнь, он не имеет никакого права получать мой метод производства стали». Имперская наложница Гу Сянь все больше и больше чувствовала, что у девушки перед ней была особая аура. Казалось, что она говорила не очень громко, но каждое слово, сказанное ею, было сильным и напористым. Она могла только признать, что Фэн Юй Хэн была абсолютно права.

«Я хотела позвать вас намного раньше». Она говорила правду: «Однако некоторые дела отложили это до сегодняшнего дня. Сперва я планировала встретиться с вами сегодня после банкета, но то, что должно было быть сказано, было определенно не это. Во время банкета вы разрушили железную сущность, это то, чего я не предвидела. Если подумать об этом теперь, то, что Ци`эр использует кто-то вроде вас, возможно, и не так плохо. Но то, что девушка слишком могущественна, не очень хорошо. Вы должны хорошо подумать об этом.»

Фэн Юй Хэн встала, поклонилась императорской наложнице Гу Сянь и сказала с некоторой искренностью: «Большое спасибо императорской наложнице за беспокойство, но тут есть небольшая неточность. Я не использую его Высочество старшего принца. Это лишь сделка. Кроме того, я считаю, что его Высочество не проиграет от этой сделки».

«Вы действительно можете его вылечить?»

Фэн Юй Хэн сказала ей: «Вероятность успеха составляет около 80%».

«Лишь 80%?» Императорская наложница Гу Сянь немного рассердилась.

Фэн Юй Хэн затем сказала: «Но у любого другого врача нет никаких шансов. Вот почему у императорской наложницы Сянь нет другого выбора».

Императорская наложница Гу Сянь слегка прикрыла глаза. Верно. У нее нет другого выбора. У ее сына также нет другого выбора. Независимо от того, станет ли он императором, если у него не будет никаких детей, это станет проблемой. Много лет Сюань Тянь Ци ездил по многим разным странам, занимаясь бизнесом. В это время он провел большую часть своего времени в поисках знаменитого врача, который сможет излечить его болезнь. К сожалению, даже Яо Сянь из Хуан Чжоу не обнадежил его, когда он навестил его.

Но теперь Фэн Юй Хэн сказала, что может это сделать. Более того, она давала 80% вероятность на успех. Императорская наложница Гу Сянь должна была признать, что она тронута.

«Вы действительно из одной семьи». Она не могла не вздохнуть: «Кроме императорской наложницы Юнь, только вы способны говорить со мной подобным образом. Неудивительно, что вы смогли удовлетворить ее ожидания. Забудьте об этом.» Она взмахнула рукой: «Та, кто стоит на коленях снаружи, - это ваша старшая молодая мисс Фэн, верно? Заберите ее с собой. Не превращайте этот двор в руины.»

Сказав это, она встала и взяла коробку из рук дворцовой служанки.

Фэн Юй Хэн увидела, что эта коробка была подготовлена заранее. Если поразмыслить об этом, императорская наложница Гу Сянь, похоже, уже знала, чем закончится этот разговор.

Разумеется, она увидела, что императорская наложница Гу Сянь открывает коробку и достает оттуда украшение из чистого золота с висюльками. «Хотя с точки зрения стоимости золотые украшения нельзя сравнивать с украшениями из бриллиантов, это подарок, отправленный семьей моей матери, в качестве приданого. Оно отправится с вами сегодня».

Фэн Юй Хэн быстро опустилась на колени и поблагодарила ее за ее милость. То, что она получила это украшение, говорит о том, что сделку можно считать совершенной.

Когда они покинули Дворец Янь Фу, Фэн Чэнь Юй и Синьэр были приведены евнухами. Их ноги были совершенно неспособны поддерживать их, а их спины были покрыты ранами. Евнух, который привел их, сказал: «Вы должны перестать плакать. Люди, которые живут во дворце, - все являются дворянами. Если вы столкнетесь с кем-либо из них, кто знает, не станет ли ваша участь еще хуже».

Это по-настоящему заставило Чэнь Юй и Синьэр закрыть рты. Когда они, наконец, вышли из дворца, Чэнь Юй, наконец, не смогла продолжать терпеть и издала вопль.

Фэн Юй Хэн не хотела обращать на нее внимание и забралась в свой экипаж. Хуан Цюань спросила: «Вы не хотите, чтобы кто-нибудь последовал за их экипажем?»

Она покачала головой: «Какой в этом смысл? Она просто поплачет немного громче. Нам не нужно заниматься этим вопросом».

Хуан Цюань немного подумала и согласилась, поэтому она больше не спрашивала, сказав водителю, чтобы он побыстрее вернулся в поместье.

Когда карета наконец остановилась перед поместьем Фэн, она подняла занавеску и вышла. Только тогда она заметила, что все в поместье Фэн, включая родоначальницу, действительно ждали, чтобы встретить ее у входа.

Хуан Цюань помогла ей выйти из кареты и прошептала ей на ухо: «Люди семьи Фэн действительно знают, как подлизываться к кому-то».

Фэн Юй Хэн пожала плечами и улыбнулась.

Правильно, эта семья всегда относилась к людям согласно их социальному положению. Теперь, скорее всего, Фэн Цзинь Юань рассказал родоначальнице о том, как она сломала железную сущность. Родоначальница почувствовала, что в последнее время она плохо относилась к ней, поэтому она заставила всех поприветствовать ее.

Увидев, как Фэн Юй Хэн вышла из кареты, глаза родоначальницы сощурились. С помощью бабушки Чжао она вышла вперед. Она уже надела приготовленную улыбку, и она уже открыла рот. Как только она собиралась сказать заготовленные строки, она вдруг услышала, как из другого экипажа раздались громкие рыдания. Звук был чрезвычайно жалким, что заставило ее волосы встать дыбом.

Фэн Юй Хэн мягко вздохнула и взяла на себя инициативу, чтобы объяснить: «Бабушка должна сначала взглянуть на старшую сестру. Она была наказана императорской наложницей Сянь и не может ходить».

«Что?» Родоначальница и Фэн Цзинь Юань оба воскликнули в унисон. Затем Фэн Цзинь Юань спросил ее: «Разве тебя не приглашала императорская наложница Сянь? Как твоя старшая сестра была наказана?»

Фэн Юй Хэн подняла бровь: «Меня пригласили. Старшая сестра пришла сама. Может ли это быть связано?»

Фэн Цзинь Юань подумал, что неправильно задал вопрос и быстро спросил: «Я имею ввиду - знаешь ли ты, почему твоя старшая сестра была наказана?» Подумав немного о том, как любезно старший принц относился к Чэнь Юй, он не мог не быть шокированным. Неужели императорская наложница Сянь могла так поступить? Это было бы нехорошо. Императорская наложница Гу Сянь не была обычной императорской наложницей. Ее положение во дворце было фактически таким же, как у императрицы. Если такого рода человек захочет причинить неприятности, это не то, с чем семья Фэн может справиться.

Подумав об этом, Фэн Цзинь Юань быстро отправился посмотреть на Чэнь Юй. Когда он ушел, Цзинь Чжэнь также последовала за ним. Хань Ши также пошла посмотреть, в каком она состоянии. Родоначальница, однако, осталась во дворе и посмотрела на Фэн Юй Хэн : «Твоя старшая сестра всегда создавала проблемы. Я не буду о ней беспокоиться. Бабушка услышала, что ты разрушила железную сущность Цзун Суйя и прославила Да Шун!»

Когда она заговорила, родоначальница стала немного эмоциональной. Когда она стала эмоциональной, ее голос стал громче. Прежде чем Фэн Цзинь Юань смог отойти очень далеко, он услышал это, и не мог не хлопнуть себя по лбу. Как он мог забыть о самом важном вопросе!

Быстро вернувшись, он потащил Фэн Юй Хэн и вошел в усадьбу. Пока они шли, он сказал: «Отец совершенно ни о чем не думает. Как я могу позволить тебе продолжать стоять снаружи. Пойдем сначала в поместье. Мы сможем поговорить, когда мы сядем».

Он сделал это из соображений безопасности Фэн Юй Хэн. Родоначальница не могла думать об этом, но она также почувствовала, что сначала должна отвести Фэн Юй Хэн . Как они могут позволить такому важному человеку оставаться на улице. Таким образом, группа быстро вернулась в Дворец Пион.

Фэн Цзинь Юань и Родоначальница возглавили путь, в то время как остальные, естественно, последовали за ними. Они уже давно отбросили мысли о Фэн Чэнь Юй. Чэнь Юнь продолжала кричать и рыдать в карете, но потом почувствовала, что что-то не так. Помимо водителя и двух охранников, которые стояли снаружи, ни один человек не пришел из поместья Фэн, чтобы встретить ее.

Она была в замешательстве. Только что она слышала голоса множества людей, и казалось, что кто-то шел к ней, так почему все внезапно исчезли бесследно?

Кучер взглянул на Чэнь Юй боковым зрением и быстро отвел взгляд. Гн бы она не была, она всегда была в состоянии поддерживать ауру, которая заставляла людей бояться смотреть на нее. Раньше она была слишком красива, поэтому он не смел смотреть. Теперь, когда у нее на лбу не хватало куска плоти, никто не мог долго смотреть на нее.

«Где люди семьи Фэн?» Чэнь Юй впилась в кучера взглядом и с яростью сказала: «Куда они исчезли?»

Водитель опустил голову и ответил: «Все вернулись в поместье».

«Вернулись в поместье?» Фэн Чэнь Юй почувствовала, что его бросили. Значит, они не беспокоятся о ней? Отлично: «Ты, садись в карету».

«Аа?» Кучер отшатнулся в страха: «Этот скромный не смеет, совершенно не смеет!» Забраться в карету старшей молодой мисс было чем-то, чего бы он не осмелился сделать, даже будь у него две головы.

Фэн Чэнь Юй сердито заскрежетала зубами: «Я сказала тебе войти, чтобы ты смог вынести мою служанку. Затем отправляйся в поместье и позови моего отца!»

«Это...» Кучер был немного обеспокоен. Должен ли он сказать правду старшей молодой мисс, что хозяин уже направлялся к ней, но затем обернулся и вернулся в поместье?

В то время, как он был в растерянности, он услышал свистящий звук движения людей. Казалось, что множество людей бежит сюда. Их движения были одинаковыми, и их шаги были сильными. Звук становился все ближе и ближе, направляясь прямо к усадьбе Фэн.

Фэн Чэнь Юй и слуги были потрясены увиденным. Те, кто пришли, было группой императорских гвардейцев. Их было не менее 100 человек, каждый из которых держал в руках копье. По прибытии в поместье Фэн они разделились на две группы и окружили все поместье Фэн!

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 292**

Глава 292 – Защищена Лучше, Чем Императрица

Фэн Чэнь Юй не знала, не помутился ли её рассудок из-за травмы, но когда она увидела, что императорские стражи окружают усадьбу, первое, что она подумала «У отца ведь не появились проблемы, верно?»

Чем больше она думала об этом, тем больше ее сердце наполнялось ужасом. Она не могла не выбраться из кареты, но она не знала, пытаться ли ей убежать или ползти в поместье, чтобы рассказать Фэн Цзинь Юаню, чтобы он бежал. В любом случае, она просто ползла. Ползла, пока внезапно не упала на землю.

Фэн Чэнь Юй заплакала от падения, напугав кучера, который не успел вспомнить о различиями между хозяином и слугой и пошел помогать ей. Но прежде чем он успел даже дойти до Чэнь Юй, из кареты выпал еще один человек. Этот человек упал прямо на Чэнь Юй. Это шокировало Чэнь Юй и чуть не убило ее.

Кучер встал на колени перед двумя и неоднократно советовал той, что сверху: «Девушка Синьэр, если вы быстро не встанете, старшую молодую мисс задавит вами!»

Синьэр рыдала еще более жалко, чем Чэнь Юй. Она знала, что она упала на старшую молодую мисс, но она не могла двигаться! Увидев, как старшая молодая мисс выпала из кареты, она тоже попыталась вылезти. Кто знал, что она поскользнется и упадет, и так получится, что она упала на старшую молодую мисс, небеса! Неужели она закончит как убийца старшей молодой мисс?

Подумав об этом, она нашла в себе какие-то силы. Сжав зубы и терпя боль, она откатилась от тела Чэнь Юй.

Однако у Чэнь Юй не было времени ругать её. Когда вес ушел с ее тела, она отчаянно поползла вперед. Доползя до лидера императорской гвардии, она внезапно потянулась к стражу в легких доспехах, а затем хрипло уставшим голосом спросила: «Что-то случилось с отцом? Вы пришли обыскать дом, верно?»

Стражник затрепетал от страха и подсознательно хотел ударить ее, но его остановил кучер, который схватил его за ногу: «Вы не можете ударить ее. Это наша старшая молодая мисс Фэн!»

Стражник был поражен, старшая молодая мисс семьи Фэн? Разве он не слышал, что она была красавицей, способной привести к гибели стран? Почему она похожа на злого упыря? Что касается кучера семьи Фэн, что происходит? Зачем ему хватать чью-то ногу?»

Через некоторое время стражи возле поместья Фэн окружили их, и их крики были беспорядочными.

Вскоре после этого Фэн Цзинь Юань, наконец, быстро прибежал. Стражник, ногу которого обнимали, увидел, что он пришел, поэтому он быстро повысил голос и закричал: «Лорд Фэн!»

Фэн Цзинь Юань был поражен. Это был заместитель командующего императорской гвардией Чжун Шуй Шэн, верно? Почему он пришел?

«Лорд Фэн!» Чжун Шуй Шэн был беспомощен: «Вы можете велеть кучеру своей усадьбы, старшей молодой мисс, и этой служанке встать с земли? То, что кто-то обнимает мою ногу, это неприлично!»

Только тогда Фэн Цзинь Юань заметил нескольких человек на земле, и он не мог не закричать сердито: «Быстро вставайте! Что за громкую сцену вы устроили?»

Но разум Фэн Чэнь Юй был уже немного затуманенным из-за последовательности событий сегодняшнего дня. Услышав, что Фэн Цзинь Юань закричал, она предположила, что что-то случилось, поэтому она не могла не поднять голову и не кричать: «Не трогайте меня! Не трогайте меня! Это все проблемы отца! Это все проблемы отца! Вы не можете меня схватить!» Пока она кричала, она громко рыдала. Затем она, наконец, из последней капли совести вспомнила о Фэн Цзинь Юане: «Отец, быстрее бегите! Бегите быстро! Пока здесь есть зеленые холмы, вы сможете убежать!»

Фэн Цзинь Юань вспыхнул гневом, когда он оттолкнул слугу: «Иди, внеси ее внутрь!»

Как мог слуга осмелиться! Беспомощно глядя на родоначальницу, прося помощи, он увидел, что лицо у родоначальницы ярко-красное от гнева. Она быстро приказала бабушке Чжао: «Позови людей и отнесите их, быстро».

Бабушка Чжао поспешно махнула нескольким крепким слугам. Без лишних слов они занесли Фэн Чэнь Юй и Синьэр внутрь. Даже кучера внесли внутрь.

Фэн Чэнь Юй все еще отчаянно кричала: «Отец! Вы не должны умирать! Вы абсолютно не должны умирать!»

«Звереныш!» Голова Фэн Цзинь Юань была готова расколоться. Он был в ярости и разочарован. Похоже, эту старшую дочь действительно не выйдет оставить.

«Принцесса графства». Чжун Шуй Шэн был действительно смущен. Ранее он слышал, что у мадам и молодых мисс многих семей было множество соображений. В мгновение ока схема могла быть приведена в движение, и когда они начинали сражаться, это было подобно спектаклю. Итак, когда он приехал в самую большую семью в столице, почему увидел полную противоположность тому, что было описано? Старшая молодая мисс семьи Фэн... оказалась идиотом, не так ли? Он обратился к Фэн Юй Хэн за помощью: «Этому скромному подчиненному было приказано его Величеством защищать вас».

Фэн Юй Хэн давно догадалась, что Император отправит людей, чтобы защитить ее, но она никогда не думала, что они придут так быстро. Она даже не узнала этого человека и собиралась спросить; однако Фэн Цзинь Юань выступил с инициативой представить его: «Юй Хэн, это заместитель командующего императорскими стражами. То, что его Величество послал его, чтобы защитить вас, говорит о том, насколько вы важны для него».

Фэн Юй Хэн кивнула, потом негромко сказала: «Тогда я буду беспокоить заместителя командующего. Моя усадьба принцессы графства находится рядом с поместьем Фэн. Хуан Цюань проведет вас». Когда она это сказала, она посмотрела на Хуан Цюань, и Хуан Цюань немедленно повела Чжун Шуй Шэна к усадьбе принцессы графства.

Фэн Цзинь Юань и родоначальница все еще ждали, чтобы немного поболтать с Чжун Шуй Шэном. Они должны были дать объяснение более раннему волнению, но они никогда не думали, что Фэн Юй Хэн отправит его, сказав лишь несколько слов. Они не могли не почувствовать себя немного несчастными, но они пришли, чтобы защитить Фэн Юй Хэн . Учитывая, что случилось с Фэн Юй Хэн совсем недавно, было бы лучше, если бы они не стали оскорблять эту девушку.

Таким образом, семья последовала за Фэн Цзинь Юанем обратно во Дворец Пион.

Фэн Цзинь Юань уже рассказал всем в поместье о выступлении Фэн Юй Хэн на банкете. Теперь не только родоначальница начала подлизываться к Фэн Юй Хэн, но даже Хань Ши, которая всегда любила причинять ей неприятности, начала успокаиваться. Она знала, что Фэн Юй Хэн теперь была человеком, которого Император любил больше всего. Если она захочет противостоять ей, это будет эквивалентно противостоянию Императору. Просто подумав о том, что она может потерять голову, она боялась что-либо сделать. Мало того, что она не хотела оскорблять Фэн Юй Хэн, она даже не хотела обращать внимание на то, что случилось с Чэнь Юй. В этот момент Хань Ши просто хотела узнать одно: «Муж, почему четвертая молодая мисс не вернулась со всеми?»

Фэн Цзинь Юань сердито посмотрел в сторону Хань Ши, а затем сказал: «Если тот, кто сейчас находится в твоем животе, такой же звереныш, как эта маленькая шлюха Фэн Дай, тогда лучше убить его прямо сейчас!»

Как только это было сказано, не только Хань Ши была в шоке, даже Ань Ши нахмурилась.

Ее собственный отец проклинал ее. Что именно сделала четвертая молодая мисс?

Но Фэн Цзинь Юань явно не хотел говорить о Фэн Дай, вместо этого он спросил у Фэн Юй Хэн: «Из-за чего именно твоя старшая сестра была наказана?»

Фэн Юй Хэн пожала плечами: «Самая старшая сестра использовала куклу с проклятием на императорской наложнице Сянь, и это обнаружил его Высочество старший принц».

«Что?» Все снова были потрясены. Неужели Фэн Чэнь Юй сошла с ума?

Родоначальница уже не надеялась на Чэнь Юй, но проклясть императорскую наложницу Гу Сянь было не мелочь. Она была обеспокоена тем, что, похоже, мир, ополчился против семьи Фэн. Таким образом, она спросила: «После этого императорская наложница Сянь сказала что-нибудь еще, кроме того, чтобы наложить наказание?»

Фэн Юй Хэн также спросила: «Зная императорскую наложницу Сянь, бабушка и вправду думает, что этот вопрос может быть разрешен лишь наказанием?»

Все замолчали.

«Но, не волнуйтесь». Она продолжила: «Внучка уже попросила прощения от имени семьи Фэн. На этот раз императорская наложница Сянь готова помиловать старшую сестру, но...» Она взглянула на Фэн Цзинь Юанья: «Но то, что действительно повлияет на будущее и судьбу семьи Фэн, никогда не могло быть девушкой. Отец - это тот, кто имеет значение в семье Фэн, я права?»

Выражение Фэн Цзинь Юаня немного помрачнело. Поразмыслив долгое время, он, наконец, принял решение и сказал родоначальнице: «После того, как ей исполнится 15 лет, сын велит людям, чтобы они отправили Чэнь Юй в монастырь за пределами столицы».

Родоначальница кивнула: «Это тоже прекрасно. Содержание дочери, подобной этой, дома, ни к чему хорошему не приведет».

Лишь этими несколькими словами судьба Чэнь Юй была решена. Хотя Чэнь Юй не была очень популярна в усадьбе, сегодня все же был первый день нового года. Люди чувствовали, что обсуждать такую вещь в начале нового года, табу. Но когда они подумали о более раннем выступлении Чэнь Юй перед усадьбой и о том, как она кричала о смерти и о том, что она не хочет умирать, содержание такого рода сумасшедшей дома вызовет множество нарушений в усадьбе.

Что касается того, уйдет ли Чэнь Юй или останется, у других не было никаких мнений на этот счет, но Хань Ши немного дрожала. Она видела, что когда упоминали о Фэн Дай, гнев на лице Фэн Цзинь Юаня был не меньшим, чем когда он говорил о Чэнь Юй. Теперь, когда было решено, что Чэнь Юй будет отправлена в женский монастырь, что насчет Фэн Дай?

Она вдруг что-то поняла. Фэн Дай не вернулась, тогда... ее ведь еще не отправили, верно?

«Муж». В шоке у нее не было времени беспокоиться о проклятии. Она начала плакать и спросила у Фэн Цзинь Юаня: «Куда именно вы отправили Фэн Дай? Фэн Дай определенно неспособна сделать что-то вроде того, чтобы проклясть императорскую наложницу!»

«Хватит!» Родоначальница ненавидела слушать Хань Ши. Даже если она была беременна ребенком семьи Фэн, ей не нравилось слушать то, что она ненавидела, слушать. «Даже если Чэнь Юй будет отправлена после окончания нового года, что может сделать Цзинь Юань с Фэн Дай! Уход за ребенком в твоем животе важнее всего. Если эта дочь окажется бесполезной, к лучшему или к худшему, ты сможешь родить ребенка, который сможет позаботиться о тебе в старости!»

Эти слова были уже очень серьезными. Хань Ши хотела закричать, но она быстро остановилась. Подняв обе руки к животу, она тихонько заплакала.

Фэн Цзинь Юань посмотрел на нее и не мог не почувствовать раздражение. Затем он посмотрел на Цзинь Чжэнь. Хотя она была самой молодой и красивой, она в прошлом была служанкой. Она могла заботиться о людях, но она была совершенно неспособна разговаривать с гостями. Что касается Ань Ши, у нее всегда было устойчивое выражение лица, и он никогда не видел, чтобы она улыбалась. Эти его наложницы действительно становились все более и более неприятными. В такой большой усадьбе Фэн он действительно не мог найти кого-то, с кем можно было бы поговорить по душам. Фэн Цзинь Юань не мог не почувствовать себя немного уныло.

Атмосфера в комнате стала подавленной. Фэн Цзинь Юань и родоначальница не говорили, и ни один из нижеприведенных людей не хотел ничего говорить. Все задавались вопросом, кто должен нарушить эту тупиковую ситуацию. Затем они услышали, как Цзы Жуй, который сидел рядом с Фэн Юй Хэн, внезапно сказал: «Когда отец забирал Цзы Жуйя, разве вы не сказали, что почетный гость завтра прибудет в усадьбу? Откуда этот почетный гость?»

Родоначальница была поражена: «Почетный гость?»

Фэн Цзинь Юань слабо вздохнул пару раз, потом сказал: «Да. Специальный посол из Цянь Чжоу в этом году - старшая принцесса Кан И и молодая принцесса Жу Цзя. Я решил пригласить двух принцесс насладиться пиршеством в поместье Фэн.»

«Это...» Родоначальница была немного потрясена: «Принцесса Цянь Чжоу?»

Фэн Цзинь Юань кивнул: «Верно».

Хань Ши быстро добавила: «Зачем ей приходить в нашу усадьбу?»

Родоначальница яростно ударила тростью по земле: «Ты лишь наложница. Если гость приходит в нашу усадьбу, кто ты такая, чтобы вмешиваться? Возможность пригласить особого посланника - это удача нашего поместья Фэн. Я лично прослежу за приготовлениями к празднику!»

В ту ночь Фэн Цзинь Юань не пошел в комнаты наложниц. По какой-то причине он внезапно потерял интерес к проявлению милости к любой из этих наложниц. Несмотря на то, что Мань Си приходила и приглашала Цзинь Чжэня трижды, он не собирался приходить.

Оставаясь ночью в кабинете он, наконец, услышал легкое движение позади него, когда появился скрытый телохранитель.

Он обернулся и спросил: «Ты достал какую-то информацию?»

Скрытый телохранитель кивнул: «Вокруг Павильона Тун Шэн второй молодой мисс, кроме сотни имперских гвардейцев, есть также несколько скрытых телохранителей. Из которых шесть были отправлены Императором, девять Его Высочеством девятым принцем, а пятерых отправил Его Высочество седьмой принц».

Фэн Цзинь Юань резко выпрямился. Такой суеты не было даже когда защищали Императрицу!

«Также». Скрытый телохранитель продолжил: «Его Высочество, третий принц, отправил письмо». Он передал письмо.

Фэн Цзинь Юань быстро взял его. Открыв его, он не мог не прийти в шок. Сюань Тянь Е на самом деле хотел, чтобы он выкрал метод производства стали?

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 293**

Глава 293 – У Старшей Сестры Нет Недостатка в Национальных Сокровищах

«Бред!» Фэн Цзинь Юань сердито разорвал письмо в клочья. Сюань Тянь Е действительно слишком взбесил его!

«Хозяин». Скрытый телохранитель, естественно, понял, что имел в виду Фэн Цзинь Юань; однако он должен был напомнить ему: «Хозяин, подумайте, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Вторую молодую мисс нельзя беспокоить».

Фэн Цзинь Юань глубоко вздохнул. Казалось, в его голове было два тихих голоса, которые сражались, один из которых был на стороне Сюань Тянь Е, а другой – на стороне Фэн Юй Хэн. Одна была его собственной дочерью, а другой был принцем, которого он решил поддерживать после многих лет нейтралитета. Фэн Цзинь Юань не мог решить и снова начал расхаживать по своему кабинету.

Но скрытый телохранитель напомнил ему: «Исходя из нынешней ситуации, нет никакой надежды на то, что его Высочество девятый принц станет наследным принцем, поэтому тот, кому помогает вторая молодая мисс, должно быть, его Высочество старший принц. Но если эти отношения рухнут, кто может гарантировать, что случится с его Высочеством старшим принцем после его назначения.»

«Ты советуешь этому премьер-министру продолжать стоять на стороне его Высочества третьего принца?»

Скрытый Телохранитель быстро опустился на колени: «Этот слуга - скрытый телохранитель, и он несет ответственность лишь за защиту жизни хозяина, но так как хозяин захотел, чтобы этот слуга носил письма от его Высочества третьего принца, этот слуга сказал слишком много».

Фэн Цзинь Юань кивнул: «Вставай. Этот премьер-министр не собирался обвинять тебя». Он сказал, что затем поднял фрагменты письма, которое он разорвал: «Этот вопрос требует дальнейшего рассмотрения».

В ту ночь Фэн Юй Хэн спала лучше, чем когда-либо прежде. Как сказала Хуан Цюань, теперь, когда здесь было так много скрытых телохранителей и императорских стражей, даже птица не могла пролететь тут, не говоря уже о живом человеке.

Но Хуан Цюань не была настроена оптимистично. Позаботившись о том, чтобы Фэн Юй Хэн заснула, она через некоторое время заснула на диване во внешней комнате. Фэн Юй Хэн ничего не могла с ней сделать, поэтому она приняла это.

По правде говоря, она подумала вот о чем. Как только информация о процессе производства стали просочится, она определенно станет мишенью для всего мира. Не говоря уже о том, что люди из других стран захотят добраться до неё, даже люди на границах Да Шуна всегда будут пытаться прийти за ней.

Но ей не стоит волноваться! Способ изготовления стали у нее в голове. Если они захотят использовать метод производства стали, им придется захватить ее живьем. А пока она жива, она может войти в свое пространство в любое время и в любом месте. Как она может быть в опасности.

То, что беспокоило её сейчас, была не опасность, исходящая от внешних сил. А опасность, которая исходила от поместья Фэн...

На следующий день она проснулась очень рано. Умывшись, она взяла Цзы Жуйя и отправилась во внутренний двор Шу Я.

Когда она приехала, родоначальница еще не закончила завтракать. Увидев, что Фэн Юй Хэн пришла так рано, она подумала, что что-то случилось, и запаниковала. Но когда Фэн Юй Хэн сказала ей, что она приехала, лишь, чтобы выразить своё уважение, она сразу же почувствовала себя непринужденно.

«Юй Хэн - самая разумная. Бабушка всегда это знала.» Родоначальница улыбнулась и перестала есть. Взяв Фэн Юй Хэн за руку, она начала выражать свои мысли: «На этот раз ты не только принесла славу семье Фэн, но и всему Да Шуну. Кто знает, как его Величество проявит свою благодарность! По правде говоря, ты всегда была самой важной внучкой в сердце бабушки. Ха, но твои сестры все неадекватны. Иногда, они беспокоят тебя. Юй Хэн, не принимай это близко к сердцу.»

Фэн Юй Хэн улыбнулась и сказала: «Что такое говорит бабушка. Юй Хэн - дочь семьи Фэн от первой жены. Как меня могут беспокоить мои сестры от наложниц. Но многое произошло до конца года, так что у меня не было возможности беспокоиться о том, что произошло дома. Надеюсь, бабушка простит меня за это.»

Родоначальница услышала ее очень разумные слова, и она не могла не улыбнуться еще шире.

Фэн Юй Хэн обернулась, и взяла кое-что из рук Хуан Цюань: «Это то, что внучка приготовила для бабушки до нового года, но не имела возможности подарить. Я сперва хотела подарить это после дворцового банкета в первый день нового года, но кто мог знать, что такое произойдет. Только сегодня я смогла дойти до бабушки, бабушка не винит Юй Хэн, верно?»

Она сказала это, открывая предмет. Это была верхняя одежда из шелка. Вещи из шелка были тонкими и легкими. Их нельзя было носить зимой, но они выглядели бы очень красиво, когда их надевали весной и летом.

Родоначальница почувствовала, что этот шелк был чрезвычайно высокого качества. Его темно-зеленый цвет выглядел совершенно естественно и не выглядел так, как будто он был окрашен. Когда она потянулась, чтобы прикоснуться к нему, она будто она ничего не ощутила. Она несколько раз потрогала его, прежде чем почувствовать, что она действительно прикоснулась к материалу. Другие ткани в лучшем случае, были очень качественными, но эта вещь было нечто иное. Это заставило ее почувствовать удивление.

Родоначальница уставилась на эту одежду и почувствовала легкий холод по коже. Бабушка Чжао, которая была рядом с ней, вскрикнула от шока: «Это... шелк из лунного дворца?»

«Что?» Родоначальница была потрясена: «Что ты сказала?»

Бабушка Чжао сказала: «Шелк из лунного дворца! Старшая мадам, это шелк из лунного дворца! Вторая молодая мисс подарила вам одежды из шелка лунного дворца!»

«Это в самом деле шелк из лунного дворца?» Челюсть Родоначальницы чуть не отвалилась от шока. Неудивительно, что эта ткань выглядела настолько хорошо, что она не видела подобной на людях. Но она не думала, что это окажется шелк из лунного дворца, одно из пяти национальных сокровищ. Она не могла не посмотреть на Фэн Юй Хэн, ожидая, что она подтвердит это.

Фэн Юй Хэн улыбнулась и кивнула ей: «Это действительно шелк из лунного дворца. Юй Хэн вернулась в столицу пол года назад. Чтобы отблагодарить бабушку, которая ухаживала за мной, я нашла кого-то, чтобы он пошил одежду, используя шелк из лунного дворца. Хотя его нельзя носить во время зимы, когда зацветет весна, бабушке будет особенно комфортно это носить».

Родоначальница почти рассмеялась. Если бы Фэн Юй Хэн до сих пор не находилась перед ней, она бы несколько раз поцеловала шелк из лунного дворца. Она жила долгое время, и уже была одной ногой в могиле, но она никогда не думала, что она получит одежду из одного из пяти национальных сокровищ. Если подумать об этом, то в этом мире не было никого, кто мог бы быть более щедрым, чем Фэн Юй Хэн.

«Добрая внучка, усилия бабушки были не напрасны».

Тем не менее, она вдруг немного обеспокоилась и сказала: «Ха, если бы я знала раньше, что старшая принцесса Цянь Чжоу приедет в поместье Фэн в качестве гостя, Юй Хэн не стала бы дарить бабушке лунный шелк».

«Хм?» Родоначальница не смогла отреагировать. Почему она не стала бы дарить его, если бы знала, что приедут люди из Цянь Чжоу?

Бабушка Чжао поняла и быстро сказала: «Шелк из лунного дворца обычно преподносится в качестве дани из Цянь Чжоу. Вторая юная мисс определенно чувствует, что было бы не слишком хорошо надевать подобные вещи перед людьми из Цянь Чжоу. В конце концов, этот шелк слишком ценен, и я слышала, что даже в императорской семье Цянь Чжоу не носят его, так как весь отправляют в наш Да Шунь в качестве дани».

Родоначальница кивнула: «Наша Юй Хэн очень глубокомысленна. Когда дело касается вещей, она всегда тщательна. Но все в порядке. В любом случае, этот драгоценный предмет нельзя носить прямо сейчас. Бабушка сохранит его и не позволит увидеть старшей принцессе из Цянь Чжоу.»

Фэн Юй Хэн , однако, покачала головой, все еще выглядя очень обеспокоенной: «Это не единственная причина. Внучка вспомнила, что принцесса из Цянь Чжоу Жу Цзя сумела получить награду от отца-императора. В своей радости отец Император наградил её двумя рулонами шелка из лунного дворца. Старшая принцесса Цянь Чжоу уже принесла четыре носовых платка для нас, сестер. Если подумать об этом, теперь, когда она получила еще два рулона, она обязательно приготовит что-то для бабушки в качестве поздравительного подарка. В таком случае, тонкая одежда Юй Хэн окажется слишком бедной».

«Ты говоришь, что принцесса из Цянь Чжоу подарит мне лунный шелк?» Глаза Родоначальницы засияли, а её рот широко улыбнулся. Бабушка Чжао также улыбнулась, сказав: «Кажется, что у старшей мадам будет хороший материал, чтобы сделать одежду на весну и лето!»

Фэн Юй Хэн также сказала: «Но, конечно, даже если принцесса Жу Цзя не захочет подарить оба рулона шелка из лунного дворца бабушке, они должны подарить хотя бы один рулон, верно?»

«Достаточно одного рулона, достаточно одного рулона!» Родоначальница не надеялась получить все, но она начала подсчитывать: «Если это для летней одежды, одного рулона ткани достаточно для двух комплектов одежды».

Фэн Юй Хэн покраснела и сказала: «Вот почему я надеялась, что бабушке понравится эта незначительная одежда».

«О, мне нравится она!» Для родоначальницы, чем больше таких приятных вещей, тем лучше. Как ей могло это не понравиться. Она снова схватила Фэн Юй Хэн за руку. Она долго продолжала говорить, пока она не пошла с бабушкой Чжао на кухню, сказав, что ей нужно лично проследить за приготовлением пищи. Она также добавила еще четыре блюда из-за шелка лунного дворца.

Как только родоначальница вышла из дворца Шу Я, Фэн Юй Хэн привела Хуан Цюань и Цзы Жуйя во Дворец Пиона. Цзы Жуй подошел и спросил ее: «Действительно ли принцесса из Цянь Чжоу принесет шелк из лунного дворца? Когда я был в академии, я слышал, как одноклассник рассказал, что бывают случаи, когда в Цянь Чжоу не могут произвести ни одного рулона шелка из лунного дворца за пять лет. Он действительно ценен.»

Фэн Юй Хэн похлопала его по голове. Улыбаясь, она ничего не сказала, но она сказала Хуан Цюань: «Если они действительно принесут это, наши прекрасные вещи действительно будут потрачены впустую».

Цзы Жуй не понимал, о чем они говорили, но он не спрашивал. Он только улыбнулся и последовал за Фэн Юй Хэн во Дворец Пион. «Учитель сказал, что мне нужно лишь беспокоиться об учебе и меньше участвовать в семейных делах. Я буду слушаться учителя. Пока я знаю, что сестру не обижают, все в порядке.»

Чтобы подготовиться к приветствию двух принцесс, Фэн Цзинь Юань также отправился в передний двор рано утром, лично руководя работой слуг.

В этот день Хань Ши также была более понимающей, и также помогала. Иногда она подавала руку помощи слугам. Это напугало Фэн Цзинь Юаня, который быстро позвал кого-то, чтобы вернуть ее во внутренний двор Ю Лань, чтобы избежать осложнений с ее беременностью.

Но как Хань Ши могла оставаться во дворце Ю Лань. Она быстро вышла во двор и увидела, что там сидят все женщины, поэтому она тоже села с ними. Она пыталась придумать что-нибудь, о чем можно было бы поговорить, как вдруг услышала: «Я никогда не думала, что старшая принцесса Цянь Чжоу филантроп. Нашей четвертой молодой мисс повезло, что она смогла пообщаться с таким великим человеком, она вернется с ней!» Она спросила и наконец услышала, что Фэн Дай была спасена старшей принцессой Цянь Чжоу и ушла с ней. Только тогда она вздохнула с облегчением, в то время как ее впечатление о старшей принцессе улучшилось. В дополнение к тому, что она не видела, чтобы Фэн Чэнь Юй выходила, она почувствовала, что положение Фэн Дай во много раз лучше, чем у Чэнь Юй.

Она говорила сама с собой, но обнаружила, что ни один человек в комнате не обратил на нее никакого внимания. Вдруг она закрыла рот. Все сидели спокойно, пока не вошла служанка и не сказала: «Пришли почетные гости. Старшая мадам приглашает всех выйти на встречу».

Фэн Юй Хэн была первой, кто пришел к выходу.

Сегодня Кан И надела простое зимнее пальто. Только на воротнике, манжетах и поясе был цветочный орнамент из пионов. Она выглядела элегантно, но без какой-либо ауры празднования. Что касается принцессы Жу Цзя, то на ней было надето яркое зимнее пальто, что удивляло людей.

Родоначальница и Фэн Цзинь Юань стояли впереди. Увидев, как принцессы вышли из кареты, родоначальница собиралась встать на колени, но Фэн Юй Хэн, которая стояла позади неё, остановила ее, тихо сказав: «Нет необходимости в таком грандиозном приветствии иностранной принцессы». Родоначальница подумала об этом немного, а затем выпрямила свое тело.

Фэн Цзинь Юань и Кан И были знакомы друг с другом. После обмена любезностями их пригласили в главный зал дворца Пион.

Конечно же, Фэн Дай вернулась вместе с ними, и она выглядела хорошо, что позволило Хань Ши расслабиться.

Войдя в зал, Кан И не села, а сперва пошла помочь Родоначальнице сесть. Затем она поприветствовала родоначальницу и сказала: «Кан И неожиданно приехала навестить вас и вызвала много неприятностей для старшей мадам. Надеюсь, старшая мадам простит меня.» Красивая и достойная, она была полна любезностей. Родоначальница кивнула и тихонько похвалила Кан И. Разумеется, дочь, воспитанная в императорской семье, отличалась от других.

Кан И поприветствовала, а затем взяла что-то из рук своей служанки и передала это родоначальнице: «Кан И была приглашена довольно внезапно лордом Фэном и у неё не было времени подготовить подарок. К счастью, я принесла с собой носовой платок из нашего национального сокровища, шелка из лунного дворца, который я могу подарить старшей мадам. Надеюсь, старшую мадам ждет удачный год».

Она поднесла предмет родоначальнице и надеялась, что она сможет увидеть немного приятной радости в ее выражении; однако она никогда не думала, что улыбка, которая была на ее лице все это время, внезапно исчезнет...

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 294**

Глава 294 – Обманывать Касательно Наличия Ценного Имущества

Текущий внешний вид родоначальницы заставляла Кан И чувствовать себя очень смущенно. Даже люди поместья Фэн сомневались.

Носовой платок из шелка лунного дворца! Даже если это всего лишь платок, он очень ценен, но почему родоначальница, похоже, недовольна, и даже, кажется... он ей немного не нравится?

Как они могли знать, что Фэн Юй Хэн лично подарила ей набор одежды, сделанный из шелка лунного дворца чуть ранее утром. Сколько платков можно сделать из ткани, использованной для изготовления одежды! Более того, родоначальница слышала, что Император наградил принцессу Жу Цзя двумя рулонами шелка из лунного дворца. Как они могут так мелочиться и подарить лишь носовой платок?

Конечно, недовольное выражение родоначальницы было не слишком заметным. В мгновение ока она быстро пришла в себя, но улыбка на ее лице была не такой широкой, как раньше, она тихо сказала им: «Почетные гости, которые посетили нас, почему вы все еще стоите. Садитесь, пожалуйста.»

Кан И немного смутилась и села, сомнения в ее сердце еще больше усилились.

Носовой платок из шелка лунного дворца! Не говоря уже о старшей мадам семьи чиновника первого ранга, даже если бы она подарила его императорской наложнице во дворце, она немедленно обратилась бы к ней как к почетному гостю. Как платок из шелка лунного дворца мог не возыметь никакого эффекта, когда он попал в поместье Фэн? Если вспомнить банкет накануне, то вторая молодая мисс семьи Фэн и третья молодая мисс вели себя так, как будто они получили обычный носовой платок и не выглядели удивленными ни капли. Сперва она считала, что они лишь маленькие дети, которые не понимают их ценности, но сегодняшняя реакция родоначальницы семьи Фэн заставила ее начать думать.

Однако, сколько бы она ни думала, она не могла понять причину, но нашелся кто-то, кто с радостью объяснил ей, это была Фэн Юй Хэн: «Старшая принцесса, пожалуйста, не обижайтесь. Все знают о цене шелка из лунного дворца, но, возможно, потому, что я отправила бабушке комплект одежды из шелка лунного дворца, она теперь не пришла в восторг от носового платка».

Кан И была немного потрясена. Комплект одежды из шелка лунного дворца? Сколько ткани на него потребовалось? И она просто подарила его старшей мадам?

Сомнения в ее сердце были выражены Жу Цзя: «Принцесса графства Цзи Ань действительно умеет шутить. Знаете ли вы ценность предмета одежды из шелка лунного дворца?»

Фэн Юй Хэн слабо улыбнулась и сказала: «Конечно, я знаю это, но какой бы ни была стоимость, для Юй Хэн, это не так важно, как показать дочернюю любовь бабушке. Если бабушке нравится это, Юй Хэн готова подарить это, независимо от того, сколько оно стоит.»

Кан И почувствовала, что она опозорилась здесь, но она все же сказала: «Похоже, принцессе графства пришлось использовать всю ткань, которая у неё была. Старшая мадам, действительно должна быть счастлива, имея такую внучку».

Родоначальница неоднократно кивнула: «Это правда. Внучка этой старухи от первой жены - самая понимающая и самая щедрая.»

Фэн Юй Хэн улыбнулась и сказала: «Бабушка преувеличивает». Затем она посмотрела на Жу Цзя и, казалось, беззаботно стала болтать с ней: «Я никогда не была в Цянь Чжоу. Я слышала, что весь год он покрыт льдом и снегом. Там очень холодно?»

Жу Цзя кивнула, громко сказав: «Да! В вашей столице Да Шуна слишком тепло по сравнению с нашим Цянь Чжоу. Я слышала, что слабая зимняя метель у вас уже считается катастрофой. Пфф, я действительно не смею думать об этом. Если бы вы отправились в Цянь Чжоу, было бы странно, если бы вы не замерзли до смерти».

«Жу Цзя, говори повежливее». Кан И беспомощно напомнила ей: «Девушки должны вести себя достойно, когда они говорят. Посмотри, на кого ты похожа!»

Фэн Цзинь Юань наконец-то нашел возможность вклиниться в разговор, сказав: «Тут ничего не поделать. Характер принцессы Жу Цзя - сердечный и откровенный. Она истинная дочь северной страны.»

Жу Цзя хихикнула и сказала Фэн Цзинь Юаню: «Премьер-министр Фэн относится к Жу Цзя лучше всех».

Однако Фэн Юй Хэн продолжала спрашивать: «В Цянь Чжоу настолько холодно? Но я слышала, что это очень красивое место. Я слышала, что в Северной стране есть лисы, которые полностью черные. Они большого размера и чрезвычайно ценны. Они действительно существуют?»

Это было то, что очень интересовало Жу Цзя, поэтому она быстро сказала: «Конечно! Мой дядя добыл одну на охоте в этом году. Он снял с неё шкуру и отдал мне мех. Я даже привезла его в Да Шунь и собиралась отдать его портному, чтобы он превратил его в плащ».

«Оо». Фэн Юй Хэн кивнула: «Плащ с мехом черной лисицы должен быть действительно ценен».

Когда она сказала это, Кан И сразу поняла, что она имела в виду, и она не могла не удивиться. Она не могла подумать, что у этой принцессы графства Цзи Ань на самом деле такие умные мысли в этом молодом возрасте.

Она быстро сказала: «Жу Цзя, не говори ерунды. Как можно использовать такую ценную вещь для пальто? Как раз перед тем, как мы приехали в поместье Фэн, разве я уже не сказал тебе, что мех будет использован в качестве подарка старшей мадам Фэн? Ты принесла его?»

Жу Цзя была поражена. Она совершенно не думала, что ее собственная мать скажет такое. Это было явно то, что принадлежало ей! Маленькая девочка надулась и собиралась закатить глаза, но она увидела, как ее мать посмотрела на нее. Она не могла не вздохнуть, так как знала, что сейчас время, когда она должна сотрудничать с матерью, поэтому она кивнула: «Дочь просто пошутила с принцессой графства. Цена этого меха чрезвычайно велика. Как может маленькая Жу Цзя носить его. Конечно же, это подарок для старшей мадам Фэн. Просто мы вышли сегодня утром в спешке и забыли принести его».

Кан И мысленно вздохнула с облегчением, но она беспомощно покачала головой и сказала: «Ты! Ты только и знаешь, как ходить вокруг да около.» Затем она сообщила одному из своих слуг: «Быстро возвращайся в таверну, и забери его».

Слуга поклонился, а затем быстро ушел.

Только тогда Кан И сказала родоначальнице: «Моя дочь не понимает этого. Старшая мадам, пожалуйста, не обижайтесь.»

Родоначальница услышала, что она получит еще одно сокровище, так как она могла обижаться? Её лицо сразу расцвело в улыбке: «Все в порядке. Все в порядке. То, что маленький ребенок любит шутить и играть, нормально». Когда она это сказала, она посмотрела на Фэн Юй Хэн с благодарностью. Родоначальница жила более полувека, поэтому она, естественно, поняла, что этот дар был адресован ей лишь из-за слов Фэн Юй Хэн. В противном случае старшая принцесса Цянь Чжоу подарила бы ей лишь носовой платок.

Кан И с благодарностью улыбнулась родоначальнице. Затем она повернулась к Ань Ши, Хань Ши и Цзинь Чжэнь, чтобы спросить: «Вы семья лорда Фэна?»

Трое быстро встали на колени, а Ань Ши сказала: «Эти наложницы - наложницы мужа. Мы признательны старшей принцессе за то, что нас заметили.»

Кан И знала, что в ее положении не стоит слишком много говорить с ними, но все же, то, что нужно сказать, все равно будет сказано: «Я уже подарила принцессе графства Цзи Ань, а третьей молодой мисс по носовому платку. Сегодня утром я подарила еще один четвертой молодой мисс. Интересно, где старшая молодая мисс усадьбы сейчас?» Она не могла не взглянуть на Фэн Цзинь Юаня: «Почему я не вижу здесь старшую юную мисс? Я приготовила и для нее платок.»

Фэн Цзинь Юань уже был немного смущен из-за ситуации с черной лисицей, но когда он услышал, как Кан И спросила о Чэнь Юй, он неоднократно махнул рукой и сказал: «Моя старшая дочь заболела. Она в своем дворе выздоравливает от ее болезни. Старшая принцесса, нет необходимости быть на столько вежливой. Подарить ей такую ценную вещь, это расточительство. Будет лучше, если принцесса Жу Цзя поиграет с ним».

На этот раз Жу Цзя поняла и покачала головой, сказав: «Для Жу Цзя не сложно достать платок из лунного шелка. Этот действительно был подготовлен для старшей молодой мисс усадьбы».

Увидев, что Фэн Цзинь Юань был немного обеспокоен, Ань Ши взяла инициативу и заговорила: «Не скрою это от старшей принцессы, но тело старшей молодой мисс травмировано, и она действительно не может встречаться с гостями. Надеюсь, старшая принцесса простит ее. Что касается этого носового платка, как насчет того, чтобы передать его старшей мадам. Когда старшей молодой мисс станет немного лучше, она отдаст его ей».

Кан И немного подумала и сказала: «Все в порядке. Тогда я попрошу старшую мадам, передать его ей от моего имени!» Сказав это, она отдала последний платок родоначальнице; однако в это время снаружи раздался громкий звук, который заглушил все.

Выражение Фэн Цзинь Юаня стало еще мрачнее, он тихо поругал слугу рядом с ним: «Почему так шумно? Разве ты не знаешь, какой сегодня день? Быстро иди и посмотри!»

Прежде, чем слуга успел выйти, человек зашел в зал. За этим человеком следовала девушка.

Фэн Цзинь Юань сразу же разозлился и громко закричал: «Кто выпустил ее из её комнаты?»

Группа слуг, которые пытались остановить их, быстро встали на колени, и пожилая женщина заговорила: «Хозяин, мы действительно не смогли остановить ее! Старшая молодая мисс взяла ножницы и сказала, что если мы ее не выпустим, она воткнет их себе в шею.»

Человеком, который пришел, была Фэн Чэнь Юй. Хотя она применила макияж, шрам на лбу не был скрыт, и это выглядело шокирующе.

Жу Цзя была потрясена, а затем сказала: «Ты старшая молодая мисс усадьбы Фэн? Тут что-то не так! Я слышала, что самая старшая молодая мисс семьи Фэн была самой красивой в столице, и некоторые даже говорили, что она самая красивая женщина в Да Шуне. Ты...» Она внимательно присмотрелась. Хотя Чэнь Юй все еще обладала прекрасной основой, независимо от того, насколько она была красива, этого было недостаточно, чтобы восполнить недостаток плоти у нее на лбу. Лишь от её вида, Жу Цзя чуть не стошнило. «Как она может быть самой красивой. Сказать, что она самая уродливая, не преувеличение».

Фэн Цзинь Юань быстро сказал: «Принцесса испугалась, да? Некоторое время назад моя дочь получила травму, поэтому неизбежно, что это выглядит немного отвратительно. Я попрошу кого-нибудь немедленно вернуть ее. Принцесса, пожалуйста, простите меня.» Сказав это, он велел слугам: «Немедленно уведите её!»

Но Чэнь Юй уже пришла, так как она могла так легко уйти? Она схватилась за одежду Фэн Цзинь Юаня и заплакала: «Отец, почему вы отказываетесь от Чэнь Юй? Сегодня все еще лишь второй день нового года, но почему вы не позволяете Чэнь Юй выходить? Чэнь Юй хочет отпраздновать новый год с отцом и хочет выказать уважение бабушке. Отец, не сердитесь на Чэнь Юй, ладно? Чэнь Юй знает, что она ошибалась и определенно не будет делать этого снова!»

Фэн Цзинь Юань несколько раз дернул за свою одежду, но он не мог освободить её. Он не мог не стать еще более разъяренным, и хотел высказаться; однако он обнаружил, что старшая принцесса Кан И подошла и опустилась на корточки перед Чэнь Юй, спокойно сказав: «Вас зовут Чэнь Юй?»

Чэнь Юй была поражена и, наконец, поняла, что здесь есть гости. Некоторое время она не знала, как ответить. Лишь кивнув головой, она некоторое время размышляла. А затем спросила: «Кто вы?»

Кан И не ответила, лишь подняв руку, она осторожно вытерла пот, который появился у неё на ее лбу во время борьбы. Затем она положила носовой платок в руку Чэнь Юй: «Я - старшая принцесса из Цянь Чжоу. Это платок, сделанный из шелка лунного дворца, и это подарок вам ».

«Это...» Чэнь Юй была немного потрясена. Она никогда не думала, что такой человек придет в поместье.

Родоначальница увидела, что текущие действия Чэнь Юй были поистине слишком неадекватными, но было слишком сложно насильно выгнать ее. Она ничего не могла сделать, кроме как сделать шаг назад и сказать: «Раз ты пришла, значит, оставайся. Через некоторое время мы будем есть. Быстрее, помогите старшей молодой мисс. Как можно плакать и сердиться, празднуя новый год».

Услышав, что она может остаться, Фэн Чэнь Юй немедленно прекратила беспокоиться о том, что здесь делает старшая принцесса. С помощью слуг она неуверенно встала, и даже Синьэр, которая пришла вместе с ней, встала. Они подошли к стульям, дрожа от страха, глядя на то, как злится Фэн Цзинь Юань.

Кан И вернулась на свое место после того, как Чэнь Юй села. Затем она некоторое время рассматривала Чэнь Юй и не могла не удивиться: «Конечно же, она действительно достаточно красива, чтобы вызвать крушение стран! Старшая молодая мисс Фэн, у вас эта родинка на левой нижней челюсти с рождения?»

Чэнь Юй не думала, что она действительно спросит об этом, и она не могла не коснуться ее. Затем она кивнула: «Это так. Она у меня с рождения.»

Услышав это, Кан И сразу же широко раскрыла глаза, и еще более изумленно взглянула на Чэнь Юй.

Примечание: Празднование китайского нового года обычно продолжается с первого дня нового года до 15-го числа нового года.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Глава 295**

Глава 295 – Принцесса, Вы Глупы?

Чэнь Юй немного испугалась ее взгляда и спросила дрожащим голосом: «Что такое? Что не так с моей родинкой?»

Ее родинка была не очень заметна, так как она находилась в области, где шея переходила в челюсть. Если не присматриваться, её не было видно. Она иногда использовала румяна, чтобы скрыть её, и у неё это получалось. Но сегодня она решительно выбежала, поэтому, хотя она по-быстрому и накрасилась, как она могла волноваться по поводу подобной мелочи. Она не думала, что на самом деле кто-то заметит это.

После своего удивления принцесса Кан И она не могла не вздохнуть: «Я не знаю правил Да Шуна, и не хочу говорить вне очереди, но в нашей северной стране родинка в этом месте является символом дворянства и власти. Раньше у нас было три поколения правителей с врожденными родинками в этом месте. Но все эти родинки были на мужчинах, первый раз, когда я вижу в этом месте родинку у девушки».

Услышав это, Фэн Цзинь Юань и родоначальница оба застыли, и неосознанно переглянулись друг с другом. Затем они услышали, как Фэн Цзинь Юань сказал: «Она старшая дочь моей семьи Фэн. О том, что она благородна, не стоит и говорить.»

Кан И, однако, покачала головой и сказала: «Благородство девушки не основано на семье, родившей её. Оно основано на семье ее мужа. Ее судьба ждет её в будущем.»

Слова о том, что её судьба, ждет её в будущем, заставили людей семьи Фэн погрузиться в задумчивость. Через некоторое время они услышали, как Фэн Цзинь Юань сказал слугам: «Завтра возьмите печать этого премьер-министра и пригласите Лю Бина, императорского доктора Лю, чтобы взглянуть на травму старшей молодой мисс».

Слезы немедленно полились из глаз Чэнь Юй. Фэн Цзинь Юань собирался пригласить врача для лечения ее травмы. Это определенно означало, что ее не отправят в женский монастырь. Сперва она думала, что ей конец; однако она не думала, что в мгновение ока она увидит свет в конце туннеля. Она не могла не посмотреть на Кан И удивленно. Она чувствовала себя потрясенной, слыша, как она отзывается о ней.

Фэн Цзинь Юань быстро представил ее: «Это старшая принцесса Цянь Чжоу, принцесса Кан И. Рядом с ней - принцесса Жу Цзя. Она дочь старшей принцессы.»

Чэнь Юнь немного испугалась. Она слышала, что специальный посланник из Цянь Чжоу прибыл в Да Шунь, но она не думала, что это окажутся две принцессы. Но почему две принцессы пришли в поместье Фэн?

Она быстро встала и опустилась на колени: «Чэнь Юй приветствует двух принцесс. Поначалу я была очень груба. Надеюсь, что принцессы не обиделись.» В конце концов, они заступились за неё и подарили свой шелковый платок. Этот поклон был очень искренним.

Кан И быстро сказала: «Старшая молодая мисс, нет необходимости быть такой вежливой. Сегодня я пришла в усадьбу в качестве гостя, так что теперь не будем говорить о любезности».

Отношение Кан И было хорошим, но Жу Цзя, которая сидела рядом с ней, чувствовала, что ей слишком отвратительно смотреть на Чэнь Юй из-за отсутствия куска плоти на её лбу. Она не могла не отвести взгляд, и не сказать с недовольством: «С такой серьезной раной ты даже не скрываешь ее. Кого ты пытаешься напугать, показывая это?»

Чэнь Юй действительно смутилась, подняв руку, чтобы скрыть это. Синьэр, почувствовав неладное, и ответила от ее имени: «Раньше она прикрывала ее, но чем больше она её прикрывала, тем больше она разлагалась, поэтому мы решили оставить ее открытой».

Было бы лучше, если бы она ничего не говорила, поскольку Жу Цзя стала испытывать еще большее отвращение. Кан И увидела, что она вот-вот снова заговорит, поэтому она быстро схватила дочь за руку и сказала с добрым выражением лица: «У кого никогда раньше не было травм. Например, когда ты была маленькой и поранила ногу, и в итоге на ней был большой порез, разве кто-нибудь говорил об этом хоть одно плохое слово? Жу Цзя, ты должна научиться уважать других. Только так будут уважать тебя.»

Стоит сказать, что родоначальница семьи Фэн изначально была немного недовольна старшей принцессой Кан И из-за шелкового платка, но ее изящные выражения и ее четкое понимание правильного и неправильного заставили родоначальницу изменить свое мнение. Не говоря уже о родоначальнице, но даже Ань Ши, Хань Ши и Цзинь Чжэнь считали, что они никогда не видели такую женщину раньше. Они чувствовали, что даже Императрица не была такой, верно?

Но выражение Фэн Юй Хэн оставалось прежним, поскольку она смотрела на сцену перед ней, как на сцену. Помимо любовных чувств, она никогда не верила, что кто-то станет хорошо относиться к другому без причины; более того, это была иностранная принцесса. То, что она пришла в семью Фэн и ведет себя так щедро, заставляло её чувствовать подвох.

Жу Цзя покраснела от того, что она сказала. Когда она снова взглянула на Чэнь Юй, она почувствовала себя немного неловко. Фэн Цзинь Юань воспользовался ее неловкостью и добавил: «У принцессы Жу Цзя такой характер. Старшая принцесса, не обвиняйте ее.»

По какой-то причине, Жу Цзя была особенно отзывчива к тому, что говорил Фэн Цзинь Юань. Она чувствовала отвращение к его дочери, но она обернулась и извинилась перед ней. Она слегка наклонилась вперед и сказала с искренностью Чэнь Юй: «Старшая молодая мисс Фэн, Жу Цзя это не нарочно. Пожалуйста, не сердитесь.»

Сердце Фэн Чэнь Юй было тронуто. Хотя она все еще обижалась, она обнаружила, что эти две принцессы, похоже, хорошо относятся к семье Фэн. У нее были некоторые сомнения в душе, но она все же сказала: «Принцесса, вы не должны так говорить. Чэнь Юй не винит вас.»

В это время родоначальница присоединилась к разговору: «Чэнь Юй! Хотя ты и пострадала, ты действительно должна поблагодарить вторую сестру за то, что ты смогла благополучно вернуться назад».

Улыбка, которую Чэнь Юй изначально едва могла поддерживать, внезапно исчезла, когда она внезапно впилась взглядом в Фэн Юй Хэн. Ее глаза были похожи на кинжалы, и она ненавидела то, что она не может отнять ее жизнь.

Фэн Юй Хэн рассмеялась, видя этот взгляд: «Старшая сестра, что за выражение? Хотя сестра заступилась за тебя перед императорской наложницей Сянь, я не просила благодарности старшей сестры. Старшая сестра не должна ко мне так относиться».

Выражение родоначальницы стало кислым, когда она отругала Чэнь Юй: «Неужели ты действительно не знаешь, что для тебя хорошо? Ты совершила такое тяжкое преступление. Если бы не твоя вторая сестра, которая говорила с имперской наложницей Сянь во дворце, даже если бы тебя избили до смерти, кто знает, что могло случиться с нашей семьей Фэн. Теперь, когда ты была спасена, ты даже не думаешь поблагодарить её. Как ты можешь бросать на свою сестру такой взгляд?»

Фэн Цзинь Юань также напомнил ей: «На этот раз это была твоя вина. Быстро поблагодари Юй Хэн.»

Фэн Чэнь Юй почувствовала, что к ней несправедливы, особенно, когда она увидела выражение Фэн Юй Хэн. Она хотела разорвать её лицо. Она подсознательно хотела возразить, но по какой-то причине она почувствовала, что учитывая её раздражение, она не сможет удержаться. Она внезапно подумала, что у Кан И могут быть идеи. Это чувство появилось внезапно, но она больше ничего не могла поделать.

Казалось, Кан И поняла, о чем она думает. Увидев, как Чэнь Юй посмотрела на нее, она улыбнулась ей и кивнула: «Ненависть и злость - это естественные чувства, в то время как щедрость - это то, чему учат. Признание доброты и стремление ответить на неё - это больше, чем благородство. Я полагаю, что старшая молодая мисс не лишена этого».

Ее голос был не быстрым и не медленным, ни громким, ни тихим. Он звучал очень приятно. Он заставил Чэнь Юй сразу же успокоиться, а затем поклониться Фэн Юй Хэн, спокойно сказав: «Большое спасибо второй сестре за то, что она попросила императорскую наложницу Сянь простить меня. Старшая сестра виновата, спасибо второй сестре, за спасение моей жизни.

Фэн Юй Хэн могла только восхищаться Кан И. Может быть, Север был слишком холодным, что охладило её мозги, сделав её очень хладнокровной? В Да Шуне было четыре разных сезона, но они превращали мозги людей в винегрет?

«Не нужно, чтобы старшая сестра принимала это близко к сердцу». Затем она улыбнулась, чтобы лично помочь Чэнь Юй встать, ее взгляд обратился к шраму на её лбу. Мгновение спустя она сказала: «Я дам старшей сестре крем позже».

Услышав, что она наконец-то поможет с раной Чэнь Юй, Фэн Цзинь Юань не мог не обрадоваться. Должно быть известно, что как только Фэн Юй Хэн захочет вылечить кого-то, результат намного лучше, чем если бы этим занимались имперские врачи.

Чэнь Юй тоже обрадовалась, ее благодарность стала еще глубже. Но эта благодарность не была направлена на Фэн Юй Хэн. Вместо этого она была благодарна старшей принцессе Кан И. Кто знал, что если она смягчит своё отношение, она не только окажет уважение родоначальнице и Фэн Цзинь Юаню, но и получит лекарство от Фэн Юй Хэн. Она смотрела свысока на Фэн Юй во всех отношениях, но ее способности к медицине были единственным исключением. Даже если это была Фэн Чэнь Юй, она не могла не обрадоваться.

«Большое спасибо второй сестре». Эта благодарность была наполнена радостью.

Фэн Юй Хэн улыбнулась, затем вернулась на свое место, больше ничего не сказав.

Цзы Жуй сидел рядом с ней, но он ничего не говорил все это время. Прямо сейчас он пытался понять, о чем думает его сестра. Быстро поразмыслив, маленький ребенок внезапно встал и сказал Фэн Цзинь Юаню: «Отец, старший ученик лично позвал меня поиграть в шахматы вместе с ним. Цзы Жуй думает, что уже не рано. Я должен прийти немного раньше и подождать. Будет нехорошо, если старшему ученику придется ждать Цзы Жуйя».

«А?» Жу Цзя стало любопытно: «Он тоже один из детей семьи Фэн?»

Сердце Кан И дрогнула и она вдруг осознала свою ошибку. Она давно слышала, что у принцессы графства Цзи Ань есть младший брат, но он уехал на учебу и долго не возвращался домой. Раньше этот ребенок сидел за группой людей. Хотя она видела его, у нее не было возможности спросить, вернулся ли младший брат принцессы Цзи Ань. Кроме того, когда она вчера была на банкете, Цзы Жуй уже ушел играть с Сюань Фэй Юйем. Она даже не видела его!

Кан И не могла не признать, что она не подумала об этом мальчике, но теперь, когда Фэн Цзы Жуй заговорил, она не могла продолжать молчать. Но что она могла подарить ему? У нее ничего не было под рукой!

В то время, как она была очень обеспокоена, она услышала, как Жу Цзя с недовольством сказала: «Почетный гость пришел к тебе домой, а ты собираешься играть в шахматы со своим старшим учеником. Разве это гостеприимно?»

Как только это было сказано, Фэн Цзинь Юань немного забеспокоился. Он отчаянно пытался бросить Кан И взгляд, чтобы она велела Жу Цзя прекратить говорить. Люди в Цянь Чжоу не знали, что человеком, которого Фэн Цзы Жуй назвал старшим учеником, был ни кто иной, как Император Да Шуна! Что касается игры в шахматы, когда он попытался хорошо вспомнить, кажется, Император упомянул о чем-то подобном. Он не мог не винить себя за то, что он забыл о таком важном вопросе.

К сожалению, Кан И не заметила этого взгляда. В это время она думала о том, как ей выкрутиться.

Она не могла волноваться об этом, поэтому Жу Цзя продолжала говорить: «Действительно, даже если маленький ребенок ничего не понимает, бабушка должна напомнить ему. Ты уже не на столько юн. Как ты можешь так вести себя?»

Фэн Цзы Жуй в замешательстве посмотрел на Жу Цзя и выразил свои сомнения: «Отец, это действительно принцесса Цянь Чжоу? Если да, то почему она говорит такое?»

«Что означают эти слова?» Жу Цзя проиграла: «Почему тебя волнует, что я говорю? Этой принцессе любопытно, кто такой старший ученик? Он настолько важен? Он важнее моей матери?»

Цзы Жуй кивнул: «Действительно, да».

«Ты...» Жу Цзя была в ярости и повернулась, чтобы спросить у родоначальницы: «Старшая мадам, что такое говорит этот ребенок вашей семьи?» Как только этот вопрос был задан, она сразу же поняла, что что-то не так. Почему старшая мадам семьи Фэн так смотрит на нее? Почему все в семье Фэн смотрят на нее так, словно она идиотка?

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Продолжение**

Продолжение переехало сюда: https://tl.rulate.ru/book/10931

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

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

**Друзья, если Вам понравилась книга, и работа нашей команды по созданию электронной книги**

**Поддержите Нас символической оплатой, даже если это будет 0.1$ / 1RUB или кликните на рекламу на сайте.**

**Нам будет очень приятно осознавать, что проделанная работа принесла Вам пользу, и наша команда старались не зря.**

**Поблагодарить авторов и команду. (ссылка на раздел поддержать проект https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/)**