**Ранобэ:**  Император правящий всеми

**Описание:** Имперский двор империи Тан стал тусклым и коррумпированным.Император считал евнухов.Чиновники соперничали друг с другом за власть. Империя Тан была на грани краха. Процветающие конфуцианство, буддизм и даосизм жадно смотрели на это. Три секты хотели бороться за господство над всем миром. Кто победит в конце?Или они наконец будут мирно сосуществовать? Армии разных народов вторглись на границу со всех сторон. Люди и весь мир были в крайней нищете. Кто мог их спасти?
Молодой человек из Имперского Клана переродился в Чанъане. В "Последней жизни" его подставили и выгнали со своего места. Он был королем покоренной страны. Когда он бродил по улицам, он хотел быть обычным человеком и жить обычной жизнью в Чанъане, но потерпел неудачу.
В этой жизни он решил бороться с небесами и изменить свою судьбу. Он не дал бы людям возможность подставить его, как в его прошлой жизни.Он будет держать свой титул и свое место. Чтобы поддерживать порядок и мир во всем мире, он собрался уничтожить всех злодеев всего мира Имперским Мечом, придерживаясь принципа императора и принять новый национальный закон. Он будет править империей, чтобы проявить себя.

**Кол-во глав:** 1-210

**Глава 1 - Наследник**

Том 1 Чанъань - Глава 1 Наследник

12-й год эпохи Сяньтун, Империя Тан.

Третий день третьего месяца. День возвышения дракона.

Усадьба принца Ань.

В усадьбе было семь дворов с многочисленными постройками, охватывающими площадь чуть более одного гектара. Дома в усадьбе были связаны между собой чердаками, выложенными летающими балками. Вместе они обровывали красивую картину. Альпинарий прекрасно выделялся у озера, где каждый цветок и дерево лежали в гармонии.

Ли Е, наследник, а также единственный сын принца Ань, сегодня проводил церемонию совершеннолетия.

Для мужчин церемония совершеннолетия была показателем зрелости. Это была одна из самых важных церемоний в жизни. Все подчиненные чиновники, слуги и служанки усадьбы принца Ань были собраны в центральном дворе на данный момент. Они пристально наблюдали за принцем на высокой платформе, под звуки ритуалов и музыки.

Они были не единственными, кто присутствовал. Из-за того, что он был ребенком Имперского Клана, немало принцев, герцогов и знати города Чанъань также пришли посмотреть церемонию.

Ли Е, на котором все были сосредоточены, носил черную мантию, высокую корону и широкий пояс. Он также носил меч и сапоги. Он родился высоким и прямым, с огромным лбом. Прямо сейчас он выглядел более героическим и необычным, чем обычно.

Однако, во время празднования в глазах Ли Е были следы горечи. Чиновник двора Имперского Клана перед ним, который руководил церемонией и помогал ему надеть королевскую корону, выглядел равнодушным.

Другие во дворе, будь то чиновники двора Имперского Клана или подчиненные чиновники и служители поместья принца Ань, тоже не выглядели взволнованными. Некоторые из князей, герцогов и дворян даже шептались и сплетничали.

«Прошло много времени с тех пор, как умер принц Ань, но суд Имперского Клана не позволил наследнику унаследовать титул принца. Они решили сделать это сегодня?»

«Когда наследник не унаследовал титул принца в прошлом, мы могли бы объяснить, что наследник был слишком молод. Но у него сегодня церемония совершеннолетия. Если они до сих пор не присвоят ему титул. У него не осталось бы надежды».

«Я думаю, что церемония будет приостановлена. Обстоятельства наследника уникальны. Основываясь на правилах, он не должен надеется унаследовать титул. Посмотрим, что дальше сделает суд Имперского Клана».

Услышав обсуждение князей, герцогов и дворян, Ли Е не мог удержаться от взгляда на чиновника Двора Имперского Клана перед ним. Он подумал: «День моей церемонии совершеннолетия является крайним сроком для меня, чтобы унаследовать титул моего отца. Но чиновники Суда Имперского Суда вообще не поднимали этот вопрос после приезда сюда. Похоже, у меня нет надежды на наследование титула... Но этого следовало ожидать. Калека, который не может совершенствоваться, не имеет права наследовать титул».

С тех пор, как Ли Е переселился сюда несколько дней назад, ему стали ясноыо правила этого мира.

Это был мир совершенствования. Основой Имперского Двора Империи Тан была команда совершенствующихся на стадии Очищения Ци. Любой офицер в звании был совершенствующимся.

Его тело, однако, было искалечено, он не имеет духовных корней. Он калека, который не может совершенствоваться. Человек, который не может совершенствоваться в этом мире, ничем не отличался от муравья.

«Церемония завершена». Чиновник Суда Имперского Двора короновал Ли Е и сделал два шага назад, прежде чем сложить руки. Совершенно нейтральным голосом он сказал: «Поздравляю, наследник».

«Спасибо за беспокойство.» Ли Е. вернул любезность.

Чиновник Суда Имперского Клана помедлил, но под пристальным взглядом всех, больше ничего не сказал. Он медленно развернулся и спустился по платформе. Легким движением руки он без единого слова покинул это место с церемониальным оружием и бюрократами. Как будто он не хотел оставаться здесь ни на минуту.

Когда князья, герцоги и дворяне увидели это, они, естественно, поняли, что произошло, и встали один за другим. Не беря в голову поздравить Ли Е, они даже не приветствовали его. Один за другим уходил с нетерпеливым взглядом, все время обсуждая церемонию.

«Я давно говорил, что этот ребенок калека без духовных корней. Как он может унаследовать титул принца Ань?»

«Пойдем, пойдем. Какой смысл так много говорить об этом? Я совершил такое путешествие даром».

«Знаменитый принц Ань обладал литературным талантом и боевыми искусствами, которые затмевают Имперский Клан. Это действительно тот случай, когда отец был великим, как тигр, а сын - ничтожным, как собака!»

Ли Е стоял на перроне, наблюдая, как чиновник Суда Имперского клана уходит. Выражение его лица не сильно изменилось, когда он слушал сплетни князей, герцогов и дворян. Он подумал про себя. «Когда отец был жив, он совершал многочисленные похвальные деяния и пользовался большим авторитетом. Будь то принцы, герцоги, дворяне или придворные чиновники, все уважали его. Теперь отца нет, а я не унаследовал его звание...»

Когда чиновники и служители поместья принца Ань увидели, как Ли Е спускается по платформе, они приветствовали его и небрежно говорили: «Поздравляем наследника».

Их голоса были маленькими и рассеянными. Они звучали так слабо, как будто они не могли собрать даже малейшей энергии.

Поскольку Ли Е не мог унаследовать титул принца Ань, он, возможно, не сможет обеспечить себе статус наследника своего отца.

Ли Е тайно покачал головой, но, тем не менее, махнул рукой. «Дайте им награды».

В любом случае, Ли Е достиг совершеннолетия. Основываясь на соглашении, хозяин должен вознаграждать своих сотрудников и слуг, когда происходит что-то благоприятное.

Все выглядели немного лучше, а кто-то даже улыбался. Их голоса стали намного громче. «Спасибо за вашу награду, наследник».

Ли Е прошел сквозь толпу, не глядя в сторону. Он подумал: «Поскольку я не могу унаследовать титул Отца, Суд Имперского Клана заберет эту усадьбу обратно. Поскольку у этих людей будут новые хозяева в будущем, они, естественно, не будут уважать меня. Однако никто не будет несчастным перед лицом наград».

Проходя через веранду на задний двор, Ли Е чувствовал себя немного меланхолично. «Так как я не могу унаследовать титул принца, я буду простым человеком в будущем. Без совершенствования я еще более маловероятно смогу стать чиновником. Где и как я буду жить в будущем, две большие проблемы».

Ли Е криво улыбнулся и отложил дела в сторону.

Конечно, ему не нужно было много думать. У него был жизненный опыт, накопленный за эти годы, потому что его тело уже пережило прошлые жизни.

Два дня назад Ли Е переселился с земли и наткнулся на двадцатилетнюю душу своего нынешнего тела. Он снова возродился.

20 лет спустя Ли Е стал последним Императором Империи Тан, а также марионеточным Императором. Там будут люди, контролирующие его и приказывающие его чиновникам от его имени. Наконец, он был вынужден отказаться от своего трона и в конечном итоге поджег себя в здании Черной Черепахи.

«Через пять или шесть лет Хуань Чао будет сеять хаос. После того, как этот ублюдок, Хуань Чао, неоднократно не сдавал экзамен на государственную службу, он закончил тем, что вошёл в секту Бессмертных и изучил Искусства Тао. Позже он собрал толпу, чтобы восстать и штурмовать Чанъань, он порождал хаос в мире, полевые командиры борются за власть и пытаются захватить трон. В этом случае, когда Император Империи Тан умер от болезни и все дети Имперского Клана были убиты или ранены, «Ли Е» был обнаружен в прибежище простых людей и превращен в марионеточного Императора без реальной власти ».

Ли Е не мог не чувствовать грусть после воспоминания о прошлой жизни своего нынешнего тела. «Он поднялся на здание Черной Черепахи с печатью Имперского наследника в руках, чтобы поджечь себя, только для того, чтобы его душа встретила мое переселение. Теперь наши души слились...»

Пока он размышлял над этим, к нему подошли мужчина и женщина. Оба были прекрасно одеты.

Когда он увидел их, глаза Ли Е быстро переместились с тепла на холод.

Мужчина выглядел примерно того же возраста, что и Ли Е. Его внешность была неплоха, но у него был довольно хитрый вид. Он держал складной веер. Это был двоюродный брат Ли Е, Ли Яо. Он заботился о Ли Е с раннего возраста, и оба они испытывали глубокую привязанность.

Женщине было двадцать с лишним лет. На ней были красная рубашка и юбка из тонкого шелка. Ее безупречное лицо было нежным и похожим на куклу. Хотя она была миниатюрной, у нее были все необходимые изгибы, и ее развитие было невероятно продвинуто. Это была герцогиня Ли У Ю.

В городе Чанъань те, кто жаждал красоты У Ю, были так же распространены, как карп, пересекающий реку.

Оба они были совершенствующимися на стадии Очищения Ци. Их выращивание было одним из лучших в молодом поколении в Имперском Клане.

«Старший брат Е, не падай духом. Даже если ты не унаследовал титул принца сегодня, это не значит, что у тебя не будет шанса в будущем. Я пойду домой и заставлю своих родителей помочь. Они определенно помогут вам унаследовать титул!» У Ю трясла ее нежный кулак, чтобы подбодрить Ли Е. Ее похожие на обсидиан зрачки были кристально чисты и полны вдохновения.

У Ю была другом семьи, а также близким другом Ли Е. Когда они были детьми, она сопровождала его. Хотя ее непревзойденный талант сделал ее гением в глазах каждого, она никогда не смотрела на него свысока.

Ли Е улыбнулся и сказал У Ю: «У тебя наверняка есть много схем».

«Не огорчайтесь, младший брат Е. Герцогиня Ли права. Это не значит, что у вас не будет шансов в будущем, если вы не унаследовали титул принца сегодня». Ли Яо использовал свой веер, чтобы погладить грудь Ли Е. Он утешил Ли Е, сказав: «Я также постараюсь убедить моего отца помочь вам получить титул, когда я вернусь».

Ли Е был искренен с У Ю, но теперь у него были разные чувства к Ли Яо.

Ли Е был возрожден. Многие люди и вещи, которые он не видел ясно в момент своей предыдущей жизни, теперь были ясны, как день в его сердце.

Может показаться, что Ли Яо любит Ли Е как добродетельного старшего брата, но реальность такова, что он был очень хитрым. Его фасад скрывал его истинную природу. Он долгое время жаждал звания принца Ань на основании его огромного дара в совершенствовании.

В прошлом Ли Е не смог унаследовать титул. Позже он был лишен должности наследника. Суд Имперского Клана в конечном итоге присвоит Ли Яо титул и поместье принца Ань.

Естественно, титул принца Ань не просто упал на колени Ли Яо. Это было то, что он планировал долгое время.

Принц Ань совершил выдающиеся подвиги и оказал заслуженную службу стране. Даже если Ли Е был без совершенствования, было невозможно, чтобы он не мог унаследовать титул принца Ань или быть пониженным в должности от наследника до простого человека. Что еще более важно, титул не попадет в руки его двоюродного брата Ли Яо.

Все было результатом действий Ли Яо и его отца, Герцога Син, вступивших в сговор с Судом Имперского Клана, чтобы убрать Ли Е.

Внезапно Ли Е кое-что вспомнил. «Разве Ли Яо не должен говорить об этом, когда приедет сюда на этот раз?»

Конечно же, Ли Яо продолжил: «Однако причина, по которой вы не можете унаследовать титул, заключается в том, что вы не можете совершенствоваться, младший брат Е. В Империи Тан человек без совершенствования не может быть официальным. Для вас действительно трудно унаследовать титул...»

Затем Ли Яо взглянул на Ли Е. Он сделал вид, что выглядит неловко.

«Ли Яо, что ты имеешь в виду под этими словами? Ты хочешь сказать, что у старшего брата Е нет шансов унаследовать титул принца? Как ты думаешь, я не посмею ударю тебя ?!» У Ю нахмурилась и посмотрела на Ли Яо. Она была похожа на злого котенка. «Одно дело, если ты не поможешь. Как ты смеешь быть таким саркастичным!»

Ли Яо выглядел смущенным после того, как У Ю отругала его. Он также не смел отвечать. Каждый выдающийся молодой человек в Чанъане знал, что Герцогиня Ли была покровительницей Ли Е. Она не потерпит, чтобы кто-то показал ему неуважение. «Герцогиня Ли, я не это имел в виду...»

Ли Е тайно усмехнулся. Он знал, что Ли Яо хотел сказать дальше, но ему было неуместно указывать на это. Он потянул яростную У Ю и спросил Ли Яо: «Иначе что? Почему бы тебе не научить меня?»

Ли Яо претенциозно вздохнул. «Саммит Тай Сюань на горе Погруженной в облака. Вы слышали об этом, младший брат Е?»

«Саммит Тай Сюань? По слухам, Небесный Мастер нынешней династии, Юань Тяньган однажды увидел вид с вершины Тай Сюань. Просветленный, он приступил к написанию даосских писаний и судьбы даосизма» , - ответил Ли Е.

Ли Яо торжественно кивнул. «Небесный Мастер Юань находится в Совершенном Бессмертном Царстве. Естественно, Священное Писание, которое он оставляет, - это сила, с которой нужно считаться. Если вы сможете понять это Священное Писание и получить благословение судьбы внутри, возможно, вы сможете вырастить духовные корни и станите совершенствующимся! »

Как будто боясь, что Ли Е не будет искушаем, Ли Яо терпеливо добавил: «Если вы сможете стать совершенствующимся, построить свое совершенствование, прорваться через стадию Очищения Ци и стать экспертом, тогда это будет случай, когда карп, прыгает через ворота и превращающегося в дракона! Суд Имперского Клана определенно даст вам титул принца Ань!»

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 2 - Ци Дракона!**

Глава 2 - Ци Дракона

На самом деле на Саммите в Тай Сюань было действительно даосское писание, которое Юань Тяньган написал на каменной табличке.

Единственная проблема заключалась в том, что в своей прошлой жизни Ли Е не смог прочитать даосское писание.

Это потому, что Ли Яо заранее послал кого-то, чтобы подготовить засаду на Саммите Тай Сюань.

Когда Ли Е подошел к засаде, он не только был ранен, но и потерял нефритовый медальон, оставленный принцем Ань.

«Перед последней экспедицией моего отца, он оставил мне нефритовый медальон. Нефритовый медальон содержит в себе удачу даосов, оставшуюся от конденсации пожизненного совершенствования моего отца. Его цель - дать мне шанс унаследовать титул принца. Нефритовый медальон все еще существует, Ли Яо будет испытывать негативные последствия, даже если он получит титул принца Ань. Это повлияет на его совершенствование».

Ли Е думал: «В моей прошлой жизни Ли Яо воспользовался этой возможностью сегодня и манипулировал моим беспокойством, чтобы поймать меня в ловушку. Он заставил меня искать удачу даосов на Саммите Тай Сюань. Это дало ему возможность использовать формирование, которое он подготовил заранее, чтобы украсть нефритовый медальон моего отца».

«Не только я без совершенствования, но и нефритовый медальон. Если это моя судьба, ученики, друзья и подчиненные моего отца, будут невероятно разочарованы во мне. Никто никогда не встанет за меня снова. Вот почему заговор Ли Яо удался ...»

Однако прямо тогда Ли Е сказал: «Если это так, то я скоро уеду на Саммит Тай Сюань».

Глаза Ли Яо просветлели, услышав его слова. «Тогда я желаю вам успеха, младший брат Е! Как только вы возьмете в руки удачу даосов, которую оставил Небесный Мастер Юань, вы наверняка сможете унаследовать мантию дяди!»

Ли Е улыбнулся. «Надеюсь, твои слова сбудутся».

Увидев Ли Яо в приподнятом настроении, Ли Е тайно хмыкнул. «Нынешняя Империя Тан настолько слаба, что на нее нельзя нападать извне, и она не может служить своим людям внутри. Лукавые и злобные евнухи повсюду во дворе, обладают истинной властью. Члены Имперского Клана играют со своей властью, Бессмертные секты-грибы на всей территории Цзянху, преподают свои Бессмертные Искусства без разрешения простых людей, которые его осваивают. Они вступают в сговор с правительствами провинций, чтобы расширить ряды совершенствующихся, однако Имперский Двор не может их запретить. С сегодняшнего дня, великая катастрофа неизбежна».

Ли Е посмотрел на Ли Яо со следом презрения, пронзившего его сердце. «Даже в этот момент вы не думаете о помощи стране, а беспокоитесь только о борьбе за власть и прибыль. Разве вы не знаете, что, когда птичье гнездо перевернуто, никакое яйцо не может оставаться целым? Вы, дети из Имперского Клана обречены сгореть дотла, даже если вы сейчас боретесь за власть».

Конечно, он не сказал эти слова.

У Ю подняла свою маленькую голову и с тревогой посмотрела на Ли Е. «Старший брат Е, никто не мог понять даосское писание на Саммите Тай Сюань в течение ста лет. Этот путь длинный, и он ведет глубоко в горы. Ты действительно собираешься идти?»

Ли Е коснулся ее маленькой головы с нежной улыбкой. "Конечно. Вы же не хотите, чтобы я не мог совершенствоваться вечно?"

У Ю кивнула, прежде чем серьезно покачала головой. Она подняла свой маленький кулак и посмотрела на него священным взглядом. Торжественным голосом она сказала: «Даже если ты не сможешь совершенствоваться, я защищу тебя!»

Ли Е не мог удержаться от улыбки.

Это правда, что он должен пойти на Саммит Тай Сюань.

Как мог Ли Яо знать, что Ли Е был великим совершенствующимся на Земле в эпоху упадка Дхармы, экспертом, который мог пересечь Пустоту до его переселения?

В то время Ли Е путешествовал по миру и посетил Саммит Тай Сюань на Погруженной в облака горе. Он увидел даосское Священное Писание, которое оставил Юань Тяньган, и даже сумел его понять. Благодаря даосскому Священному Писанию он смог поднять свое совершенствование на еще более высокий уровень!»

Другие, возможно, не смогут понять даосские писания и воспользоваться ими, но Ли Е был исключением, потому что он уже сделал это однажды.

«Мир не может быть землей, но многие вещи одинаковы. Я просто не знаю, соответствуют ли эти даосские писания, оставленные Юань Тяньганем, тем, что на земле, и содержат ли они ту же даосскую удачу», Ли Е так и думал. «Между тем, если я правильно помню, формация Ли Яо должна быть формацией Сяосюань... Сломать формацию - не составит проблем».

Глаза Ли Е были ясны. «Ли Яо действительно сказал что-то правильно, хотя. Если я воспользуюсь этой возможностью, чтобы выйти на стадию Очищения Ци, то никто не сможет отобрать у меня мой титул принца Ань».

Помня об этом, Ли Е не мог удержаться от того, чтобы снова погладить маленькую голову У Ю с намеком на безумную любовь, пронизывающую его зрачки.

В прошлой жизни он потерял свое положение наследника и оказался на улице. Если бы У Ю не заботилась о нем всеми возможными способами, он не смог бы избежать последующей интриги Ли Яо и жить, чтобы быть Императором в хорошем состоянии.

Однако У Ю не смогла сбежать, когда повстанцы Хуань Чао ворвались в Чанъань, и она умерла, как увядающий цветок среди повстанцев.

Это было болью в сердце Ли Е в течение следующих 20 лет и более.

Теперь был шанс начать все сначала.

Конечно, Ли Е все еще ненавидел быть марионеточным Императором.

Покинув Ли Яо и У Ю, Ли Е вернулся в свой внутренний двор и сел, скрестив ноги, на стул без ног. Он воспользовался тем временем, когда охранники поместья готовились к путешествию, чтобы обдумать некоторые вещи.

Причиной того, что Ли Яо осмелился узурпировать титул принца Ань, была тот факт, что Ли Е был калекой, который не мог совершенствоваться, в то время как он был гением совершенствования, которого предпочитал Имперский Клан. Если Ли Е сможет совершенствоваться и вступить в стадию Очищения Ци в ближайшем будущем, у Двора Имперского Клана не будет причин лишать его звания принца Ань. Независимо от того, сколько схем было у Ли Яо в рукаве, у него не было бы много возможностей».

Прошло несколько дней с тех пор, как он пришел в этот мир. Ли Е никогда не переставал стараться и усердно совершенствоваться.

Однако это тело не имело духовных корней и не мог ощущать Духовную Ци в мире. Таким образом, он не мог совершенствоваться вообще. Попытки и усилия Ли Е за эти несколько дней закончились неудачей.

В этот момент Ли Е взял что-то из своей талии. Это был голубой нефритовый медальон.

«Отец оставил мне этот нефритовый медальон, прежде чем привел войска в Хуайнань, чтобы подавить восстание. Он сказал, что в этом нефритовом медальоне содержится сгущение его пожизненного совершенствования, а также Шанс Ци и Судьба Даосизма ...»

Это был первый раз, когда Ли Е достал нефритовый медальон, чтобы посмотреть на него. В конце концов, он только что переселился сюда. Было много воспоминаний о том, что он только что переварил.

Глядя на этот нефритовый медальон, Ли Е не мог не думать о принце Ань, Ли Сянь. Внезапно в нефритовом медальоне произошли изменения, поскольку он постоянно излучал освежающий холод в ладони. Холод проникал в его меридианы, формируя потоки бледно-золотой Духовной Ци, которая текла в его Поле Эликсира.

Бледно-золотая ци продолжала развиваться в его Поле Эликсира, подобно щелчкам мазков кистью и брызгам чернил. Казалось, они сформируют определенный объект.

Внезапное изменение заставило Ли Е нахмуриться.

Вскоре бледно-золотая Ци закончила превращаться в объект.

Мысли Ли Е были потрясены, когда он ясно увидел объект.

С рогами, головой вола, телом змеи, когтями тигра объект был похож на дракона!

Ци Дракона!

После того, как бледно-золотая Ци превратилась в Ци Дракона, она безмолвно плавала.

Теперь, когда Ци Дракона была создана в его Поле Эликсира, Ли Е мог ясно почувствовать, как его тело взрывается жизненной силой. В этот момент он почувствовал неиссякаемую энергию, пронизывающую все его тело. Его зрение также стало немного яснее.

"Это ... Царство Великого Магистра! Восстановлено ли моё совершенствование Царства Великого Магистра?" Ли Е почувствовал шок от осознания этого.

Вход в царство Великого Магистра был неизбежным шагом на пути к стадии Очищения Ци.

Однако он был одинаково озадачен. «Даже если в нефритовом медальоне содержится Вдохновение для просвещения даосизма, оставленного моим отцом, я не могу генерировать Ци Дракона из воздуха... Потому что тех, у кого есть Ци Дракона в их телах, называют Скрытыми Дракона ми, способными стать настоящими Драконами!

Так называемое совершенствование, чтобы стать настоящим Драконом, означало, способность править миром, подобно монарху и провозгласить себя Императором на юге.

Ли Е быстро восстановил свои чувства. «Я был Императором Империи Тан в моей предыдущей жизни. Эта Ци Дракона, должно быть, быть случайно возрождена одновременно с моим перерождением. Должно быть, она долго скрывалась в моем теле, но, наконец, проявила себя сегодня через Духовное Ци на нефритовом медальоне.»

«Но какой смысл в этом внезапном рождении Ци Дракона? Ли Е пытался ощутить и связаться с Ци Дракона, но безрезультатно.

Ли Е размышлял. «Совершенствующиеся на земле, желающие стать Бессмертными, должны помочь поставить Скрытого Дракона на трон и заимствовать Ци Истинного Дракона, которую Скрытый Дракон испустит после превращения в Истинного Дракона. С тех пор они станут нежитью. Однако, Небесные Тайны были запутаны во время Упадка Эпохи Дхармы на Земле, и на Земле не было бы никаких Скрытых Драконов, которые могли бы быть возведены на престол. Таким образом, независимо от того, насколько велико было мое совершенствование, я не мог не умереть ... И все же я случайно переселился в этот мир» .

Ли Е собрался с мыслями и вскоре понял суть проблемы. «Поскольку в моем теле есть Ци Дракона, это означает, что я - Скрытый Дракон. Похоже, я должен стать Императором по собственной воле в этой жизни, чтобы у меня был шанс достичь Дао и стать Бессмертным».

Ум Ли Е стал ясным после получения этого заключения.

Будучи Великим Совершенствующим в упадке Века Дхармы на земле, Ли Е был бесподобен в своем великом совершенствовании, но не смог стать Бессмертным. В конечном счете, он не мог избежать участи превращения в пепел.

На этот раз его переселение в этот мир проложило большой путь к достижению Дао перед ним. Естественно, он был в восторге.

В этот момент за дверью донесся голос.

«Отчет перед наследником: сбор бронированных солдат завершен!»

Ли Е отложил свои мысли в сторону. Самая неотложная вещь, которую нужно было сделать сейчас, - это вступить в стадию Очищения Ци.

В любом случае, теперь он обладал совершенствованием Великого Магистра. Его надежда на восхождение на вершину Тай Сюань стала намного больше.

Когда Ли Е встал и открыл дверь, он увидел молодого солдата, одетого в легкие доспехи, стоящего снаружи. Он ничего не сказал и вышел во двор вместе с солдатом.

Поездка из города Чанъань на вершину Тай Сюань на гору Погруженную в облака заняла три дня. Несмотря на то, что хаос был повсюду в наше время и значительное количество бандитов собралось в лесу, чтобы создать проблемы, тем не менее, это была столица. Не было необходимости беспокоиться о насильственных бандитах. Тем не менее, они все еще должны были остерегаться жестоких зверей.

Принц Ань, настоящее имя которого было Ли Сянь, обладал беспрецедентным талантом в литературных и боевых искусствах в Имперском Клане. За свою жизнь он совершил выдающиеся подвиги и получил высшую должность в суде. Помимо титула принца Ань, он также командовал уважением всех судебных чиновников и руководил всеми вопросами, касающимися солдат шести армий. Можно сказать, что он имел всю военную и политическую власть в руках.

Принц Ань был также ранжирован как Великий Принц (пп: занимает второе место после Императора, применимо как к сыновьям, так и к братьям Императора). Его усадьбу охраняли 800 солдат.

Когда Ли Е пришел к военному полигону в усадьбе, охранники, вооруженные лотосными доспехами и саблями, собрались. Он осмотрел группу из 100 охранников и с удовлетворением увидел, насколько они сильны.

«Поехали.»

Ли Е взял группу своих охранников на Саммит Тай Сюань, чтобы прочитать даосское писание и искать удачу даосов, чтобы увеличить свое совершенствование. По мнению князей и дворян, он не находил выхода из тупика, а делал что-то совершенно бесполезное.

Когда Ли Е повел своих людей по улице, князья, герцоги и дворяне, которые присутствовали на церемонии ранее в поместье принца Ань, не продвинулись далеко. Всплески насмешек прозвучат во время их оживленных дискуссий.

Эти дети Имперского Клана, а также князья, герцоги и дворяне смотрели свысока на бесполезного человека, который не мог совершенствоваться или унаследовать благородное звание. Таким образом, они могли свободно говорить и ничего не скрывать, критикуя его.

«Бесполезный, который не может даже развить желание понять Даосское писание, которое оставил Небесный Мастер Юань? Он, должно быть, мечтает!» Великий принц Го усмехнулся.

«Было бесчисленное количество выдающихся членов Имперского Клана, которые отправлялись на Саммит Тай Сюань, чтобы прочитать даосские писания, но ни одному из них не удалось понять текст. Его поездка на этот раз обязательно закончится его унижением!» Великий принц Чен продолжал насмехаться.

«Хммм! Принц Ань был так знаменит в своей жизни. Как он породил такого бесполезного? Он не только потерял лицо принца Ань, но и унизил Имперский Клан!» Принц Юэ, наследник, презрительно сказал. «Такой человек, как он, должен быть изгнан из Чанъаня!»

«Это шутка, чтобы жил такой, как он, ни на что не годный!»

Их голоса были особенно пронзительными. Прежде чем Ли Е смог говорить, тонкий бронированный охранник, следовавший за ним, не смог сдержать себя. Она скрежетала зубами и сказала: «Видимо, наследник, эти люди так неуважительны к вам. Пожалуйста, позвольте мне преподать им урок!»

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 3 - Даосский храм**

Глава 3 Даосский храм

Ли Е махнул рукой, показывая бронированному охраннику успокоиться.

Эти дворяне Имперского Клана его совсем не беспокоили. Будучи Великим совершенствующимся, эти совершенствующиеся на стадии Очищения Ци были, как муравьи в его глазах. Они не стоили его внимания.

Возможно, у него тогда не было совершенствования, но он не потерял бы свое психическое состояние как эксперт.

«Наследник!» Лицо худощавого бронированного охранника покраснело, увидев, что Ли Е игнорирует этих дворян. «Этих людей слишком много!»

Ли Е посмотрел на охранника и тупо сказал: «Это не проблема. Когда я вернусь с Саммита Тай Сюань, они, естественно, узнают, кто здесь шутник».

Бронированный охранник тупо уставился на него. На мгновение он не знал, что сказать. Эти слова были разумны, но предпосылка состояла в том, что Ли Е должен получить Судьбу Бессмертного на Саммите Тай Сюань.

Однако реальность такова, что Ли Е не совершенствовался. Он также не мог совершенствоваться. Хотя слова знати были невероятно неприятны для ушей, они не были неразумными. Как может быть так легко получить Удачу Даоса и Судьбу Бессмертного?

Молодой бронированный охранник не смел надеяться.

Ли Е принял выражение лица охранника. Естественно, он знал, что думает охранник.

Охранник был не единственным. У остальной части поместья принца Ань была та же мысль. Несмотря на то, что они не были явными в своих чувствах, Ли Е было легко увидеть неверие в их глазах. Как Ли Е мог встретить Судьбу Бессмертного и начать свое совершенствующееся путешествие?

В конце концов, он был бесполезным, который был калекой в течение 20 лет.

В эти дни практикующие техники Ци, занимающие место среди чиновников и посетителей усадьбы принца Ань, давно уехали, чтобы найти другое будущее. Остались только охранники, принадлежавшие усадьбе, которые не могли покинуть поместье.

Однако эти солдаты больше не были верны Ли Е. Вероятно, они думали о том, как хорошо выступить после прибытия их нового хозяина.

Думая об этом, Ли Е пристально посмотрел на тонкого бронированного охранника. Будучи трансмигрантом, он, естественно, знал, что этот охранник не более чем предан ему.

Ли Е ухмыльнулся, но не хотел объясняться.

Когда они достигли территории горы Погруженной в облака, они повернули, чтобы пройти по горной дороге. Дорога была узкой и неровной, не позволяющей им продолжать движение на спине своих лошадей. Ли Е и остальные пошли пешком.

Весной в изобилии растут свежие деревья и цветы, а вся гора покрыта зеленым цветом. Ли Е вел повстанцев в черных доспехах из поместье принца Ань по извилистой горной дороге. Сильный отряд был похож на дракона или змею. Звуки брони и шагов соответствовали друг другу.

Хорошо обученные охранники усадьбы принца Ань были также частью богатства, которое принц Ань оставил для Ли Е. Несмотря на то, что ни один из них не был совершенствующимся на стадии Очищения Ци, они были в основном элитными солдатами. Страж с легкой броней, особенно.

Те, кто находились ниже стадии Очищения Ци, были обычными мастерами боевых искусств. Мастера боевых искусств были разделены на этапы Воин-Рыцарь, Воин-Мастер и Воин-Наставник. Воин-Рыцарь может сражаться с тигром, Воин-Мастер может сражаться с 10 врагами на войне, а Воин-Наставник может стать отважным полководцем на поле боя.

Поездка, которая должна была занять три дня, закончилась всего через два. Саммит Тай Сюань был впереди.

После захода солнца во второй день все разбили лагерь на ровной площадке на горе.

С сотней войск, естественно, были подготовлены такие вещи, как горшки, инструменты, войлок и палатки. Пока Ли Е наслаждался видом с возвышенности, охранники готовили и разбивали свои палатки. Хотя они не были громкими, настроение было довольно шумным.

Вскоре была построена юрта. Когда пора было есть, тонкий бронированный охранник принес Ли Е горячую еду.

«Еда должна быть простой и легкой во время путешествий. Я должен попросить наследника обойтись без этих…», - сказал охранник, одетый в лёгкую броню, когда представил еду.

Ли Е посмотрел на нее с улыбкой. «Я больше не наследник, который живет как принц».

Охранник в лёгкой броне был ошеломлен. Вначале растерянная, она вскоре поняла, что он имел в виду. Наследник говорил, что он в плохом состоянии и не может унаследовать титул принца Ань. Таким образом, он не будет выдвигать экстравагантные требования. Так ведь?

«Наследник ...» Охранник в тонкой броне прикусила губы и решительно посмотрела на него. «Даже если вы в плохом состоянии, вы не можете быть слишком скромным!»

Ли Е значимо посмотрел на нее, не отвечая.

У тонкомасштабного бронированного охранника перед ним было особенно светлое лицо. В отличие от бледного лица, ее было более завораживающим и красивым.

В контрасте с ее светлым лицом стояли темно-красные губы. Если ее лицо завораживало, то ее губы были очаровательно-красного цвета. Глаза этой девушки были достаточно поразительны, чтобы потрясти одного до глубины души.

Ее звали Шаньгуань Цинчэнь.

Шаньгуань Цинчэнь происходила из дома генерала. Ее предки были высокопоставленными офицерами Армии Вдохновленной Стратегии в течение нескольких поколений. Это было их 19-е поколение, но не было сыновей.

Ее отец много лет следовал за принцем Ань на войне и был доверенным помощником Ли Сяня. Несколько лет назад он погиб на поле битвы, когда Ли Сянь устроил засаду в королевстве Наньчжао после того, как они вторглись на границу. Ли Сянь почувствовал огромную вину за его смерть, и Шаньгуань Цинчэнь заняла официальный пост в своей усадьбе.

Хотя Шангуань Цинчэн была женщиной, Ли Е не смотрела на нее свысока. В этом мире власть была первостепенной. В суде были женщины-чиновники, а в Бессмертных сектах - ученицы. Более того, Шаньгуань Цинчэна была Воин-Мастер.

Видя, насколько сдержан Ли Е, Шаньгуань Цинчэнь извинилась и вышла из юрты. Она сидела с группой охранников и поужинала с ними.

«Генерал Шаньгуань, сможет ли наследник действительно получить Удачу Даосов и стать совершенствующимся после поездки на Саммит Тай Сюань?» один из охранников спросил нерешительно.

«Может ли наследник получить Удачу Даосов - его дело. Какое право вы и я имеем обсуждать это?» Шаньгуань Цинчень холодно ответила.

Охранник хмыкнул и раскритиковал, прежде чем сказать: «Я имею в виду, что наследник уже достиг совершеннолетия, но все еще не может совершенствоваться. Более того, он также не смог унаследовать титул принца Ань. Если он не может получить Удачу Даосов на этот раз и неспособность стать совершенствующимся, я боюсь, что он не сможет вернуться ... Мы должны думать сами за себя в такие нестабильные времена. Почему бы вам не забрать нас из усадьбы принца Ань и не уйти?»

«Заткнись!» Шаньгуань Цинчень пришел в ярость. «Если ты осмелишься снова произнести чепуху и нарушать боевой дух армии, я накажу тебя с помощью военного положения!»

Охранник сжал его шею, не смея больше говорить.

...

Рано утром следующего дня все снова сняли свои палатки и продолжили путешествие.

Саммит Тай Сюань был главной вершиной горы Погруженной в облака. Чем ближе они были к месту назначения, тем более крутой становилась дорога. Охранники из поместья принца Ань потели благодаря своим доспехам и саблям.

Внезапно Ли Е что-то почувствовал. Он поднял голову и увидел резиденцию на вершине горы.

В доме были желтые черепицы, выложенные летающими карнизами. Дизайн был простой, как железная кисть с золотым крючком. Давление, которое оно оказывало, было тяжелым, как три тысячи кошек. Кроме того, его местоположение на вершине предоставило это в стороне воздух.

На вершине Тай Сюань находился даосский монастырь, называемый монастырем Тайсюань. Хотя в монастыре был только один зал и два здания, а также только три даосских священника, его репутация не была слабой. В конце концов, это было место, где Юань Тяньган оставил свой след.

Ли Е прибыл на Саммит Тай Сюань около полудня. Он оставил половину своих охранников у подножия горы, привезя только Шаньгуань Цинчэнь и другие знакомые лица, чтобы войти в монастырь Тайсюань.

Дверь в монастырь не была закрыта. Когда даосские священники внутри заметили посетителей, они приветствовали последних у двери.

Даосский священник средних лет не выглядел смущенным. С поднятой ветром длинной бородой, осанкой и манерой речи он выглядел скорее как Бессмертный. Позади него были два молодых даосских священника в возрасте двадцати лет. Их выражения были спокойными.

Жизнь в этом монастыре на вершине вершины была сродни тому, чтобы быть отрезанным от остального мира. Эти трое выглядели в точности как даосские Бессмертные, описанные в легендах.

Однако Ли Е не испытывал ни малейшего страха или уважения, когда смотрел на этих людей.

Пока человек был человеком, ему приходилось есть, пить, мочиться и выделять. Не было человека, который мог бы быть по-настоящему свободен от мирских забот. Не берите в голову другие аспекты. Эти три даосских священника получили приказ Ли Яо установить свиту Сяосюань в главном зале монастыря, в результате чего Ли Е получил серьезные ранения в своей предыдущей жизни. Это даже заставило его потерять свой нефритовый медальон. При таком поведении, как их можно описать как Даосских Бессмертных, не заботящихся о мирских мелочах?

Даосский священник средних лет привел Ли Е в главный зал, остановившись у трехступенчатой каменной лестницы. Он указал на стелу в зале и сказал: «Наследник, вы хотите постичь даосское писание. Оно находится в этом месте».

Затем он посмотрел на Ли Е таинственным взглядом и притворился глубоким. «Единственная проблема заключается в том, что только обреченные люди могут постичь Священное Писание Небесного Мастера Юань. Если люди без судьбы насильно ступят на каменные ступени, я боюсь, что они спровоцируют формирование запрета и вызовут обратную реакцию. Это будет катастрофой».

Даосский священник средних лет посмотрел на Ли Е, который сказал, что теперь ему придется остерегаться, прежде чем быстро отступить. Священник подошел к соседнему дому с двумя другими священниками и сел, скрестив ноги, на молитвенных циновках. Они выглядели так, как будто не будут вмешиваться в это дело, но на самом деле они ждали, чтобы посмотреть хорошее шоу.

«Наследник ...» Шаньгуань Цинчень из-за беспокойства не могла удержаться от шага вперед, увидев, как Ли Е идет к каменным ступеням. Она не решалась сказать, что у нее на уме. Когда Ли Е посмотрел на нее, она выглядела так, словно не знала, как найти подходящие слова.

Ли Е не совершенствовался. Он также не мог совершенствоваться. Если бы у такого человека, как он, была Судьба Бессмертного и Удача Даосов, разве у всех совершенствующихся в мире не было бы небесной Судьбы Бессмертного?

Ее беспокойство усилилось после того, как услышала слова даосского священника. Если священник был прав, Ли Е не мог идти по этим каменным ступеням со своей способностью к Судьбе Бессмертного. Он даже понесет ответную реакцию. Разве это не вызывает проблем?

Однако она не могла заставить себя остановить Ли Е. Больше всего на свете она хотела, чтобы Ли Е получил Даосскую Удачу. Более того, поскольку Ли Е приехал на Саммит Тай Сюаня, он наверняка не сдался бы, когда он был прямо перед ним. Она не могла заставить себя не повиноваться его желанию.

Думая об этом, Шаньгуань Цинчень пришла в ярость. Она повернула голову, чтобы взглянуть на даосского священника средних лет. «Священник, ты должен объяснить самому себе. Что ты имеешь в виду под судьбоносными и неживыми людьми?»

«Обреченные люди обречены, а не обреченные люди не обречены. Я даже не достиг стадии Очищения Ци. Как бы я мог постичь такие вещи, как Судьба Бессмертного и Удача?» Даосский священник средних лет ответил равнодушно. Он закрыл глаза, выглядя так, как будто он был за пределами смертных дел.

Шаньгуань Цинчень чуть не задохнулась от гнева. Она скрежетала зубами, не желая ничего, кроме как порезать даосского священника своей саблей.

Тогда Ли Е повернул голову и безмятежно сказал: «Генерал Шаньгуань, вам не нужно с ним общаться. У меня есть свои пути».

Шаньгуань Цинчень потеряла дар речи после встречи с глазами Ли Е. Она могла обнаружить решимость и уверенность в его взгляде. Как будто он был королем, сталкивающимся с маленькими мухами, и он мог заставить своих врагов рассыпаться в пыль одним движением руки.

Его внушительная манера озадачила Шаньгуань Цинчэнь. Она не знала, где он нашел такую уверенность.

В этот момент даосский священник средних лет, который спрятал руки в рукавах, положив ногу на ногу на молитвенном коврике, вызвал неадекватные нефритовые бамбуковые накладки для передачи сообщений, спрятанные в его рукавах. Он телепатически сказал: «Ли Е прибыл в зал Тай Сюань. Формация Сяосюань активирована».

В то же время в поместье герцога Сина в городе Чанъань, расположенном в ста милях, сердце Ли Яо пульсировало. Он немедленно выудил нефритовые бамбуковые накладки в рукаве и услышал доклад даосского священника средних лет о Саммите Тай Сюань.

В этот момент Ли Яо играл с кем-то в шахматы. Услышав послание даосского священника средних лет, он знал, что катастрофа постигнет Ли Е, и значительный момент в его заговоре должен был быть завершен. Он не мог не сиять.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 4 - Уничтожение формации**

Глава 4 Уничтожение формации

Против него играл его отец, герцог Син. Он заметил, как Ли Яо сияет, прочитав сообщение и узнав план Ли Яо; он резко спросил: «Как проходит расследование инцидента на Саммите в Тай Сюань?»

Ли Яо осторожно положил нефритовую табличку, на которой было послание. Наполненный восторгом, он больше не мог сосредоточиться на игре, даже несмотря на то, что он пытался скрыть свои эмоции. «Ли Е прибыл в монастырь Тайсюань и начал изучать текст, оставленный Небесным Мастером Юань. Он понятия не имеет о судьбе, которая его ожидает. Я приказал создать магическую ловушку, формацию Сяосюань (буквально Малая Мистическая формация), которая должна быть размещена за пределами главного зала монастыря. Он будет сильно ранен, когда ловушка активируется».

Услышав это, довольная улыбка появилась на лице гостя. «Известно, что формация Сяосюань чрезвычайно мощная. Любой, находящийся в кругу магического формирования, вряд ли сможет остаться невредимым. Люди монастыря Тайсюань смогут ускользнуть с нефритовым медальоном во время суеты».

Ли Яо уверенно сказал: «Вряд ли найдется кто-нибудь, кто не желает нефритового медальона, легендарного наследства принца Ань. Я не могу пострадать, будучи причастным к краже медальона. Но кто может ожидать, что я подкупил даосов? Священников, которые ходят по залам монастыря Тайсюань? Они легко проскользнут мимо подозрений, словно рыба, через сломанные сети. Фактически, все поверят, что наглый и навязчивый Ли Е пережил случай ранения одной из ловушек Небесного Мастера Юань. Никто не подумает обвинить меня в его несчастьях».

Гость мог только восхищенно кивнуть на тщательно продуманную схему Ли Яо и сказал: «Ли Е - просто бесполезный дурак. При всех его попытках найти способы научиться и достичь бессмертия он даже потеряет нефритовый медальон принца Ань. Череда несчастий, которые продолжают окутывать его, как тёмные облака, навсегда удержат сторонников или сочувствующих на расстоянии вытянутой руки. Перспективы, безусловно, выглядят для вас оптимистично, молодой мастер!».

Ли Яо злобно хихикнул и ответил: «Вначале преемственность Ли Е не имела для меня значения, остается ли он бесполезным дураком или нет. Но в этом виновата только его мать. Как благородный из области Гуанси, я не могу допустить, чтобы это потомство общей крови пришло на смену имени принца Ань! Его восхождение принесёт только стыд Имперскому Клану!»

Гость слушал, предпочитая молчать, слегка склонив голову. Это было слишком серьезное утверждение для него, чтобы судить.

Клан Ли был одним из благородных семей, которые родом из окрестностей Хэ Лун (современный Ганьсу) в районах Гуанси (районы к западу от Четырех Древних Китайских Проходов), одного из кланов Гуанси, которые сыграли важную роль в оказании помощи Империя Тан, чтобы укрепить свое правление по всей стране. Следовательно, императорский двор наделил аристократов властью Гуанси и влиянием, которое затмило более новые благородные семьи Гуандун (области в пределах Четырех Древних Проходов).

...

Ли Е дошел до каменных ступеней, ведущих в главный зал монастыря. Он двинулся вперед и собирался подняться по лестнице старой и грубой лестницы.

За ним внимательно наблюдали Шаньгуань Цинчень и четверо охранников, двое последовавших за ним, двое молодых даосских священников, стоявших возле зданий по бокам зала, и еще один священник средних лет. Все смотрели на него с страхом и тревогой, их дыхание было таким, будто сильная, похожая на порок хватка крепко сжала их горло, заставляя их задыхаться. Только священник средних лет оставался спокойным и равнодушным, его глаза были закрыты, как будто он безмятежно медитировал.

Ли Е благоговейно стоял, положив руки за спину, и смотрел в большой зал, стоя в его тени, будучи окутанным подавляющим присутствием святилища, отдавал дань уважения Женьву Дади (буквально - Главному Небесному Правителю Женьву).

По легендам, блестящие и прекрасные лучи солнечного света украшали пестрые облака в небесах, и бессмертные помощники и мифические драконы спустились с небес, чтобы принять и приветствовать его, когда он наконец достиг бессмертия на горе Удан. Он стал покровителем многих даосских монастырей и святынь в Империи Тан, и согласно мифам, ему было поручено следить за человечеством, защищать его от демонов и зла, служа справедливости и миру. Обящанный быть божеством с огромной властью, у него не было недостатка в поклонниках, которые уважали его.

«В моей прошлой жизни я попал в ловушку, формация Сяосюань, которая была установлена здесь, когда я ступил на каменную лестницу. Шаньгуань Цинчень и остальные мои люди также были ранены, что они тоже потеряли сознание. Когда мы проснулись мы обнаружили, что нефритового медальона больше не было ... Я был слишком глуп и прост в своей прошлой жизни, чтобы поверить, что это было средство возмездия, оставленное Небесным Мастером Юань. Я был обманут, что мне не суждено достичь бессмертия и слишком стараясь, я разозлил Небеса, и поэтому я был обречен на страдания от Небес, и нефритовый медальон был разрушен. Думать, что глупый я раньше не подозревал ни о каких коварных замыслах».

Вспоминая свое прошлое, Ли Е слабо хихикнул. Он протянул руку вперед и указал пальцем вперед.

Сразу же его палец почувствовал твердый, но невидимый барьер. Место, где его палец соприкоснулся с формацией, сразу же вздрогнуло, как ледяная вода, на поверхности озера, а затем появился гигантский мерцающий экран, который окружил главный зал, окутывая массивное здание неприступной крепостью белого, полупрозрачного свечения.

Внезапное появление магического барьера заставило Шаньгуань Цинчень и ее охранников замеретьс с изумлением и страхом, они начали смотреть друг на друга. Те же самые мысли мелькали в их умах: «Так что, действительно, есть магические барьеры и ловушки, наблюдающие за этим местом».

Мрачно повернувшись, тихо подумала Шаньгуань Цинчэнь. «С таким барьером, преграждающим наш путь, как мог наследник продвинуться дальше? У него нет никаких сил, и он не практикующий мистических искусств... Это... Это может быть ничем иным, как глупым поручением...»

Никто не мог создать такое магическое защитное образование, кроме как практиков Очищения Ци. Даже Воин-Рыцарь, Воин-Мастер или Воин-Наставник не обладали необходимыми навыками для такого подвига.

Поэтому Шаньгуань Цинчень не должна подозревать, что даосский священник средних лет является тем, кто управляет магической формацией. Он показал, что не владеет техникой или навыками Ци, будучи не более чем человеком со способностями Воина-Наставника.

То же самое можно сказать и о двух младших священниках, которые стояли возле зданий рядом с главным залом. Они были так же удивлены магическим строем, как и охранники, глядя на занавески белого сияющего свечения, которые окутывали великое сооружение подобно плащу.

Они тоже были удивлены, обнаружив здесь присутствие формации.

Но если бы Ли Е начал подниматься по лестнице так, как его наставлял священник средних лет, он был бы ранен магическим образованием.

Вместо этого он протянул руку и ткнул пальцем, из-за чего формация Сяосюань появилась и проявила себя.

Даже малейшая разница могла привести к другому исходу, гораздо худшему и опасному! Мягко ткнув пальцем, Ли Е просто вызвал его появление; оно еще не было активировано.

Но поведение Ли Е наполнило священника средних лет сомнениями и недоумением, он удивленно моргнули, даже нахмурился. Тихо размышляя про себя, он подумал: «Что происходит? Почему он не поднимается по ступенькам? Знал ли он о формации? Невозможно! Этого не может быть!»

Но он изо всех сил старался успокоиться, чтобы не разоблачить себя, утешая себя: «Тем не менее, ему все равно придется подняться по ступенькам и выдержать магические силы формирования, прежде чем войти в зал, чтобы изучать тексты».

Воодушевленный этими мыслями, священник средних лет прекратил симулировать свою медитацию и посмотрел на Ли Е, надеясь, что он ступит на лестницу без промедления.

Но это была надежда, которой не суждено сбыться.

Стоя перед каменными ступеньками, ведущими вверх, Ли Е еще не собирался вставать. Он увидел сверкающий лист белого света перед собой. По этой же причине он преднамеренно проверил охрану магического формирования.

Ему нужно было изучить свойства магического образования, прежде чем уничтожить его.

Он быстро заметил зелено-изумрудную тыкву из калебаса, сделанную из нефрита, сидящую на алтаре в крепости главного зала. Зеленые нити духовных энергий в виде паров выросли из тыквы и лениво поднялись в воздух, бесконечно текущие к образованию, словно нескончаемая пища.

Ли Е спокойно подумал: «Кажется, тыква является инструментом, поддерживающим эту формацию Сяосюань. Это, кажется, полезный инструмент для хранения».

«Несмотря на все его намерения и цели, чтобы избежать причастности к этому вопросу, я вряд ли ожидал, что Ли Яо будет иметь практику техник Ци, которые останутся и будут защищать формацию. Но то, что должно было быть хитрым ходом с его стороны, вместо этого стало благом для меня.»

С другой стороны, Ли Яо был уверен, что Ли Е ничего не знал о формациях; следовательно, он едва ли волновался, что Ли Е уничтожит формацию, которую теперь охраняет главный зал монастыря.

И его убеждения были правдой: без какой-либо практики техник Ци, служивших покойному принцу Ань, Ли Е мог бы даже быть ранен формированием, не заметив его присутствия.

Но вместо этого, стоя перед ступеньками большого зала, глаза Ли Е сияли странным блеском. «Заклинатель формации не включал никаких укреплений для укрепления формирования. Разрушение формирования возможно без присутствия кого-либо, поддерживающего его, в сочетании с отсутствием какого-либо укрепления. Тем не менее, я едва ли практикую техники Ци, несмотря на то, что могу восстановить свои способности Великого Магистра. Но с нефритовым медальном, который отец оставил мне, артефакт мог бы помочь».

Стоя позади Ли Е, Шаньгуань Цинчень, которая наблюдала, как Ли Е не двигается некоторое время, начала беспокоиться за него, опасаясь, что он в растерянности, потому что не знал, что делать.

Как мог Ли Е уничтожить строй без помощи магической силы?

«Мой господин», закричала она, не в силах больше сдерживать свои опасения. Она выхватила меч и бросилась вперед, пытаясь взломать светящуюся стену белого блеска, преграждающую путь вперед. Несмотря на то, что она обладала только навыками Воина-Мастера, она с радостью пожертвовала бы собой, если это проложило бы путь к успеху ее молодого мастера! Направленная решимостью и силой, она закричала: «Всеми правдами и неправдами я разрушу эту стену!»

Потрясенный внезапным взрывом Шаньгуань Цинчень, которая напоминала разгневанную львицу, Ли Е быстро оттащил ее назад, зная, что всякий, вызывающий гнев формация наверняка понесет тяжелый урон или даже умрет.

«Мой господин ...» - вздохнула Шаньгуань Цинчень, неуверенно пошатывалась, когда ее вытащил Ли Е. Она посмотрела на него, ее глаза наполнились разочарованием и сомнением.

Но Ли Е улыбнулся ей и сказал: «Будь спокойна, генерал Шаньгуань. Я быстро справлюсь с этой формацией. Следи за мной».

Шаньгуань Цинчень была ошеломлена его спокойными словами. Ее глаза, сияющие блеском сверкающего обсидиана, расширились от удивления, словно говоря. «Но как вы собираетесь уничтожить формацию?»

Недалеко даосский священник средних лет тоже слышал, как Ли Е говорит. Он чуть не рассмеялся вслух и подумал: «Мальчик сошел с ума. Он мечтает о возможности уничтожить формацию, не обладая магическими способностями!»

Но Ли Е не обращал на него внимания. Он оставил Шаньгуань Цинчень в том месте, где остановил ее, и направился в сторону зала, где остановился перед цветочным горшком.

Он был уверен, что место этого цветочного горшка было глазом формации Сяосюань; та самая точка, где она был самой слабой.

Охранники смотрели на него в замешательстве и растерянности, не понимая, как их наследник может быть уверен в себе, даже если он не обладает магическими способностями.

Ли Е вынул из ремня нефритовый медальон и посмотрел на него, а затем прижал к горшку!

Но как только нефритовый медальон собирался поразить цветочный горшок, он не мог идти дальше! Был короткий всплеск зеленого света, и вокруг цветочного горшка начал издаваться громкий визг. Белые светящиеся стены, которые препятствовали продвижению Ли Е в главный зал, начали дрожать, когда поверхности стены начали бурно шевелиться, словно бьющиеся воды на поверхности реки.

Сверкающие стены формации непрерывно дрожали, не показывая признаков разрушения; вместо этого это выглядело так, как будто они собираются взорваться.

Но Ли Е едва ли встревожился среди бушующей турбулентности. Спокойно, он угадал проблему. «Мне все еще нужно больше энергии, несмотря на то, что я использую нефритовый медальон в качестве инструмента...»

Не было никаких сомнений в том, что легкая ошибка теперь будет означать не только серьезные травмы для него, но даже мгновенную смерть.

Именно тогда, в этот неотразимый момент отчаяния, слабые пучки духовных энергий в форме золотых драконов вырвались из его Поля Эликсира. Золотые силуэты, словно отвечая на вызов, гордо обвились вокруг него, издав хриплый рев грома.

Когда они обвились вокруг него, духовные энергии в золотой форме драконов кружились вокруг, излучая сильную ауру с подобием мощных воздушных потоков, сияющих золотым блеском.

Потоки энергий обвились вокруг Ли Е, прежде чем войти в его каналы меридианов из Поля Эликсира, и собрались у его руки, прежде чем сосредоточиться на нефритовом медальоне, который он держал!

Сразу же появились огромные волны золотого блеска и ослепили всех. Волна света исходила от нефритового медальона, который теперь был наделен необходимыми ему силами!

С нефритовым медальоном, удерживаемым над цветочным горшком, горшок начал дико трястись и взорвался.

Раздался громкий стон, и взрыв разнес грязь. Цветочный горшок был полностью уничтожен!

Трещины начали появляться на конвульсирующих белых мерцающих барьерах, как паутина.

«Разрушься!» Брови Ли Е обострились от ярости, когда он громко закричал заклинание.

Как и было приказано, белые листы света немедленно разлетелись и рассыпались с неба, словно падающий пепел или даже снег, его осколки рассеялись в ничто, как будто их и не существовало.

Огромные белые барьеры, которые ранее затеняли весь зал, мгновенно исчезли!

Внезапный инцидент застал всех врасплох, потому что все были ошеломлены, растеряны с широко раскрытыми глазами от неверия.

Даосский священник средних лет, ошеломленный страхом и непониманием, вскочил на ноги и тут же пошатнулся назад, бормоча: «Как это возможно! Он уничтожил формацию!»

Рука Шаньгуань Цинчень, державшая рукоять ее сабли, неудержимо дрожала до того, что она чуть не уронила оружие. Она посмотрела на главный зал и Ли Е, она не могла понять и поверить в то, что она только что увидела. Ее щеки покраснели, а рот широко раскрылся, едва говоря.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 5 - Атака**

Глава 5 Атака

Получив нефритовый медальон, Ли Е встал перед партером и не спеша стряхнул грязь с мантии. Он спокойно смотрел на каменную табличку, полную даосских писаний, на лицевой стороне главного храма.

«Наследник неожиданно сломал формацию. Он действительно сделал это!»

Шаньгуань Цинчень тупо уставилась на Ли Е, только один голос остался в ее сердце.

«У наследника есть такие навыки? Как он может иметь технику, которая может соперничать с техникой Практика Ци? Это все еще наш Наследник?»

Охранники особняка принца Ань смотрели на Ли Е невероятно после того, как пришли в себя, как будто Ли Е был призраком или богом в их глазах.

Ли Е спокойно шел по каменным ступенькам. Он не останавливался и не суетился. Шаг за шагом он шел к даосским священным писаниям, оставленным Юань Тяньганом.

Казалось бы, немыслимо прорваться сквозь формацию Сяосюань. Но для Ли Е, который когда-то был Великим Совершенствующимся, это вообще не стоило упоминать, и не было необходимости вспоминать это.

Такая вещь была слишком распространена для Ли Е.

Увидев Ли Е, идущего к каменной табличке, даосский священник средних лет в боковом доме сразу же нахмурился. Два молодых даосских священника рядом с ним также очень беспокоились о нынешней ситуации, поскольку она сильно отличалась от того, что они ожидали. «Мастер, что нам теперь делать?»

Даосский священник средних лет еще не говорил. Из нефритовой записки в его руке послышался нетерпеливый голос Ли Яо: «После столь долгого времени, почему ты еще не ответил? Был ли Ли Е ранен формацией Сяосюань? Вы уже получили нефритовый медальон? почему ты не говоришь?»

Лицо даосского священника средних лет стало мрачным, когда он услышал запросы Ли Яо, особенно смешанные с радостью и неудержимым возбуждением. Некоторое время он медитировал и неохотно читал в своем уме, когда Ли Яо собирался потерять терпение и начать проклинать. «Сэр, вы не можете поверить, Ли Е, он ... он прошел через образование Сяосюань!»

«Что? Ты шутишь. Но сейчас не время шутить. Отложи нефритовый медальон быстрее, и я пришлю кого-нибудь, чтобы забрать его позже». Нетерпеливый голос Ли Яо донесся из сообщения жемчужины.

Даосский священник средних лет хотел покончить с собой, ударившись головой: «Сэр, Ли Е действительно прошел через формацию Сяосюань с нефритовым медальоном. Теперь он достиг каменной таблички...»

Даосский священник средних лет может объяснить это, тем, что Ли Е прошел через Формацию с помощью нефритового медальона.

После разговора даосского священника средних лет он так долго молчал, что даосский священник средних лет думал, что с нефритом что-то не так. Внезапно разразился удар ногой по маленькому столу и метанию вещей, а затем гневный рев Ли Яо: «Чего ты ждешь?! Остановите его! Выкиньте его из монастыря Тайсюань! Если он действительно получит Удачу Даосов, я уничтожу твои родовые могилы!»

«Я снесу твой даосский храм и разорву тебя на куски!» После рева Ли Яо повысил голос, который, казалось бы, отражал то, что Ли Яо думал, что даосский священник не обращал внимания на могилы своих предков.

Лицо даосского священника средних лет снова изменилось, потому что он знал, что Ли Яо, скорее всего, действительно может сделать это. Поэтому он быстро закрыл сообщение нефритовой записки и вылетел из дома. Он сказал двум молодым даосским священникам: «Остановите его!»

В данный момент Ли Е сидел перед каменной табличкой. Когда Шаньгуань Цинчень и охранники особняка принца Ань оправились от удивления и праздновали успех Ли Е в получении нефритового медальона друг с другом, они внезапно увидели трех даосских священников, выбегающих из дома, чтобы наброситься на них. Тем временем все они яростно вытащили свои мечи, услышав слова даосского священника средних лет.

«Вы, черт побери, мошеннические даосские священники! Как вы смеете неуважительно относиться к наследнику!»

Шаньгуань Цинчень с мечом вонзилась в даосского священника средних лет. Хотя она всегда была кроткой и скромной, когда общалась с Ли Е, у нее действительно был вспыльчивый характер. Когда она вошла в даосский храм, она ненавидела презренного даосского священника средних лет. Более того, к ее негодованию эти даосские священники начали борьбу, пытаясь помешать Ли Е вдохновиться даосскими писаниями. Поэтому она не могла больше выносить людей среднего возраста.

«Как вы смеете, ребята, начать борьбу в священном храме!» Даосский священник средних лет прорезал воздух и отбросил в сторону меч, которым Шангуань Цинчэн использовал его для взлома. Самоуверенно он сказал: «Разве ты не должна быстро встать на колени перед Женьву Дади!? »

Ли Е повернул голову, чтобы посмотреть, что происходит. Прежде чем он что-то сказал, Шаньгуань Цинчень снова бросилась на даосского священника среднего возраста с злостью. «Ублюдок! Это фигня! Брось это! Ты первый, кто начал бой!»

«Ты всего лишь Воин-Мастер, я не могу поверить твоим нервам. Заблудись!» Даосский священник реднего возраста усмехнулся. Со взрывной силой Воина-Наставника без оговорок он ударил Шаньгуань Цинчень по ее плечу, отодвинув ее назад.

Из-за попадания в цель даосский священник средних лет закричал: «Ли Е, разве ты не должен немедленно оставить даосское писание? Твое уничтожение Формации, созданной Небесным Мастером Юань, является богохульством против Женьву Дади. Вы встанете на колени, чтобы попросить прощения у Женьву Дади за оскорбление, а затем уйдете из монастыря Тайсюань?»

Ли Е встал с каменной таблички.

Для Ли Е, как священник среднего возраста, так и Ли Яо были в панике после того, как он прорвался через формацию Сяосюань и были настолько взволнованы, что священник средних лет начал нападать на него, вместо того, чтобы держаться в стороне от разоблачения заговора. Однако, по-видимому, пожилому человеку никогда не приходило в голову обижаться и предавать вдохновителя заговора.

«Ты, черт побери, даосский священник, я тебя убью!» Шаньгуань Цинчень снова прыгнула, чтобы порезать священника средних лет с глазами, полными гнева, вытирая кровь, стекающую по углам ее рта.

«Чепуха! Во имя небес, я убью вас, ребята, за то, что вы нарушаете мир в даосском храме мечами. То, что вы сделали, является демоническим». Даосский священник среднего возраста гневно сбил с ног охранника и бросился к Шаньгуань Цинчень.

«Убить нас? Не удивительно, что пожилой человек осмеливается делать это безрассудно. Он считает само собой разумеющимся, что он выиграет битву», - подумал Ли Е. Этот человек средних лет справедливо утверждал, что Ли Е и его товарищи были жуликами, игнорируя правду, как если бы это было решено только его словами.

Даосский священник средних лет находится в царсте Воина-Наставника, поэтому Шаньгуань Цинчень и четыре охранника не смогли его победить. В результате они получили ранения. Один из охранников был тяжело ранен и лежал на земле.

Охранники, стоящие у подножия горы, бросились помогать своим товарищам в даосском храме после того, как услышали бой. Это было всего лишь в сотнях шагов, но битва закончилась бы, когда они прибыли, потому что горная дорога была узкой и бурной.

Даос средних лет ясно знал об этом, поэтому он напал без всяких сомнений.

Даосский священник средних лет подумал: «Только когда я убью всех охранников в храме, я смогу легко взять Ли Е в заложники и уйти отсюда. Я буду жить комфортной жизнью с большой наградой от Ли Яо».

С жадным и эгоистичным вниманием даосский священник средних лет еще сильнее атаковал охранников и закричал: «Ли Е, ты, грешный человек, не должен ли ты встать на колени перед Женьву Дади и признать свои грехи?»

При произнесении этих слов два других даосских священника также закричали: «Вы, демонический наследник, встаньте на колени, чтобы признаться в своих грехах Женьву Дади!»

«Женьву Дади?» Ли Е обернулся, чтобы посмотреть на статую Женьву Дади в главном зале и слегка прищурился. Он не участвовал в битве не потому, что этот даосский храм был посвящен Женьву Дади, но в тот момент он передумал.

«Хорошо известно, что вы руководили миром для Бога, вознаграждая добродетельных и наказывая нечестивых, и в вашем долге нет ничего плохого. Но почему вы не злитесь на своих аморальных учеников, которые совершают убийства, зарабатывают целое состояние, и врут? Если ты в ярости, почему ты не наложил наказание? Сказал Ли Е с враждебным взглядом.

В этот момент даосский священник средних лет снова сбил Шаньгуань Цинчень и ударил Ли Е, сказав: «Ли Е, встань на колени, сейчас же!»

Ли Е отвернулся от статуи Жэньву, когда его взгляд постепенно стал ледяным. Он вышел, и его одежда покачивалась, пока погода оставалась спокойной.

Даосский священник средних лет бросился вперед, ухмыляясь Ли Е, который шел вперед, а не уклонялся. Он усмехнулся: «Какой идиот! Ты даже не дорожишь своей жизнью, у меня нет никаких сомнений относительно твоего статуса как наследника».

Наблюдая за происходящим, Шаньгуань Цинчень ничего не могла сделать, кроме как крикнуть: «Наследник, бегите, бегите!»

Однако Шаньгуань Цинчень также знала, что Ли Е не может уйти. В этот момент она затаила глубокую обиду на себя, потому что не смогла спасти Ли Е. Она чувствовала себя очень подавленной. «Принц Ань умер, но я не в состоянии защитить его наследника Ли Е. Как я могу встретиться с Принцем Ань и моим отцом, когда я умру?»

И она, и те сознательные охранники думали, что Ли Е будет мертв после того, как они увидели эту сцену.

Два молодых даосских священника приготовились, потому что знали, что, пока Ли Е был схвачен, они выиграли бой.

Однако то, что произошло дальше, превзошло все ожидания.

Шанбгуань Цинчень была полностью ошеломлена.

Глаза всех охранников расширились от удивления.

Два молодых даосских священника испугались до чертиков и побледнели.

Даосский священник средних лет, который бросился на Ли Е, вскочил в воздух и протянул руку, чтобы схватить Ли Е за горло.

Затем Ли Е сделал шаг вперед, нанося удары кулаком по даосскому священнику средних лет по нижней части живота. Удар был очень быстрым и первым поразил даосского священника средних лет.

Даосский священник средних лет отлетел назад, выплевывая кровь в воздухе, а затем с грохотом упал на пол. Он проскользил и врезался в стену. В то же время его голова была наклонена, и он повернул белые глаза. Он даже упал в обморок!

«Как такое могло произойти?!» Все были удивлены.

Был ли даосский священник средних лет в царстве Воина-Наставника нокаутирован одним ударом Ли Е?

Разве Ли Е не был неудачником, который не мог совершенствоваться?

Был ли он и впрямь такой бесполезный в мире?

Ли Е взял свой кулак, распахнул рукава и фыркнул.

Хотя и Ли Е, и даосский священник средних лет были гроссмейстерами, даос среднего возраста явно не знал уровня Ли Е, считая, что Ли Е все еще слабый неудачник. Он не ожидал, что Ли Е будет сопротивляться ему, поэтому он проигнорировал недостаток своего движения. Более того, он не атаковал с полным усилием в случае перелома горла Ли Е.

В настоящее время Ли Е не пощадил даосских священников и научил их, как себя вести.

С руками за спиной и холодными глазами Ли Е подошел к двум молодым священникам, наполненным трепетом: «Как священники-даосы, вы не выполняете свой собственный долг. Как вы сумеете проклинать меня, причиняя боль моим охранникам? Кто дал вам мужество? Лян Цзинру?»

Самое серьезное табу для совершенствующихся - это притворяться демоном. Демоны, независимо от того, как они совершенствовались, не могли достичь истинного пути Дао и вознестись к Бессмертным.

Два молодых даосских священника уже были ошеломлены нападением Ли Е и не знали, что делать. Даже даосский священник средних лет был сбит с ног, они вообще не могли победить Ли Е. Теперь они слушали серьёзно и дрожали; и когда они смотрели на Ли Е, только чтобы найти бесконечное величие на нем, их ноги внезапно смягчились, когда они опустились на колени на землю. Когда они думали о нечестных сделках, которые они совершили, они полностью потеряли самообладание и заныли: «Наследник, прости нас!»

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 6 - Очищение Ци**

Глава 6 Очищение Ци

Два молодых даосских священника непрерывно кланялись и просили прощения, их голоса были жалкими, когда они плакали. Ли Е бросил на них только взгляд, прежде чем проигнорировать их.

Такие насекомые не были достойны его внимания.

Ли Е пощвал Шаньгуань Цинчень и передал ей даосских священников, с которыми им нужно иметь дело.

Учитывая, как выглядела яростная Шаньгуань Цинчень, вряд ли их ожидал хороший конец.

Ли Е вернулся к каменной табличке и сел, скрестив ноги, перед ней. Придя в себя, он продолжил понимать надпись Юань Тяньгана, оставленную на каменной табличке.

Для Ли Е, основными задачами, стоящими перед ним, было понимание даосского писания, получение Удачи Даосов для себя и выход на стадию Очищения Ци.

С вершины шел непрерывный ветер, вздымающий свитки и рукава. Спокойный и сосредоточенный Ли Е постепенно погрузился в даосское писание, написанное на каменной доске.

«Это священное писание называется« Аналоги Высшего Мистического Восприятия ». Это действительно то же самое Священное Писание, которое я читал на земле». Когда я достиг состояния Великого Совершенства на стадии Очищения Ци, я не смог построить свое основание и войти в царство Духовного Мастера долгое время. После того, как я пришел в это место и понял это, узкое место, с которым я столкнулся, мгновенно исчезло, и я смог построить свой фундамент».

Ли Е вспомнил прошлое с настольгией в глазах. «Это может даже прорваться через узкое место в создании фундамента. Похоже, мне не составит труда войти в стадию Очищения Ци, используя Даосскую возможность в этом стихе».

Учитывая это, Ли Е перестал думать об этом и тщательно постигал Священное Писание.

Культиваторы стадии Очищения Ци назывались практиками техники Ци в Империи Тан. Большинство из них были в этом мире. Духовные Мастера, которые построили свое основание, были редки по всему миру. Юань Тяньган, оставивший «Аналоги Высшего Мистического Восприятия», находился в царстве Духовного Мастера.

Можно было бы надеяться подняться на небеса после достижения состояния Великого Завершения Царства Духовного Мастера, получения великих заслуг, достижения Великого Дао и заимствования Удачи Истинного Дракона. Тогда он станет частью Бессмертных с правом никогда не умирать.

К тому времени, когда Ли Е начал понимать даосские писания, охранники усадьбы принца Ань, ожидающие у подножия горы, наконец добрались до монастыря Тайсюань. Шаньгуань Цинчень не позволила им войти в монастырь, опасаясь потревожить Ли Е.

Она дала им краткое объяснение неожиданного инцидента, произошедшего в монастыре ранее. Как и ожидалось, они носили взгляды неверия. Все они были шокированы до глубины души.

«Разве наследник действительно ударил Воина-Наставника так сильно, что он потерял сознание? Разве это не значит, что наследник, по крайней мере, находится в царстве Воина-Наставника? Невозможно! Совершенствование в течение последних двадцати лет...»

«Генерал Шаньгуань, вы сказали, что наследник самостоятельно разбил формафию за пределами главного зала? С каких это пор наследник научился разбивать формации?»

«Насколько я знаю, человеку, чье совершенствование находится ниже стадии Очищения Ци, будет трудно сломать строй даже с помощью магического инструмента в руках. И все же наследник сделал это только с помощью Королевской печати? Как?»

Охранники из поместья принца Ань начали горячо обсуждать, услышав объяснения Шаньгуань Цинчень. То, что произошло внутри монастыря Тайсюань, не соответствовало их ожиданиям.

Принимая во внимание всеобщую реакцию, Шаньгуань Цинчень фальсифицировала спокойную внешность и сказала: «Наследник - сын первой жены принца Ань. Естественно, он не обычный человек. То, что у него раньше не было совершенствования, не означает, что он не имеет удачи. У каждого облака серебряная подкладка. В этом нет ничего странного.»

Когда эти слова покинули ее рот, сама Шаньгуань Цинчень тоже начала верить в них. Трудно было объяснить изменение в Ли Е иначе. Обрадованная, она продолжила: «Разве Небесный Мастер Юань не оставил после себя Даосское Священное Писание и Удачу Даосов на Саммите Тай Сюань, потому что он ждал обреченного человека? Очевидно, что наследник был обреченным человеком, которого Небесный Мастер Юань ждал с нетерпением! Он получил поддержку Удачи Даосов!»

Все охранники усадьбы принца Ань были в шоке. Однако, подумав, они нашли ее слова разумными.

Конечно, это имело смысл. Как они могли объяснить все происходящее на их глазах, иначе?

«Понятно ... Небесный Мастер Юань находится в царстве Духовного Мастера, вы знаете. Разве это не значит, что у наследника будет прекрасное будущее перед ним теперь, когда он получил Удачу Даосов, которую Небесный Мастер Юань оставил позади?»

«Да. Я слышал, что многие пришли к пониманию даосского священного писания на Саммите Тай Сюань, но никто ничего не узнал. Но как только появился наш наследник, он получил Удачу и вошел в Царство Великого Магистра еще до того, как начал понимать Писание». Вы когда-нибудь слышали о том, чтобы кто-то внезапно обрел просветление и стал Великим Магистром? Как вы думаете, что это значит? Это означает, что наследник не обычный человек!»

«Неплохо! По моему мнению, трудные времена, с которыми сталкивается наследник, наконец-то подходят к концу! Он определенно сможет сиять в будущем, развивая великое совершенствование и получая заслуги, как принц Ань!»

Охранники соединились со своими мыслями. Не осознавая этого, каждый из них начал доверять словам, которые только что придумала Шаньгуань Цинчень.

Шаньгуань Цинчень не ожидала этого, но она кивала, когда охранники говорили, думая, что их слова отражают правду.

Не забывая о своем статусе, Шаньгуань Цинчень сразу же добавила: «Раньше наследник был пойман при неблагоприятных обстоятельствах. Гости поместья принца Ань покинули его, и даже среди вас всех нет недостатка в людях, которые питают другие намерения. Не хочу углубленно исследовать этот вопрос. Однако теперь, когда наследник получил Удачу Даосов, оставленную Небесным Мастером Юань, он непременно достигнет стадии Очищения Ци. Теперь, если кто-то осмелится скрыть нелояльные мысли или проявить неуважения к наследнику, не обвиняйте меня в беспощадности!»

Некоторые из стражников, услышав ее слова, выглядели неловко, но были и те, кто выглядел праведным. Их спины были прямыми как столб в этот момент, и их глаза были наполнены смыслом, поскольку они внимательно наблюдали за людьми вокруг них. Их чувство превосходства было особенно высоким.

«Разве я не говорил это давным-давно? Наследник - это кто-то, кто наделен великой удачей, и он определенно сможет унаследовать мантию принца Ань. Вы люди не верили мне раньше, но я полагаю, что вы верите сейчас?»

«Кто не верит твоим словам? Я буду бороться с тем, кто не верит! Я всегда верил в него!»

«Не говори так, будто есть те, кто не верит в него!»

Снова вспыхнуло волнение.

Шаньгуань Цинчень была довольна этой сценой, и на ее лице появилась яркая улыбка. Она больше ничего не сказала и повернулась к главному входу, чтобы посмотреть, как Ли Е понимает даосское писание.

Шаньгуань Цинчень в доспехах, вооруженная саблей, заняла землю перед каменными ступеньками. Она выглядела доблестной и грозной. Ее глаза были такими же яркими, как звезды на небе. Она смотрела на Ли Е взглядом, полным нежности и беспокойства. Она подумала про себя: «Наследник, вы должны постичь даосское писание и достичь стадии Очищения Ци!»

Быть практиком техник Ци было похоже на выход из мира смертных. Это сделало бы Ли Е истинным экспертом в этом мире, который имел бы власть в суде и свободу вне суда.

Если Ли Е станет практиком техник Ци, он сможет унаследовать титул принца Ань. У суда Имперского Клана не было бы причин лишать его этого права.

Ли Е оставался неподвижным, время тихо шло. Сердцебиение Шаньгуань Цинчень учащалось. Под ее шлемом ее лицо было таким же светлым, как снег, тайно покрасневшим. Возможно, даже она не поняла, как она нервничала. Она так нервничала, что ее ладони вспотели.

Будет надежда на все, если он сможет достичь стадии Очищения Ци. Если бы он не смог, даже вход в царство Великого Магистра не оказал бы существенного влияния. Это только улучшит его жизнь.

Охранники поместья принца Ань, затаившие дыхание за пределами храма, не будут по-настоящему преданы Ли Е только из-за этого, по крайней мере. Даже если бы они думали, что Ли Е был благословлен великой Удачей, но если Удача была бесполезна, если этого было недостаточно, чтобы подтолкнуть его на стадию Очищения Ци.

Если Ли Е не сможет выйти на Стадию Очищения Ци, двор Имперского Клана и дворяне Имперского Клана, которым он никогда прежде не нравился, не изменят своего отношения к нему.

Практикующие техники Ци были единственными, кого можно считать людьми на вершине иерархии.

Еще один шаг, и будет надежда на большое будущее. Если они не пойдут на этот шаг, то их ждет черная смоляная ночь и неизвестно, когда наступит рассвет.

Солнце уже стояло прямо над их головами, из-за чего лицо Шаньгуань Цинчень было покрыто потом.

Тень под ее ногами постепенно наклонялась на восток. Подсознательно Шаньгуань Цинчень прикусила свои темно-красные губы, пока они медленно не побледнели. Ее бледные губы снова резко контрастировали с покрасневшим лицом.

В это же время в поместье герцога Син в городе Чанъань, расположенном в ста милях, Ли Яо встал в гневе и швырнул нефрит связи на пол. Нефрит связи разбился.

«Мусор! Прошло четыре часа, но до сих пор нет никаких известий о том, что они преуспеют! Эти даосские священники едят дерьмо для пропитания?!» злобный Ли Яо взвыл, как сумасшедший волк. Его слова были ужасно вульгарны.

Советник усадьбы герцога Син выглядел нерешительным. Он попытался выговорить Ли Яо, сказав: «Может ли быть непредвиденное событие?»

«Какое непредвиденное событие может быть?» Ли Яо разозлился и посмотрел на советника. «Какое непредвиденное событие может создать человек, который не может совершенствоваться в течение двадцати лет и не имеет никакого совершенствования?»

Советник хотел прекратить говорить из-за страха гнева Ли Яо, но он был стратегом. В конце концов, он должен был это выдержать и сказать: «Ли Е привел сотню бронированных солдат на гору. Может быть, он приказал своим людям что-то сделать?»

«Даос уже сказал, что Ли Е привёл в монастырь только пять человек!» Ярость Ли Яо не рассеялась. «Пять человек, четверо из них Воины-Рыцари и один Воин-Мастер! Какая польза от этих людей, похожих на насекомых?»

Советник на мгновение потерял дар речи. Он долго думал, прежде чем ответить тихим голосом: «Как бы то ни было, вероятность неудачи велика, поскольку от даоса нет ответа ... Возможно, даосская возможность, что Небесный Мастер Юань оставил на Саммите Тай Сюань, была в соглашение с Ли Е, Удача...»

«Что вы сказали?!» - проревел Ли Яо, уставившись на советника. «Даже я ничего не получил после понимания в течение трех дней и ночей. Какое право имеет такой бесполезный дурень, как Ли Е, чтобы получить Удачу Даосов?»

Советник открыл рот, чтобы ответить, но обнаружил, что его слова полны горечи. «Я имею в виду, что вам лучше отправить кого-нибудь посмотреть, сэр. Саммит Тай Сюань находится в ста милях отсюда. Специалистам по Очищению Ци в вашем поместье, возможно, понадобится некоторое время, чтобы добраться. Если что-то неожиданное действительно произошло, Боюсь, мы ничего не сможем сделать, если опоздаем...»

Эмоции Ли Яо бурно нарастали. Несмотря ни на что, он не мог смириться с тем, что бесполезны человек, на которого он даже не обратил бы внимания, сможет постичь даосское писание, получить Удачу Даосов и сделать что-то, чего даже он не смог выполнить. Это даже превратит его грандиозный план в несбыточную мечту! Это было для него оскорблением!

Однако слова советника исходили из его опыта, и Ли Яо все еще сохранял свою рациональность. У него не было выбора, кроме как одобрить.

«Отправь людей!» Ли Яо взревел от гнева.

Советник отдал честь Ли Яо и извинился. Как только он вышел из юрты, он немедленно обернулся. Более того, он выглядел так, как будто видел призрака. «Молодой Мастер, странное колебание Ци в направлении Саммита Тай Сюань!»

«Чего?» Лицо Ли Яо изменилось. Чтобы обнаружить странное колебание Духовного Ци на расстоянии ста миль, это должна быть битва между экспертами или кто-то, совершивший прорыв в великое царство. Он немедленно выскочил из юрты и посмотрел в сторону вершины Тай Сюань.

Безоблачный горизонт, который простирался на десятки тысяч миль, был внезапно нарушен восходящими ветрами и облаками. Ли Яо, как практикующий техники Ци, мог бы мгновенно обнаружить колебание Духовного Ци, если бы Бессмертные использовали свои навыки в облаках выше. Однако колебания были слишком велики. Это было не обычное изменение погоды.

«Земля и лес Горы Погруженной в облака принадлежат королевской семье. Там не было бы практикующих техник Ци, сражающихся там. Колебания в Духовном Ци происходят со стороны Саммита Тай Сюань. Может ли это быть...» Советник сглотнул. Даже он не мог поверить остальным своим словам. «Может быть, Ли Е достиг стадии Очищения Ци на саммите Тай Сюань?»

«Катись!» Ли Яо пнул советника. Он почувствовал, как его желудок сжался, как будто его рвало. Ему было противно, как будто он съел сотни тысяч мух. Не в силах сдержать свой гнев, он сказал: «Что ты делаешь, стоя там?! Отправь людей сейчас же! Мы должны остановить его!»

В главном зале монастыря Тайсюань Ли Е сидел прямо перед каменной доской, не двигаясь.

Прошло добрых несколько часов с тех пор, как он начал понимать даосские писания. Первоначально он не видел усилий. Хотя это было простой задачей в его предыдущей жизни, эта жизнь, в конце концов, отличалась его способностями, и Удача изменилась. Долгое время «Возможность Дао», заложенная в даосских писаниях, не резонировала с ним.

Даже при том, что он мог чувствовать Возможность Дао в Даосском священном писании, он был неспособен впитать Удачу в священном писании в течение долгого времени.

Затем идея внезапно пришла к Ли Е. Только когда он начал чувствовать Ци Дракона внутри своего тела, ситуация, наконец, изменилась.

В этот момент бледно-золотая Ци Дракона внутри Эликсирного Поля в его теле сияла мерцающим золотым светом, который не был виден невооруженным глазом. Ци Дракона образовала золотой ореол и излучала свет изнутри, окутывая Ли Е в нем. Это делало его похожим на великолепную и загадочную фигуру.

Получая поддержку от Духовного Ци, который исходил от Ци Дракона, он был похож на неосязаемый мост, который таинственным образом образовался, чтобы соединить Ли Е и Даосское писание. Оба сформировали своего рода резонанс.

Писание, написанное на каменной табличке, излучало невидимые пучки белой Ци. Как будто они получили вызов Ци Дракона. Ли Е поглотила их через ноздри. Они вошли в его меридианы и обосновались на его Поле Эликсира, окружая Ци Дракона без конца.

Бледно-золотая Ци Дракона постепенно обрела форму.

После стимуляции Ци Дракона что-то двигалось над его Полем Эликсира.

Духовное Ци постепенно накапливалось, как будто оно собиралось разделить небо и землю.

Ли Е знал, что это знак того, что его Океан Ци должен был сформироваться.

С появлением океана в его теле он сможет выйти на Стадию Очищения Ци и стать практиком, который мог бы очищать Ци.

Облака собирались и бесконечно плыли над вершиной Тай Сюань. Под ними Духовная Ци мира сошлась со всех сторон с Ли Е как центром. В конечном итоге они образовали водоворот Духовной Ци и вошли в его тело без конца.

Шаньгуань Цинчень и охранники за пределами храма не смогли обнаружить колебания Духовного Ци из-за их царств, но они могли видеть странные явления на небе. Их выражения немедленно изменились. Шаньгуань Цинчень перестала кусать губы, и ее лицо приобрело свежий блеск.

«Действительно ли наследнику удалось достичь стадии Очищения Ци?» Ее выжидательный взгляд упал на Ли Е.

Некоторое время спустя, Океан Ци, наконец, материализовался над Полем Эликсира в теле Ли Е.

Теперь он уже не простолюдин, когда достиг стадии Очищения Ци. Теперь он мог изучать даосские методы и обладать навыками, «непостижимыми, как призрак и бог», как выразизились бы обычные люди.

Ли Е внезапно открыл глаза, в зрачках вспыхнул золотой свет.

Он медленно поднялся на ноги и обернулся, чтобы посмотреть на голубую нефритовую тыкву на столе для курильниц в холле.

Легким движением руки голубая нефритовая тыква вылетела со стола курильницы и упала ему в руку.

Телекинез был самой основной техникой, которой обладали практики Ци.

Начиная с этого момента, Ли Е находился на стадии Очищения Ци!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 7 - Удача**

Глава 7 Удача

После получения поддержки от Ци Дракона, чтобы поглотить Удачу внутри Даосского Писания, Ли Е успешно достиг стадии Очищения Ци. Он также, наконец, понял функцию Ци Дракона.

В двух словах, оно должно было поглотить Удачу для его использования.

"У Императорского Двора есть своя удача, как и у людей. Так называемая Удача Нации, Удача Чиновников и Удача Даосов - это одно и то же."

Ли Е, будучи великим совершенствующимся эпохи упадка Дхармы на земле, прекрасно понимал это. "Скрытый дракон, который хочет выполнить великое дело и шаг за шагом стать истинным драконом, должен полагаться на сближение Удачи Мира. Судебный чиновник получает Удачу Чиновника, культиватор Дао получает Удачу Даоса, а тот, кто получает лояльность людей, сможет объединиться с Удачей Людей. Конечным результатом является то, что "многие руки обеспечивают большую силу". Если бы у Скрытого Дракона было столько же войск и придворных чиновников, сколько капель воды под дождем, столько же стратегов, сколько облаков в небе, несметное количество культиваторов, миллионы солдат, тогда у него была бы "непреодолимая сила". Как он может провалиться?"

Понимание Дао Ли Е было ясным, и он стал еще более уверенным в пути, который ему придется пройти с этого момента.

Ци Дракона не может быть духовным корнем, но первая заменила функцию второй. Это помогло Ли Е идти по необычному пути культивации.

Ли Е взял голубую нефритовую тыкву и принялся ее рассматривать.

Раньше он не обращал внимания на тыкву, но при ближайшем рассмотрении сразу заметил в ней что-то другое. Эта тыква похожа на обычное магическое сокровище, в котором спрятано маленькое таинственное образование. Это похоже на самый низкоуровневый магический инструмент в мире культивирования, но колебания духовной Ци внутри тыквы, казалось, имели крошечный кусочек ненормальности.

До своего переселения Ли Е, по крайней мере, был великим культиватором, и видел больше магических инструментов, чем мог сосчитать. Его проницательность, знания и опыт не были чем-то, что обычный культиватор мог надеяться сравнить.

"Давайте сначала сотрем сознание владельца внутри этой тыквы."Пораженный идеей, Ли Е вылил свое сознание в тыкву, желая стереть сознание владельца. Однако, как только оба сознания соприкоснулись, он столкнулся с яростным сопротивлением сознания владельца. Неожиданно он ничего не мог с этим поделать.

"Похоже, культивация владельца выше, чем моя." Он знал причину, но он не хотел сдаваться. Поразмыслив над этим, он активировал Ци Дракона над своим Полем Эликсира и снова проник в нефритовую тыкву своим сознанием.

Сознание владельца внутри нефритовой тыквы содрогнулось, как только оно коснулось сознания Ли Е, которое было пронизано Ци Дракона. Казалось, он издавал пронзительный визг, но независимо от того, как он боролся, он все еще был стерт Ци Дракона.

"Эта Ци Дракона действительно экстраординарна. Эта Нефритовая тыква теперь моя." Ли Е слабо улыбнулся. Он порезал палец и позволил капле крови упасть на нефритовую тыкву, чтобы она узнала своего нового владельца.

Сознание Ли Е снова пронзило нефритовую тыкву, и он тщательно осмотрел состояние тыквы.

Выражение лица Ли Е слегка изменилось. Пространство внутри тыквы оказалось шире, чем он ожидал. Линии белого света образовывали маленькую формацию внутри.

Однако маленькое таинственное образование не занимало и десятой доли пространства внутри нефритовой тыквы.

"Конечно, маленькая формация-лишь малая часть этой тыквы." Сознание Ли Е некоторое время изучало внутренности тыквы. Он быстро понял, что происходит. "За пределами маленькой таинственной формации все еще существует великая формация. Поскольку он не активирован, он не показал себя."

Ли Е больше не колебался и активировал маленькое таинственное образование, одновременно наблюдая, есть ли изменения внутри тыквы.

В тот момент, когда белые линии загорелись, нити зеленого света, которые их окружали, замерцали. Сердце Ли Е подпрыгнуло, когда он увидел это. "Значит это... Великая Таинственная Формация?"

Ли Е был вне себя от радости. Сила небольшой таинственной формации была ограничена; она могла охватить площадь зала максимум, и диапазон ее действия составлял около десяти метров. Однако Великая Таинственная Формация была иной. Ее мощность была не только выше, но и шире. Если бы Ли Е смог получить Великую Таинственную Формацию, он мог бы использовать ее, чтобы покрыть весь двор, по крайней мере. Мало того, что он мог использовать его для самозащиты, но он также мог спасти солдат поместья принца Ань от повреждений.

И это еще не все. Великая Таинственная Формация была оснащена защитными мерами. Световой щит, который он создавал, был непроницаем для сабель и стрел. Кроме того, те, кто внутри формации, могли свободно использовать свои навыки и бросать копья изнутри!

В двух словах, Великая Таинственная Формация была также инструментом защиты дома и важным и удивительным инструментом, когда кто-то уезжал на битву.

Голубая Нефритовая тыква, содержащая небольшое таинственное образование, была просто волшебным сокровищем 1 ранга, но если бы он мог активировать великое таинственное образование, тыква стала бы волшебным сокровищем 2 ранга!

Магическое сокровище 1 ранга считалось самым низким магическим инструментом в Бессмертных сектах. Даже культиваторы 1 уровня на стадии Очищения Ци будут иметь один или два из них. Однако, когда дело доходило до магических сокровищ 2 ранга, они даже не могли их получить. Не обращайте на них внимания, даже культиваторы 2 и 3 уровня не имели права обладать таким сокровищем!

Так как Ли Е знал структуру Великой Таинственной Формации, он не колебался и проник в нефритовую тыкву своей духовной Ци. Он наметил Великую Таинственную Формацию, используя духовную Ци в качестве линий.

В тот момент, когда Великая Таинственное Формация была завершена, мерцающие зеленые огни в Нефритовой тыкве стали ярче. Качество нефрита стало еще мягче, как будто он полностью сбросил свою внешнюю оболочку.

"Отныне тыква из голубого нефрита станет волшебным сокровищем второго ранга. Она будет полезна" Ли Е был немного счастлив после того, как получил свое первое волшебное сокровище после переселения сюда. Культиватор, управлявший Цзянху, не мог обойтись без волшебного сокровища, помогающего ему.

Боевая мощь культиватора без волшебного сокровища не была бы на том же уровне, что и у культиватора, оснащенного им. В битве между культиваторами магические сокровища были решающим фактором. Это было сродни элитному солдату в доспехах, сражающемуся с безоружным, беззащитным здоровяком.

Ли Е был доволен после анализа нефритовой тыквы. Великая Таинственная Формация просто заняла две десятых пространства внутри тыквы после обретения формы. Это означало, что была возможность улучшить ранг нефритовой тыквы!

Тем не менее, пустое пространство, которое не было занято Великой Таинственной Формацией, было мирным в данный момент. Пока что он ничего не видел.

Уголки рта Ли Е изогнулись в улыбке. "Ли Яо, у тебя не было выбора, кроме как использовать магическое сокровище, чтобы стабилизировать главный зал, чтобы ты мог сложить формацию, чтобы причинить мне вред и украсть мой нефритовый медальон. К сожалению, вы неопытны и близоруки. Вы не знали, что эта нефритовая тыква не волшебное сокровище 1 ранга, а инструмент 2 ранга, которым вы должны были дорожить. Но ты так же хорош, что передал его мне сейчас."

Поместье герцога Син.

Практикующие техники Ци, которые были отправлены на вершину Тайсюань горы Погруженной в облака, давно ушли. Ли Яо молчал, оставаясь в своей комнате. Сопровождавший его советник не осмеливался произнести ни слова.

Ли Яо, будучи гением культивации молодого поколения в Имперском Клане, имел свою гордость. Эта гордость проистекала из его формальности, а формальность была выведена из сравнения. Он возвысился после встречи с таким количеством молодых культиваторов.

Для Ли Яо, даже когда он смотрел на других людей, Ли Е не был достоин войти в его видение. Это было потому, что он не мог культивировать. Он был существом, на которое Ли Яо даже не удосужился взглянуть, и поэтому не было причин для сравнения.

Игнорирование Ли Е было привычкой, которую он выработал за двадцать лет.

Привычка не может быть сломана так легко.

Таким образом, до сих пор Ли Яо все еще не верил. Он также не мог согласиться с тем, что колебания духовной Ци на вершине Тайсюань были вызваны тем, что Ли Е получил возможность Дао, которую оставил Юань Тяньган.

"Ни на что не годный, который не умеет культивировать, скромное семя с матерью простолюдинкой, клоун, над которым Имперский Клан смеялся двадцать лет. Какое право он имеет получить возможность, которую не могу получить даже я?"

Ли Яо не желал признавать такого рода перемен, потому что давно жаждал титула принца Ань. Он был полон решимости победить.

Роковым недостатком Ли Е была его неспособность культивировать и его простолюдинка мать. Вот почему Имперский Клан смотрел на него свысока, а также потому, почему Ли Яо жаждал титула принца Ань.

И теперь эта основа должна была быть разрушена.

"Если Ли Е достигнет стадии Очищения Ци..." Ли Яо не хотел об этом думать . Он заплатил изрядную цену, чтобы получить титул принца Ань. В конце концов, подкупить чиновников Имперского Двора недешево.

"Невозможно! Ни на что не годный - это просто ни на что не годный! Как он может стать практикующим техники Ци, как я?! Как он может преградить мне путь, сделать все мои усилия бесполезными и лишить меня возможности получить титул?!"

Чем больше Ли Яо думал об этом, тем больше злился. Лицо Ли Е появилось в его сознании, но оно стало исключительно мерзким, заставляя его чувствовать себя невероятно неудобно. Он встал и пнул ногой стол, который недавно заменили, когда он его сломал. Он посмотрел на советника, стоявшего рядом с ним. "Почему еще нет новостей от Лю Реннэня?!"

Лю Реннень был практиком техник Ци, которого Ли Яо отправил на саммит Тайсюань.

"Полагаю, он не выжил. В конце концов, это немного далеко..." тихо сказал советник. Выражение его лица резко изменилось на середине фразы, и он мгновенно побледнел. Он зажал рот рукой и выплюнул кровь изо рта. Его глаза были полны страха. "Как, как это возможно?"

Ли Яо нахмурился. "Что случилось?"

- Кто-то на самом деле стер мое сознание на глазированной тыкве из голубого нефрита с помощью маленькой таинственной формации, которую я оставил на вершине Тайсюань и украл ее?!" советник в ужасе вскрикнул.

Ошеломленный, Ли Яо тут же сжал кулаки и заскрежетал зубами. "Только практикующий технику Ци может украсть чье-то магическое сокровище. Может ли быть, что вы действительно преуспели?"

"Даже если он достигнет стадии Очищения Ци, как он сможет украсть мою глазированную тыкву из голубого нефрита на 1 уровне стадии Очищения Ци?" Советник был в недоумении. В конце концов, он был культиватором второго уровня.

Ли Яо глубоко вздохнул, его глаза сверкали зловещим блеском, а выражение лица было злобным. Теперь, когда дело дошло до этого, он понял, что происходит. Невозможно, чтобы украденная глазированная тыква из голубого нефрита не имела никакого отношения к колебаниям духовной Ци на вершине Тайсюань. Как бы он этого не хотел, он должен признать, что худший результат наступил: Ли Е стал культиватором Ци!

Ли Яо потребовалось некоторое время, чтобы остыть. "Пошлите сообщение Лю Реннэню. Скажи ему, чтобы он вернул даосов, несмотря ни на что!"

Даосы сговорились с ним. Если Ли Е заберет их, он сможет обвинить Ли Яо в заговоре с целью убить его при дворе Чанъаня и при дворе Имперского Клана. Тогда Ли Яо придется страдать от всех последствий.

"Лю Реннень - практикующий второго уровня на стадии Очищения Ци , в то время как Ли Е еще новичок. Ли Е ему не соперник. Должны ли мы..." В глазах советника мелькнул убийственный блеск. "Никто больше об этом не знает..."

Саммит Тайсюань.

Ли Е убрал нефритовую тыкву и повесил ее у себя на поясе. С таким сокровищем в руках поместье принца Ань будет намного безопаснее, по крайней мере, в будущем. Ему не нужно было бояться мелких мятежей, пока ничего серьезного не происходило.

Теперь, когда он достиг стадии Очищения Ци, он мог начать изучать методы Дао. Для него изучение основных техник было, по сути, вопросом пересмотра. Телекинез, техники Инферно и тому подобное теперь могли легко прийти к нему. Высокоуровневые методы культивирования с большой силой, такие как высшее искусство, называемое "фиолетовые облаками с Востока", в котором он специализировался, когда он был на земле, требовали от него много времени, чтобы культивировать, прежде чем он мог вызвать силу, которую он ранее держал.

Когда Ли Е доминировал в мире культивации в эпоху упадка Дхармы, он никогда не видел более сильного метода культивации, чем "фиолетовые облака с Востока". Некоторые из них были близки к тому, чтобы быть на одном уровне, например, "предзимний странный призрачный удар" определенного архиепископа на Западе.

Ли Е не планировал оставаться на вершине Тайсюань. В главном зале он встал и бросил последний взгляд на статую Женьву Дади, прежде чем повернуться, чтоб уйти.

Бронированная и вооруженная Шаньгуань Цинчень немедленно подошла к нему. Ее движения были настолько быстрыми, что звук, издаваемый ее броней, был резким и ясным. Ее взгляд упал на Ли Е, глаза были такими яркими, что казалось, будто в зрачках плавают звезды. "Наследник, вы достигли стадии Очищения Ци?"

Ли Е кивнул. "Как прошел допрос даосских священников?"

"Они молчат."Огненный характер Шаньгуань Цинчень вспыхнул, когда были упомянуты священники. Она была так зла, что заскрежетала зубами. "Но если вы дадите мне больше времени, я определенно смогу заставить их рассказать все, что они знают!"

Ли Е беззаботно улыбнулся. Он знал, что скрывают эти люди. Они не хотели говорить, потому что рассчитывали на огромное влияние Ли Яо. Они ждали, что он придет и спасет их.

"Поздравляем вас, наследник, с тем, что вы наконец вошли в стадию Очищения Ци и стали практиком техник Ци. Теперь вы эксперт Имперского двора! Ваше будущее, безусловно, невообразимо светлое!" Стража поместья принца Ань также подошла к Ли Е, когда он разговаривал с Шаньгуань Цинчень. Хорошо обученные охранники выстроились на пустыре, приветствуя его, и звук их доспехов эхом отдавался в воздухе. Они сказали в унисон: "Поздравляем, наследник!"

У них раньше не было надежды, что Ли Е преуспеет. Даже когда они отправились из города Чанъань, они не верили, что он получит такую возможность. Некоторые даже подумывали о том, чтобы найти другого хозяина, потому что это был мир, где сильные доминировали над слабыми. Империя Тан, в частности, подчеркивала наличие воинского духа. Только культиваторы могут вызывать уважение у других. Теперь, когда они сами стали свидетелями того, как Ли Е удалось достичь стадии Очищения Ци, мысли, которые они должны были скрывать, исчезли.

Лысый охранник сжал кулак в другой руке и твердо сказал: "Вам потребовался день, чтобы достичь стадии Очищения Ци. Об этом чуде никогда не слышали. Теперь, когда вы получили эту удачу, наследование титула принца Ань - вопрос времени. Мы, несомненно, будем позади вас, наследник, и будем трудиться для вас!"

Ли Е посмотрел на стражников поместья принца Ань. Все это были элитные солдаты, которых принц Ань проинструктировал, и преимущество, которое он имел в своей борьбе за великое дело в предстоящие хаотические времена. Они также были первым строительным блоком его фонда.

Шаньгуань Цинчень сделала шаг вперед и пробормотала в ухо Ли Е: "Некоторые из людей здесь ранее были заняты нелояльными мыслями. Теперь, когда вы достигли стадии Очищения Ци, ваш статус и положение естественно отличаются. Должны ли мы захватить и строго наказать их, чтобы подать пример?"

Когда Шангуань Цинчэн заговорила, охранники внимательно наблюдали за Ли Е. Несмотря на то, что они не слышали ее точных слов, они могли догадаться о содержании. Те, кто ранее питал предательские мысли, особенно те, кто сплетничал перед Шаньгуань Цинчень, были настолько взволнованы, что их лбы были пропитаны потом.

После того, как вы стали практиковать техники Ци, вам не потребуется никаких усилий, чтобы наказать их. Независимо от того, мог ли он унаследовать титул принца Ань, он уже мог сокрушить их, основываясь только на своем положении и власти.

Ли Е махнул рукой. С мрачным лицом он прищурился на охранников. "Вы все охранники поместья принца Ань и можете считаться моими личными солдатами. Отныне, исполняйте свои обязательства должным образом и естественно, я не буду относиться ко всем вам несправедливо!"

Его слова означали, что он готов забыть их ошибки и не выносить взаимных обвинений. Он будет думать только об их будущем выступлении. Услышав его слова, сердце охранников забилось сильнее. Те, кто нервничал, успокаивались, радуясь, что им повезло. В то же время они упрекали себя за свою ошибку. Те, кто был верен Ли Е все это время, получили еще больше уважения к его поведению. Они думали про себя, что это великодушие мастера.

Стражники тут же приняли твердое решение следовать за Ли Е и впредь, чтобы получить по заслугам.

- Мы обещаем тебе жизнь, наследник, чтобы отплатить за твою доброту!" Стражники внутри и снаружи монастыря закричали в унисон, их голоса эхом разнеслись по всему храму и взмыли в небо.

После клятвы верности охранников, в глазах Ли Е произошла перемена.

Белые или красные потоки Ци поднимались из верхней части головы охранников и тихо плыли в воздухе. Будучи до этого Великим культиватором, Ли Е знал, что эти белые и красные потоки Ци олицетворяют удачу каждого. Белая Ци исходила от людей с обычными способностями. Если он не ошибается, они никогда в жизни не станут чиновниками. Те, у кого была Красная Ци, имели возможность сделать что-то из себя в будущем и стать чиновниками.

Одновременно, Ци Дракона над Полем Эликсира Ли Е также двигалась, как будто она пыталась путешествовать вокруг и поглотить всю удачу. Тем не менее, он двигался лишь короткое мгновение, прежде чем успокоиться.

Ли Е подумал: "Ци Дракона способна собрать удачу для моего использования и помочь мне улучшить эффективность моего культивирования. Даже несмотря на то, что эти охранники сейчас заявляют о своей лояльности ко мне, реальность такова, что их лояльности недостаточно. Вот почему их удача не сошлась на мне... Похоже, мне нужно больше власти, чтобы сделать их по-настоящему преданными мне."

Тем не менее, Ли Е не был нетерпелив. Такие вещи требуют времени.

Он был уверен в себе. Как раз в тот момент, когда он собирался приказать всем отправиться домой, его сердце вдруг что-то почувствовало. Он взлетел на крышу одним шагом и, сложив руки за спину, посмотрел в сторону подножия вершины.

Человек в черной маске прыгал между горными дорогами, ступая ногами по камням и верхушкам деревьев. Каждый его шаг пересекал более тридцати метров, когда он мчался к даосскому храму.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 8 - Подчинённые**

Глава 8 Подчиненные

Культиваторы с низким уровнем Очищения Ци, возможно, и не могли путешествовать на летающем мече, но они тоже не были обычными людьми. Это было обычное зрелище, когда они пролетали несколько метров или даже несколько десятков метров одним прыжком. Ли Е оценил культивацию человека и понял, что она выше, чем его. Вероятно, он был культиватором Очищения Ци 2 уровня.

Культиватором в черной одежде был Лю Реннень, человек, которого отправил Ли Яо.

"Должно быть, потому, что духовная Ци слишком сильно колебалась после того, как я достиг стадии Очищения Ци и привлек внимание Ли Яо."Сердце Ли Е было как зеркало. Обычные культиваторы не вызовут такой суматохи при входе в стадию Очищения Ци. Не обращайте внимания на людей за сотни миль, даже те, кто находился в десяти милях, вряд ли заметят это. "Он послал практикующего Очищения Ци второго уровня, чтобы проверить ситуацию? Ли Яо действительно щедр."

Практиками техники Ци были все люди со славой и уважаемыми семьями. Согласно системе государственной службы Империи Тан, культиватор Очищения Ци 1 уровня, который сдал экзамен, будет квалифицирован как чиновник 7 ранга и станет магистром региона, командующим несколькими десятками тысяч домашних хозяйств. Это было непохоже на Империю Тан на земле. Этот мир был намного шире с большим населением.

Тем не менее, Ли Е не боялся.

Было бы странно, если бы он боялся. В конце концов, раньше он был великим культиватором, который мог пересечь пустоту и существование с основанием, способным стать Духовным Мастером. Даже если у него не было уверенности, чтобы победить своего противника сейчас, почему он должен бояться кого-то на стадии Очищения Ци 2 уровня?

"Назови себя, незваный гость! Наследник принца Ань здесь! Остановитесь и немедленно засвидетельствуйте свое почтение!"

Охранники поместья принца Ань, ожидающие на горной дороге, ведущей к вершине Тайсюань, все старались хорошо выступить перед Ли Е. Увидев, что кто-то с важным видом подходит к ним, они немедленно потянулись к рукояти сабель и сделали шаг вперед, чтобы выругать этого человека.

"Наследник принца Ань? Ба! Он просто идиот, который двадцать лет был никчемным! Он даже не может соперничать с обычным человеком!"

Лю Реннень усмехнулся,глядя на стражников в царстве Воина-Рыцаря. Он также не выказывал никакого уважения к Ли Е.

"Вы позоритесь! Как ты смеешь не уважать наследника!" Шаньгуань Цинчень уже прибыла ко входу в монастырь. С ее вспыльчивым характером, как она могла выдержать необузданного Лю Ренненя? Однако она все еще была бойцом, который принимал решительные меры. Она немедленно приказала: "Приготовьтесь, лучники!"

Гвардейцы поместья принца Ань следовали за принцем Ань во время его походов на север и юг; все они были ветеранами, которые испытали кровь и огонь. Борьба давно стала их инстинктом. В тот момент, когда Шаньгуань Цинчень отдала команду, охранники, спускавшиеся по горной дороге, подняли щиты и заняли свои позиции в строю. Лучники у дверей монастыря натянули тетивы и положили стрелы на место. Издалека они прицелились перед боевым порядком.

"Воин-Мастер, командующий группой Воинов-Рыцарей. Вы все кучка насекомых, но осмеливаетесь сделать шаг против практикующего техники Ци, как я. Как безрассудно!" Лю Реннень неприятно рассмеялся. Зрачки его наполнились кровью. "Я в хорошем настроении, так что дам вам знать, что группа насекомых, следующих за никчемным, встретит только бойню!"

Высоко над головой Шаньгуань Цинчень увидела, как Лю Реннень прибыл перед боевым порядком и закричала: "Огня! Вперед!" В тот же миг раздался звук выстрелов тетивы, и из лука вылетело более десяти железных стрел с четырьмя остриями. Прицелившись в Лю Ренненя, они сделали в воздухе совершенно прямую линию.

Лю Реннень щелкнул длинным рукавом и произвел взрыв духовной Ци, который разломал стрелы в воздухе на куски. Затем он ударил ладонью по щитам стоявших перед ним стражников. Волна духовной Ци захлестнула охранников, немедленно заставив их кашлять кровью, когда они были отброшены назад и врезались в своих товарищей.

"Не выдержали даже одного удара." Лю Реннень достал длинный меч и бросился в боевой порядок, создавая потоки белого света меча. Каждый из охранников, которые блокировали его, кашлял кровью. Никто не мог помешать ему.

Горная дорога сужалась по мере приближения к вершине Тайсюань, оставляя место только для двух стражников. В самом узком месте дороги мог остаться только один охранник. Таким образом, Лю Реннень сражался один на один, когда достиг вершины. Конечно, охранники поместья принца Ань не могли сравниться с культиватором Очищения Ци второго уровня.

В битве на ровных основаниях сотня гвардейцев сможет сформировать боевой порядок и выполнять организованные атаки и оборону. Даже Лю Реннень не посмеет взять их в лоб.

Тем не менее, в этот момент Лю Ренненю дали свободу действий, чтобы быть порочным. Убивая охранников, он разразился диким смехом. "Вы все похожи на богомолов, пытающихся остановить колесницу. Как может свет Светлячка соответствовать великолепию Солнца и Луны? Насекомые, как вы все должны идти к черту!"

С его развитием ему не нужно было сражаться с этими простолюдинами-охранниками. Он вполне мог ворваться в даосский храм прямо сейчас, но он убивал каждого стражника на своем пути. Его можно было назвать сумасшедшим.

Охранники на вершине горной дороги завизжали от ужаса, катясь по дороге. Лицо Шаньгуань Цинчень посерело, когда она увидела, как ее сослуживцы получают ранения за ранениями. Она заскрежетала зубами и в гневе выхватила саблю. Она собиралась броситься вниз и зарубить этого дьявола.

В этот момент Ли Е, стоявший на крыше монастыря Тайсюань, усмехнулся Лю Ренненю. "Практик техники Ци не осмеливается сражаться рука об руку с наследником, поэтому он убивает простых Воинов-Рыцарей. Насколько вы жалки, что вам приходится находить доверие у обычных людей?"

Лю Реннень поднял голову и увидел отчужденного Ли Е, смотрящего на него сверху с развевающимися на ветру рукавами. Эта точка зрения не понравилась Лю Ренненю, и он пришел в ярость, услышав слова Ли Е. Он не мог удержаться от фырканья. "Раз уж ты ухаживаешь за смертью, я исполню твое желание, ты ни на что не годный!"

В следующий момент Лю Реннень резко прыгнул более чем на тридцать метров и перескочил через охранников перед ним. На полпути он приземлился на дверь монастыря и прыгнул. С мечом в руке он прыгнул к Ли Е, стоявшему на крыше главного зала.

"Будьте осторожны, наследник!" Выражение лица Шаньгуань Цинчень изменилось. Ли Е только что вошел в стадию очищения Ци и даже не изучил никакой техники. Как он мог бороться с этим экспертом, который, казалось, превзошел 1 уровень стадии Очищения Ци?

Причина, по которой она приказала своим подчиненным храбро сражаться, заключалась в том, чтобы не дать этому человеку приблизиться к Ли Е. Кто знал, что он спровоцирует этого человека своими словами? Теперь, когда Лю Реннень прыгнул на крышу, как она могла защитить Ли Е?

Охранники подняли глаза и увидели, как Ли Е притянул Лю Ренненя к себе, все они были потрясены до неузнаваемости. Ли Е спровоцировал Лю Ренненя и вынудил последнего действовать так, чтобы он мог предотвратить дальнейшие травмы. Они были невероятно тронуты. Тем не менее, Лю Реннень был таким грозным. Разве Ли Е не искал неприятностей, привлекая к себе Лю Ренненя?

Внезапно один из красноглазых охранников закричал: Он быстро бросился к даосскому храму. Теперь они не могли больше беспокоиться о собственной безопасности. Когда хозяин терпит позор, его подчиненные должны умереть в знак верности. Более того, сейчас Ли Е даже столкнулся с опасностью жизни и смерти.

Ли Е, который провел целый день, прорываясь на стадию Очищения Ци, все еще был настроен беспокоиться о своей жизни. Наследник, который пренебрегал собственной жизнью, был человеком, которому эта группа охранников могла безоговорочно присягнуть на верность.

"Я знаю, что ты украл стеклянную тыкву из голубого нефрита, но ты думаешь, что этого достаточно, чтобы остановить меня?"

Лю Реннень ткнул мечом в Ли Е, когда заметил нефритовую тыкву, захваченную последним. Внезапно в их окружении появился белый световой щит. Он усмехнулся. "Небольшое таинственное образование может только ранить практикующих Очищения Ци 1 уровня, но я практикующий Очищения Ци 2 уровня с духовным мечом в руке. Наблюдайте, как я разрушу вашу формацию одним ударом меча, а затем отрублю вам голову!"

Лю Реннень шагнул со своим мечом и оказался перед Ли Е в мгновение ока. Духовный меч в его руке взорвался духовной Ци и пронзил маленькую таинственную формацию. Кровожадность в его глазах стала гуще, когда он закричал: "Просто мысль о том, как я могу убить наследника своими руками, возбуждает меня!"

Ли Е, стоявший на карнизе с развевающимися на ветру тонкими черными волосами и рукавами, держал в руке тыкву из голубого нефрита. Он даже не выглядел суровым, наблюдая, как Лю Реннень бросился на него с мечом. Он просто насмехался.

Как только меч Лю Ренненя коснулся белого светового щита и пронзил маленькую таинственную формацию, мысли Ли Е зашевелились. Великая таинственная формация внутри голубой нефритовой тыквы немедленно ожила.

В долю секунды зеленый свет вырвался из белого светового щита маленькой таинственной формации. Удар обрушился на окрестности волнами, словно метеорит, упавший на землю. Волны Ци, которые внезапно перекатывались, были как пыль в воздухе. Зеленый свет был настолько ослепителен, что освещал все вокруг.

Лю Реннень, который успешно пронзил световой щит маленькой таинственной формации, не мог уклониться от внезапной атаки Великой таинственной формации. Выражение его лица резко изменилось, и глаза чуть не выскочили из орбит. Его лицо было полно шока, словно он увидел привидение. Он завизжал.

К сожалению, прежде чем его голос успел зазвучать, ореол зеленого света ударил в его тело, находившееся на прямой траектории. Его немедленно отправили в полет. Он кашлянул кровью, и меч вылетел у него из рук. Это было еще не все, когда ореол Великой таинственной формации ударил его снова, заставив его тело взорваться кровавым туманом!

Лю Реннень визжал непрерывно и печально, каждый крик приходил к спонтанному концу. Как воздушный змей с перерезанной нитью, его тело пролетело более тридцати метров и в мгновение ока вылетело из даосского храма. Он беспрестанно истекал кровью, когда его швыряло в воздух. Наконец, он упал на горную дорогу и прокатился по ней, как мяч.

Увидев это, стражники разинули рты, на их лицах отразилось недоверие. Они чувствовали себя как во сне.

Этот человек был практикующим Очищения Ци 2 Уровня!

И все же Ли Е победил его одним движением?

Ли Е слишком много раз шокировал их сегодня.

Даже Шаньгуань Цинчень смотрела на Ли Е с беспрецедентным чувством в глазах: почтением.

Ли Е убрал голубую нефритовую тыкву, но остался стоять на карнизе главного зала. Сцепив руки за спиной, он смотрел на Лю Ренненя с такой безмятежностью, что не походил на человека, который только что победил практикующего Очищения Ци 2 Уровня. Он больше походил на человека, переводящего дыхание.

Лю Реннень, которого скрывали горные камни, истекал кровью. Его одежда была изорвана, а волосы растрепаны. Его глаза были пусты, а пять органов чувств искривлены. Он потерял все следы выдающегося лица практикующего техники Ци. Даже нищий выглядел более прямо, чем он. Он изо всех сил старался поднять голову, и глаза его были полны недоверия. "Почему... Как это возможно?.."

Стража поместья принца Ань на горной дороге взвыла от возбуждения, придя в себя. Они сражались с первыми, кто бросился вниз по горной тропе и окружили тяжело раненого, близкого к смерти Лю Ренненя. Они направили сабли ему на шею.

Лю Реннень, который держался до последнего вздоха, дрожал без остановки. Его глаза, обращенные к острым концам сабель стражников, внезапно наполнились страхом. Он отбросил все свое высокомерие и попросил у них прощения. "Пожалуйста, пощадите мою жизнь, наследник. Пожалуйста..."

Охранники повернулись, чтобы посмотреть на Ли Е, который был на крыше, и ждали его команды. Именно тогда они были готовы строго выполнять его приказы. Военное положение было строгим и беспристрастным, и Ли Е был их хозяином.

Ли Е махнул рукавом. "Убить его."

Стоя перед главным залом, Шаньгуань Цинчень сказала: "Наследник, этот предательский человек обладает культивированием Очищения Ци 2 уровня и, по крайней мере, является чиновником суда 6 ранга. Я уверена, что у него есть поддержка. Боюсь, неуместно убивать его так поспешно. Это принесет нам несчастье."

Несмотря на вспыльчивый характер этой женщины, она не была безмозглой.

Неожиданно, Ли Е равнодушно ответил: "Он просто практикующий Очищения Ци 2 Уровня. Какая разница, если мы его убьем?"

Он посмотрел на охранников, окруживших Лю Ренненя. "Убить!"

"Выполняйте приказы!"

Услышав его слова, охранники поняли, что он расстроен тем, что Лю Реннень ранил их. Таким образом, даже если после убийства практикующего Очищения Ци 2-го уровня возникнут проблемы, он не проявит милосердия. Охранники были невероятно тронуты таким поступком Ли Е. С их сабель падали капли под дождем, когда они проигнорировали мольбы Лю Ренненя о пощаде и убили его бесчисленными клинками.

Чего они не знали, так это того, что Ли Е никогда не боялся практикующего Очищения Ци 2 Уровня.

Что касается неприятностей, с которыми он столкнется после убийства Лю Ренненя... Возродившись, как мог ли ты не знать, кто был вдохновителем Лю Ренненя?

Убить Лю Ренненя было не так уж и сложно, учитывая, что он пришел убить наследника принца Ань. Ли Яо будет отчаянно пытаться отмежеваться от этого вопроса. Он не мог использовать этот инцидент в качестве предлога, чтобы усложнить жизнь Ли Е.

Конечно, Ли Е не сказал бы все это охранникам. Он тоже не мог ничего объяснить. Кроме того, члены армии обычно были кровожадными людьми. Вместо того, чтобы показывать им благодать, было гораздо эффективнее проявлять к ним уважение. Последние могли возродить их верность. Это был принцип управления подчиненными.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 9 - Блокировка пути**

Глава 9 Блокировка пути

Убив Лю Ренненя, стражники поместья принца Ань внутри и снаружи даосского храма забрали оружие и вернулись на свои позиции в строю без каких-либо подсказок. Раненые охранники изо всех сил старались стоять прямо, получая поддержку от своих товарищей.

Охранники смотрели на фигуру, стоящую на карнизе на ветру, яркими глазами. Они взревели в унисон: "Наследник грозен!"

Глаза Шаньгуань Цинчень горели страстью, как будто она пыталась растопить Ли Е.

Нападение Ли Е шокировало и взволновало их.

Он смог серьезно ранить практикующего Очищения Ци 2 уровня одним движением после того, как только прорвался на стадию Очищение Ци. Такой эксперт, как он, был наследником, которого они с нетерпением ждали. Более того, Ли Е без колебаний убил Лю Ренненя. Такое мужество и уважение глубоко вырезалось в сердцах охранников.

Наконец, сотни охранников были действительно преданы Ли Е в этот момент.

На крыше тихо парил бледно-золотая Ци Дракона в теле Ли Е. Потоки белой и красной Ци текли из голов охранников внутри и снаружи монастыря в его тело. Оказавшись внутри, они были поглощены Ци Дракона и превратились в духовную Ци. Затем духовная Ци поселилась в его океан Ци.

Почувствовав изменение в его океане Ци, Ли Е поднял бровь.

После получения удачи ста человек, культивация Очищения Ци 1 уровня Ли Е была завершена!

Текущий Ли Е не будет побежден любым практикующим Очищения Ци 1 уровня даже без использования голубой нефритовой тыквы!

Уголок рта Ли Е слегка дернулся. Казалось, он размышлял, глядя в направлении города Чанъань.

Если бы не Нефритовая тыква, которая была модернизирована до волшебного сокровища 2 ранга, и если бы не "быстрое" прибытие Лю Ренненя, Ли Е не смог бы так быстро заработать бессмертную преданность своих сотен солдат.

Сейчас на них обрушится хаос. Теперь, когда у Ли Е была группа лояльных ему солдат, его обстоятельства отличались от прошлого. В конце концов, в цифрах была безопасность. В некоторых аспектах достижение амбиций включало "собирание толпы и скопление власти". Начало всегда было самой сложной частью путешествия. Теперь, когда он сделал первый шаг, он уже стоял на начальной точке своего путешествия, чтобы осуществить свое великие амбиции.

Тем не менее, Лю Ренненю действительно не повезло. Если бы он не хвастался, что одним ударом меча пронзит маленькую таинственную формацию, то не потерпел бы такого поражения. Однако откуда ему было знать, что в тыкве из голубого нефрита содержится еще более мощная таинственная формация?

Лю Реннень ранил более десяти охранников поместья принца Ань. Не ожидая приказов Ли Е, Шаньгуань Цинчень уже приказывала своим людям перевязать раненых товарищей. Несколько человек, умерших от тяжелых травм, будут доставлены обратно.

"Удачи ста людей все еще недостаточно, чтобы подтолкнуть меня ко второму уровню стадии Очищения Ци. Но в поместье по-прежнему восемьсот охранников и еще много чиновников и слуг. Если все они станут преданными мне, неизвестно, будет ли их удачи достаточно..." Ли Е быстро спрыгнул с крыши. Он приподнял бровь, вспоминая состояние поместья принца Ань.

В поместье нынешнего принца Ань не только не было гостя на стадии Очищения Ци или советника, удерживающего форт, но многие из его подчиненных офицеров получили взятки Ли Яо и стали предателями. Эти офицеры ждали, когда Ли Яо станет новым хозяином поместья принца Ань.

Ли Е, который сохранил воспоминания о своей прошлой жизни, знал, что будет заговор, ожидающий его, когда он вернется на этот раз.

Ли Яо был не единственным, кто заметил странные колебания в духовной Ци на Погруженной в облака горе, так же как и многие культиваторы города Чанъань. Однако, в отличие от Ли Яо, они не были слишком обеспокоены. Те, кто достиг более высокого уровня развития, могли бы сказать, что если бы это было результатом прорыва культиватора на стадию Завершения, то волнение было бы просто отражением его успешного вступления в стадию Очищения Ци.

Практиков техники Ци Империи Тан было почти столько же, сколько придворных чиновников 7 ранга и выше. Не имело значения, добавляете вы или нет культиватора Очищения Ци 1 уровня. Несмотря на то, что достижение Ли Е стадии Очищения Ци вызвало волнение гораздо большее, чем большинство людей, это не было редким зрелищем при Имперском дворе.

Однако некоторые люди были исключением: принцы, герцоги и дворяне, знавшие Ли Е, поднимались на вершину Тайсюань.

Великий принц Гун, герцог Чэнь и наследник принца Юэ вместе присутствовали на церемонии совершеннолетия Ли Е и были довольно близки. В тот момент, когда на вершине Тайсюань произошло колебание духовной Ци, они сразу же предположили, что Ли Е, возможно, получил удачу Даоса, которую оставил Юань Тяньган.

"Думаю, это не он. Даже если кто-то сделал прорыв в царстве на саммите Тайсюань, это не обязательно может быть Ли Е. Ведь никто не видел собственными глазами, что это был он."

В чайном домике на улице Фортуны и Мира герцог Чэнь взглянул из окна на улицу Алой Птицы, прежде чем повернуться и сказать Великому принцу Гун и наследнику принца Юэ: "Ли Е не мог культивировать в течение двадцати лет. Слишком страшно, если он действительно получит возможность Дао и удачу, которую Небесный мастер Юань оставил позади и за день войдет в стадию Очищения Ци. Это маловероятно."

"Маловероятно? Я говорю, что это совершенно невозможно."

Наследник принца Юэ презрительно скривил губы. Он был в царстве Воина-Наставника и не вошел в стадию Очищения Ци. Естественно, он не верил, что Ли Е может превзойти его на ровном месте. "Ты знаешь, сколько людей в Имперском клане смогли войти в стадию Очищения Ци в возрасте двадцати лет? Кто из них не опытный гений? Какое право имеете вы стоять с ними на равных?"

Великий принц Гун сидел на месте, откуда были видны городские ворота. Будучи культиватором Очищения Ци 3 уровня, он мог узнать лица пешеходов, входящих и выходящих из городских ворот, даже если их было сотни. "Если мы хотим получить ответ, нам остается только ждать. Учитывая путешествие, они должны вернуться с горы Погруженной в облака и войти в город через это место сегодня."

"В любом случае, я в это не верю. Это просто пустая трата времени, чтобы увидеть его." Наследник принца Юэ беззаботно потягивал чай.

Вскоре глаза великого принца Гун заблестели. "Он здесь."

В конце его поля зрения, молодой человек в зеленой одежде с поясом из шкуры животного ехал на лошади. Под защитой маленького и молодого солдата в тонких доспехах, он вел сотню солдат громовыми шагами через городские ворота.

"Это действительно тот парень, Ли Е." Герцог Чэнь подошел к окну и вытянул шею, чтобы лучше видеть.

Наследник принца Юэ собирался встать,когда он снова сел. Он усмехнулся. "Как он? Этот парень действительно вошел в стадию Очищения Ци?"

"Откуда нам знать, если он не шевелится... Но войска идут аккуратным строем и выглядят в приподнятом настроении. Похоже, они вернулись победителями. Никаких следов уныния. Похоже..." Герцог Чэнь взглянул на великого принца Гун, не продолжая фразы.

"Он устраивает шоу, чтобы скрыть свою неполноценность. Разве он не боится, что над ним смеются? Наследник принца Юэ фыркнул.

Внезапно герцог Чэнь резко вздохнул и выглядел потрясенным. Выражение лица великого принца Гун также стало холодным.

Перед толпой, входящей и выходящей из городских ворот, внезапно выпрыгнул белый кот, лежащий на руках маленькой девочки в парче. Девушка бросилась в погоню, а белый кот пробрался сквозь толпу и промчался перед лошадью Ли Е. Девушка сосредоточила все свое внимание на кошке, сосредоточившись на том, чтобы поймать ее. Она не знала, что бежит перед лошадью Ли Е, и ее вот-вот растопчут.

В этот момент Ли Е, сидевший на спине лошади, махнул рукой. Взмахнув рукавом, девушка поднялась в воздух и упала в объятия Ли Е.

Увидев это, Герцог Чэнь удивленно воскликнул.

Великий принц Гун сказал торжественным голосом: "Поскольку он может использовать телекинез, нет сомнений, что он практикует техники Ци!"

Наследник принца Юэ откусывал кусочек от своего печенья, когда услышал это. Его рука дрожала, и крошки теста рассыпались по всему халату. Он тут же подошел к окну и посмотрел в сторону улицы. Он увидел, как Ли Е слез с лошади и передал девушку в его объятиях служанке, которая подбежала к ним.

"Невозможно...- Пробормотал наследник принца Юэ. Заметив, что великий принц Гун и герцог Чэнь смотрят на него странным взглядом, он тут же вспомнил, как раньше насмехался над Ли Е. Ему было так стыдно, что кровь прилила к лицу и шее.

"Это невозможно. Разве он не ни на что не годный?.."Наследник принца Юэ сказал в неудовлетворении. Тем не менее, он не закончил фразу, потому что не мог заставить себя закончить ее. Если бы человек, достигший способности Очищения Ци, был никчемным, то кто тогда он, культиватор в царстве Воина-Наставника воина-наставника?

Герцог Чэнь проигнорировал наследника принца Юэ и вернулся к своему столу. С мрачным выражением лица он откинул рукава. Он обратился к великому принцу Гун, сказав: "Похоже, в городе Чанъань будет еще одна волна хаоса теперь, когда Ли Е вошел в стадию Очищения Ци."

Выражение лица великого принца Гун не изменилось. Он медленно ответил: "Естественно, хорошо, что в Империи Тан моей семьи Ли есть дополнительный практик техники Ци и Великий принц."

Герцог Чэнь усмехнулся. "Ваше Высочество, прямолинейный человек не прибегает к инсинуациям. Даже если Ли Е вошел в стадию Очищения Ци, он не обязательно унаследует титул принца Ань. Это его вина, что он хочет получить королевский титул от имени Принца Ань. Это невероятно легко для Ли Яо получить титул, но невообразимо трудно для Ли Е."

Великий принц Гун по-прежнему ничего не выражал. "Несмотря на то, что Имперский клан не любит Ли Е из-за его простолюдинки-матери, он все же практикует технику Ци. Это не неразрешимая проблема."

Герцог Чэнь усмехнулся, но ничего не сказал. Очевидно, он был совершенно не согласен со словами великого принца Гун.

Наследник принца Юэ остался в углу, заброшенный. Великий принц Гун и герцог Чэнь, обсуждавшие Ли Е, не удостоили его ни единым взглядом. Пока они разговаривали, наследник принца Юэ выглядел аутсайдером, как будто его нынешний статус не мог даже сравниться с Ли Е. Его лицо исказилось в невероятно неприятном выражении, но, к сожалению, у него не было места для гнева.

Ли Е не вернулся в поместье принца Ань. Вместо этого он приказал Шаньгуань Цинчень отвести войска с даосскими священниками на буксире и направился прямиком ко двору Имперского клана.

Суд Имперского клана отвечал за все дела, связанные с Имперским кланом. Будучи ребенком Имперского клана, Ли Е должен сообщить о своей культивации при дворе Имперского клана после вступления в стадию Очищения Ци. То, что он унаследовал титул принца Ань, было также тем, чем должен был заниматься двор Имперского клана.

Ли Е не должен больше откладывать это дело, потому что Ли Яо уже сговорился с некоторыми чиновниками двора Имперского клана.

Для обычных культиваторов, только что вступивших в стадию Очищения Ци, первым местом, которое они должны были посетить, была Имперская астрономическая обсерватория, которая имела власть над всеми даосскими методами и Бессмертными сектами в мире. Они должны регистрировать и сообщать о своем культивировании, а также получать руководства, детализирующие методы культивирования телекинеза, техники ада и тому подобное.

Если Министерство назначений отвечало за надзор за всеми бюрократами, то Имперская астрономическая обсерватория отвечала за надзор за всеми культиваторами. В прошлом, когда Юань Тяньган был еще в земном мире, он когда-то руководил Императорской астрономической обсерваторией.

Однако, Ли Е отложил все это. В настоящее время он не планировал посещать Императорскую астрономическую обсерваторию, поскольку не нуждался в их методах культивации.

Официальное учреждение двора Имперского клана располагалось к западу от Имперского города. С дверью из киновари и высоким карнизом здание выглядело впечатляюще. Войдя во двор Имперского клана, Ли Е стал искать должность, ответственную за королевские титулы. Он только что вошел в вестибюль, когда к нему подошел молодой чиновник в зеленом халате. Он заплакал от удивления, увидев Ли Е. "Разве это не наследник Принца Ань? Какой ветер дует сегодня?"

Ли Е знал этого чиновника 7 ранга при дворе Имперского клана. Чиновник был также ребенком Имперского клана по имени Ли Гуаньцянь. Лицемерный Ли Гуаньцянь притворился, что ничего не знает, когда Ли Яо симулировал беспокойство о Ли Е. Он всегда смотрел на Ли Е свысока и всегда саркастически относился к последнему, когда они встречались. Он всегда саркастически указывал на то, что Ли Е не может культивировать.

Ли Е посмотрел на Ли Гуаньцянь, но проигнорировал его. Он сразу же вошел в вестибюль.

Безразличное отношение Ли Е немедленно привело Ли Гуаньцяня в ярость. Он встал перед Ли Е, блокируя его. Он поднял подбородок и саркастически спросил: "Разве ты не слышал, как я с тобой разговаривал? Не говори мне, что ты, никчемный, не способный культивировать, оглох и ослеп?"

Ли Е прищурился, глядя на Ли Гуаньцяня. "Хорошая собака не преграждает путь."

"Ты..."Ли Гуаньцянь был немедленно разгневан.

В прошлом, когда Ли Е еще не мог культивировать, он изо всех сил старался избегать Ли Гуаньцяня, когда они встречались. Его непреклонное отношение сегодня привело к недовольству Ли Гуаньцяня. Более того, многие полагали, что у Ли Е не было никакой надежды когда-либо получить королевский титул после того, как он не унаследовал его на церемонии совершеннолетия. Таким образом, Ли Гуаньцянь не имел никаких оговорок и угрожал Ли Е яростно, говоря: "Ты слабый, ни на что не годный! Как ты смеешь так со мной разговаривать? Ты не боишься, что я убью тебя одним ударом?!"

Ли Е усмехнулся. "Можешь попробовать."

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 10 - Установление власти**

Глава 10 Установление власти

Разъяренный Ли Гуаньцянь хотел сражаться с Ли Е, но не осмеливался. В конце концов, это был двор Имперского клана, и он был здесь официальным лицом. Если он хочет и дальше работать здесь, как он может кого-то ранить?

Но даже в этом случае суть издевательств заключалась в том, чтобы использовать свою порочную и внушительную манеру подавлять цель, пока та не отступит в страхе. Сколько хулиганов на самом деле разрушают и убивают свои цели?

К его удивлению, этот подход оказался неэффективным против Ли Е сегодня. Несмотря на удивление, он был угрюм. В конце концов, его злоба скрывала слабость. Тем не менее, он не хотел, чтобы внушительная манера Ли Е подавляла его и заставляла казаться некомпетентным. Он заскрежетал зубами еще сильнее, и его взгляд стал еще более ожесточенным, когда он изо всех сил старался выглядеть еще более злобным. "Ты действительно думаешь, что я не посмею?"

Ли Е небрежно оттолкнул Ли Гуаньцяня. Он даже не потрудился сказать несколько слов для последнего. "Ты сам себя смущаешь."

Ли Е подошел к письменному столу и сел перед ним. Он сказал писцу, сидящему по другую сторону стола: "Ли Е из поместья принца Ань просит унаследовать титул принца Ань."

Писец, сидевший за столом, был молодым человеком из бедной и скромной семьи. Он наблюдал, как Ли Гуаньцянь, довольно влиятельный при дворе Имперского клана, вступает в конфликт с Ли Е. Он застрял между молотом и наковальней, не зная, стоит ли регистрировать просьбу Ли Е.

"Ли Е! Ты ни на что не годен! Это законы и указы Империи Тан, что человек без культивации не может ни занять официальный пост, ни унаследовать королевский титул!" Ли Гуаньцянь, который неоднократно был унижен Ли Е, подошел к ним. Он наклонился и хлопнул ладонью по столу. Он посмотрел на Ли Е и сказал: "Ты ни на что не годен; простолюдин - это все, до чего ты когда-либо дойдешь! Не мечтай получить титул принца Ань за всю свою жизнь!"

Игнорируя Ли Гуаньцянь, Ли Е посмотрел на писца, который не знал, что делать. "Я вошел на 1 уровень стадии Очищения Ци и теперь являюсь практикующим. Основываясь на законах и декретах Имперского двора и регламенте суда Имперского клана, я могу унаследовать королевский титул."

На столе стояла черная Нефритовая шкатулка. Коробка могла проверить, действительно ли человек достиг стадии очищения Ци. Ли е протянул руку и положил ее на черную нефритовую шкатулку. В мгновение ока коробка засверкала белым светом, словно яркая лампа. Это означало, что развитие Ли Е достигло стадии очищения Ци.

Писец выглядел потрясенным и изумленным. В конце концов, при дворе Имперского клана ни для кого не было секретом, что Ли Е не мог культивировать и унаследовать королевский титул. Несколько дней назад суд Имперского клана даже руководил церемонией совершеннолетия Ли Е, потому что принц Ань уже не был в живых.

Ли Гуаньцянь, который поднимал шум, потерял злобное выражение лица. Черты его лица напряглись. Он был так потрясен, что его глаза чуть не выскочили из орбит, и он чуть не вскрикнул от удивления.

"Поскольку дело обстоит именно так, я обязан зарегистрировать вашу просьбу, наследник..." Писец быстро взглянул на Ли Гуаньцяня, прежде чем поднять кисть.

"Стой!"Ли Гуанцянь вскрикнул, придя в себя. Он не хотел упускать из виду этот вопрос. "Как может никчемный, не умеющий культивировать, внезапно войти в стадию Очищения Ци? Должно быть, что-то не так с этой черной нефритовой коробкой!"

Он злобно посмотрел на Ли Е и усмехнулся. "Кто не знает, что человек должен сначала явиться в Имперскую астрономическую обсерваторию после того, как войдет в стадию Очищения Ци? Есть ли у вас методы Дао Имперской астрономической обсерватории?"

Они оба продолжали спорить, и голос Ли Е был особенно громким. Спор привлек всех в главном зале. Даже бюрократы за пределами зала также собрались у двери, чтобы заглянуть внутрь.

Ли Е встал и повернулся, чтобы посмотреть на Ли Гуанцянь. "Даже если у меня есть даосские методы Имперской астрономической обсерватории, ты все равно будешь настаивать, что с черным нефритовым ящиком что-то не так, принеси сюда фальсифицированный ящик, а потом намеренно провалишь мой тест на культивацию. Ты не хочешь, чтобы я регистрировал свое имя и даже заставляешь меня бегать. Ты намеренно пытаешься усложнить мне жизнь, не так ли?"

Поведение правительственных чиновников было одинаковым в 3000 странах во все времена и во всех местах.

Ли Гуаньцянь поднял подбородок и самодовольно ответил: "Суд Имперского клана занимается делами Имперского клана. Что бы это ни было, последнее слово остается за нами. Как представитель Имперского двора, я, естественно, буду справедлив и беспристрастен в своем поведении. Даже если принц Ань еще жив, ему все равно придется соблюдать правила и предписания!"

Его смысл был ясен: он мог свободно общаться с Ли Е, как ему нравилось из-за его власти, и это была вина Ли Е за то, что у него не было резервной копии, когда он пытался сделать что-то под его юрисдикцией.

Причина, по которой Ли Е хотел унаследовать королевский титул, заключалась в том, что мир вот-вот впадет в хаос, и ему нужно было правильное положение, чтобы осуществить ранние планы. В противном случае ему придется пойти по пути, который он избрал в своей прошлой жизни, и умереть, претерпев великое унижение. Однако всегда были злонамеренные люди, преграждавшие ему путь. Не обращайте внимания на Ли Яо, пытающегося всеми способами замышлять против него. Теперь Ли Гуаньцянь осмелился бесстрашно противостоять ему благодаря его скудной власти.

Все эти ничтожества осмелились обнажить зубы и размахивать перед ним когтями. Неужели они действительно думают, что над ним легко издеваться?

"Очень хорошо."

Ли Е улыбнулся.

Его неожиданная улыбка смутила всех, включая Ли Гуаньцяня.

Однако в этот момент Ли Е наклонился вперед и полетел, не двигая ногами. С каким-то предупреждением он нанес сильный удар в живот Ли Гуаньцяня!

Ли Гуаньцянь был застигнут врасплох, и его ноги оторвались от земли от удара. Его руки и ноги были обращены вперед, а тело согнуто, как маленькая креветка, он был отброшен назад, его глазные яблоки угрожали вылететь из глазниц. Затем раздался приглушенный стук.

Не давая Ли Гуаньцянь времени прийти в себя, Ли Е схватил его за шею и потащил вниз. Он яростно ударил Ли Гуаньцяня об землю.

С громким стуком Ли Гуаньцянь рухнул так сильно, что земля, казалось, задрожала.

Его испытание не закончилось. Ли Е затем нанес еще один удар, приземлившийся на щеки Ли Гуаньцянь. Еще один удар, и несколько зубов вылетели изо рта Ли Гуаньцяня!

После нескольких последовательных атак Ли Гуаньцянь не смог высвободить ни единой капли силы. Его разум был пуст, когда Ли Е обхватил рукой его шею. Ему было трудно дышать, и его лицо приобрело фиолетовый цвет. Кровь текла у него изо рта.

Ли Гуаньцянь озадаченно уставился на Ли Е. На мгновение он забыл, как говорить.

Он никогда не ожидал, что он сделает что-то подобное.

Первый удар быстро привел Ли Гуаньцяня в ярость.

Вторая атака причинила Ли Гуаньцяню боль, которую было трудно вынести.

Третья атака полностью ошеломила Ли Гуаньцяня. Его разум был пуст.

В этот момент Ли Гуаньцянь потерял всякое желание сопротивляться, глядя в глаза Ли Е, которые полны убийственным намерением. Он дрожал изнутри и чувствовал себя беспомощным. На мгновение он не смог среагировать.

"У тебя прекрасное семейное прошлое и светлое будущее, но я совсем один в этом мире. Но ты все еще преграждаешь мне путь. Думаешь, я не посмею тебя убить?" Ли Е достал кинжал и холодно посмотрел на Ли Гуаньцянь. Он был страшен, как призрак.

"Не надо!"

Однако Ли Е не стал дожидаться ответа Ли Гуаньцянь. Под испуганным взглядом, Ли Е направил кинжал в его руке в пространство между бровями и почти пронзил его!

Ли Гуаньцянь, в конечном счете, все еще был культиватором Очищения Ци 1 уровня. Наконец он среагировал на опасность и сделал все возможное, чтобы повернуть голову в сторону. Наконец, в самый критический момент он едва избежал смерти.

Хотя ему удалось предотвратить пронзение жизненно важной части ледяным и острым кинжалом, он все же порезал ухо. Кинжал скользнул и вонзился в пол.

Половина лезвия вонзилась в пол!

Кинжал рассек ему половину уха, и из раны хлынула кровь. Заметив серебряный блеск в уголке глаза, Ли Гуаньцянь обернулся и увидел, как половина лезвия кинжала исчезла в земле. Он был так напуган, что выпучил глаза.

Если бы не его быстрая реакция, кинжал, несомненно, пронзил бы его мозг после проникновения в середину. Когда это произойдет, он умрет!

Ли Гуаньцянь мгновенно понял, что Ли Е действительно хочет его убить!

"Что за псих!"

Ли Гуаньцянь дрожал всем телом.

Ли Е нахмурился, как будто он был недоволен, что промахнулся. Он вытащил кинжал и снова сжал его в руке.

Ли Гуаньцянь кричал глубоко внутри, увидев сверкающий кинжал и ледяной взгляд Ли Е, который был наполнен убийственным намерением. Он нисколько не сомневался, что в следующее мгновение сумасшедший перед ним убьет его кинжалом!

"Нет! Не надо! Ли Е! Наследник! Я помогу вам зарегистрироваться; я гарантирую, что не остановлю вас от наследования вашего королевского титула с этого момента! Клянусь даосским сердцем! Если я нарушу клятву, пусть пять молний поразят меня!" Ли Гуаньцянь закричал, он был так напуган, что задрожал всем телом. Его ухо и рот кровоточили, но это его больше не волновало.

Усмехнувшись, Ли Е убрал кинжал и встал. Он повернулся к писцу.

Писец был поражен открывшейся перед его глазами сценой. Когда он увидел, что взгляд Ли Е упал на него, его сердце дрогнуло. Он не позволил Ли Е ждать и быстро сел, чтобы помочь последнему записать его имя.

Чиновники внутри и снаружи зала уставились на стоящего Ли Е и кинжал, с которого капала кровь. Все были ужасно удивлены.

Это был никчемный человек, который не мог культивировать двадцать лет!

Это был гений, который вошел в стадию Очищения Ци за один день!

Это был дьявол, который мог убивать, не моргнув глазом!

Именно тогда в их сердцах родилось глубокое чувство страха перед Ли Е.

Они никогда не встречали никого, кто осмелился бы напасть на чиновника при дворе Имперского клана.

Если простолюдин осмелится сделать что-то подобное, он будет заключен в тюрьму, если ему удастся избежать смерти.

Тем не менее, Ли Е был ребенком Имперского клана и наследником принца. Он был молодым гением, который должен был унаследовать титул принца Ань. Какое наказание он понесет?

Ли Е не задержался на месте. Он убрал кинжал и вышел из вестибюля, не изменив выражения лица. Шокированные бюрократы, собравшиеся посмотреть на спор, смотрели на него, как на монстра.

Те, кто преградил путь Ли Е, автоматически уступили ему дорогу. Никто не подошел, чтобы остановить его. На самом деле, никто даже ничего не сказал. Все следили за ним глазами, пока его фигура не исчезла.

Именно тогда Ли Е, никчемный, которого презирали и над которым смеялись в течение двадцати лет, приобрел незабываемую репутацию в Имперском Клане и городе Чанъань.

Отныне людям придется дважды подумать, прежде чем пытаться усложнить ему жизнь.

Ли Гуаньцянь с трудом поднялся на ноги. Он схватился за шею и закашлялся. На его несчастном лице отразился страх. На мгновение он не мог успокоиться. Вспоминая ужасающий взгляд Ли Е, он был рад, что ему удалось спастись.

Когда остальные услышали шум, они повернулись к нему. Они смотрели на него, как на дурака. Как будто они говорили: "Посмотри, пытался быть умным. В конечном итоге ты навредил себе, не так ли?"

Ли Гуаньцянь почувствовал глубокое чувство стыда, нахлынувшее на него после того, как он сначала получил побои от Ли Е, а затем получил такие взгляды от своих коллег. Закатив глаза, он потерял сознание от гнева.

Он не мог не упасть в обморок. Теперь у него действительно не было лица, чтобы видеть людей.

Ли Е, который выходил из двора Имперского клана, был в мире с самим собой. Он вообще не чувствовал эмоциональной турбулентности.

За все, что бы ты ни сделал, надо платить. Если он хочет избежать подобных инцидентов в будущем и не допустить, чтобы никто не преграждал ему путь, он должен проявить свою порочную и тираническую сторону. В конце концов, у него вообще ничего не было. Если он хочет удержать других от издевательств, он должен вселять страх в других.

Если он хочет занять твердую позицию, то должен быть безжалостен и жесток как к себе, так и к другим.

Достоинство - это то, за что нужно бороться. Если не бороться за него, то вообще ничего не останется.

Ли Е никогда не думал о том, чтобы убить Ли Гуаньцяня, потому что он знал, что последний может последовательно уклоняться от своего несколько медленного кинжала.

Даже если Ли Гуаньцянь не увернулся бы, Ли Е вовремя бы остановился. В лучшем случае кинжал проткнул кожу Ли Гуаньцяня.

Он может быть безжалостным, но не безумным.

В этот момент в просторном вестибюле здания суда Имперского клана раздраженно вздохнул мужчина средних лет, одетый в темно-красную мантию чиновника. Он беспомощно посмотрел на человека перед собой. "Ты его просто так отпустил?"

Мужчина средних лет был главой двора Имперского клана и зятем Императора, У Хуншань. Он родился в благородной семье У и был абсолютным мастером техник Очищения Ци.

Перед ним улыбалась по-детски наивная герцогиня Ли по имени У Ю. Как избалованный ребенок, она сказала:" Жизнь так тяжела для старшего брата. Теперь, когда он, наконец, стал практиком Очищения Ци и получил право наследовать титул принца Ань, вы собираетесь запретить ему демонстрировать свою силу?"

У Хуншань фыркнул, демонстрируя свой гнев. "Если он хочет показать свою силу, должен ли он делать это при дворе Имперского клана? Хорошо, он показал свою силу, но он также дал мне пощечину!"

Внезапно, озорная мысль пришла к У Ю. Она тут же изобразила на щеках румянец и сердито сказала: "Ты действительно недалекий человек, отец! Разве вы не видите, что у старшего брата тоже сейчас нет выбора? Более того, формально именно этот придворный чиновник Имперского клана спровоцировал его первым! По-моему, причина, по которой ты получил эту пощечину, не имеет ничего общего со старшим братом Е. Скорее всего, это из-за вашего подчиненного чиновника!"

Лицо У Хуншаня потемнело. "Что за дочери разговаривают с отцами так, как вы?"

У Ю ухмыльнулас и поморщилась У Хуншаню. Она встала и радостно вышла из комнаты, ее заплетенные в косу волосы развевались за спиной.

У Хуншань смотрел, как У Ю выходит за дверь, и в его глазах промелькнула нежность. Затем он вздохнул и продолжил разбираться с лежащими перед ним документами. "Даже если он станет практиком и двор Имперского клана не остановит его, сможет ли он действительно унаследовать титул принца Ань?"

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 11 - Доверенные Последователи**

Глава 11 Доверенные Последователи

Поместье принца Ань

Группа охранников собралась вместе, разговаривая.

"Когда вы подниметесь на вершину Тайсюань, вы сразу же осознаете царство Воина-Наставника, и вы достигнете стадии Очищения Ци, как только закончите читать даосские Писания. Может ли быть такое чудо в мире?"

"О чем ты говоришь? Я бы солгал тебе? Генерал Шаньгуань сказала, что Небесный мастер Юань оставил Священное Писание Дао и Удачу Даоса, ожидая предопределенного человека. Теперь кажется очевидным, что наследник - это предопределенный человек!"

"Невероятно, это так удивительно! Наследник является человеком, которого выбрал Небесный мастер Юань... Нет, он потомок Небесного мастера Юаня!"

"В том-то и дело. Кто такой Небесный мастер Юань? Сто лет назад он достиг царства Духовного Мастера и был самым могущественным человеком в Империи Тан. Теперь наследник является потомком Небесного мастера, нет никакого беспокойства о его будущем."

Стражники, вернувшиеся с вершины Тайсюань, рассказали стражникам, оставшимся в особняке принца, о том, что они там пережили. Ораторы брызнули слюной, слушатели уставились на них.

Такие сцены происходили не только в караульном кемпинге, но и во всем поместье принца. Стражники, вернувшиеся с вершины Тайсюань, восторженно рассказывали всем, кого могли видеть, о "великих деяниях" наследника, которые приводили подчиненных офицеров, слуг и служанок в особняке в шок.

"Наследник только что достиг стадии Очищения Ци, но он победил культиватора, который был на 2 уровне Очищения Ци одной атакой?"

В казарме лидер, который был в царстве Воина-Мастера, изумительно посмотрел на Шаньгуань Цинчень, и его глаза выпучились.

Восемьсот охранников поместья принца Ань возглавляли соответственно восемь предводителей.

В отличие от удивленных лидеров в казарме, Шаньгуань Цинчень была спокойна. Под внимательным взглядом всех людей ее чаепитие было особенно изысканным и спокойным, а слова и дела - медленнее, чем обычно, что свидетельствовало о ее спокойствии и умиротворении.

"Голубая Нефритовая тыква, содержащая формацию Дао, хранится в зале Тайсюань, и теперь она принадлежит наследнику. Хотя это не волшебное сокровище, которое может победить каждого, его достаточно, чтобы иметь дело с низкоуровневыми культиваторами Очищения Ци." Шаньгуань Цинчень сказала небрежно, с умиротворением.

"Волшебное сокровище!" Все лидеры глубоко вздохнули, посмотрели друг на друга и увидели удивление в их глазах .

Как воины в царстве смертных, волшебное сокровище было редкостью, которую они не могли ожидать. Культиватор 1 уровня Очищения Ци, с магическим сокровищем 1 уровня, может победить десять Воинов-Наставников.

"На протяжении сотен лет бесчисленные выдающиеся молодые люди Имперского клана и гении культивации из народа соревновались в понимании писаний Дао на вершине Тайсюань, но никто ничего не достиг. На этот раз наследник не только получил Удачу Даоса, оставленную Небесным мастером Юань, но и получил волшебное сокровище, закрепленное на вершине Тайсюань... Его удача действительно удивительна!"

"В будущем очевидный наследник, безусловно, будет иметь большие надежды на становление лучшим!"

Лидеры оправились от шока и удивились опыту наследника.

Шаньгуань Цинчень положила чашку чая и оглядела толпу, чувствуя, что у этих лидеров все еще есть некоторые идеи. Затем она серьезно сказала: "Наследник достиг Очищения Ци, так что теперь его личность другая. Кроме того, ему принадлежит такая удача. Таким образом, он, несомненно, унаследует дело принца Ань в будущем. Как стража особняка принца, мы должны быть безоговорочно преданы наследнику!"

Услышав, что он унаследует дело принца Ань, все вожди сразу посерьезнели.

Даже если Ли Е достиг Очищения Ци, люди смеялись и отпускали его, когда слышали эти слова.

Заслуги принца Ань были чрезвычайно велики.

Когда последняя империя Сюань Цзун была еще жива, принц Ань уже был мастером среднего уровня Очищения Ци. В политике он мог цивилизовать людей и заставить их жить и работать в мире. В военном деле он был непобедим в бою и мог подавить восстание.

Когда нынешний император еще не взошел на трон, принцу Ань, которому было за тридцать, поручили стать премьер-министром, генералом шести армий и Имперской Гвардии, а герцог, имевший собственный дворец и собственную армию, пользовался одинаковым отношением к трем министерствам. И он также был награжден мечом Люк императором Сюаньцзун. Меч Люк, эти слова мог использовать только император.

Это показало, насколько император Сюаньцзун ценил принца Ань.

После того, как нынешний император взошел на трон, Принц Ань подавил восстание Армии Сюаньу и отразил армию Наньчжао, которая вторглась в район Чуань с юга. После этого его чествовали как великого князя. До этого времени он обладал высшим авторитетом среди всех чиновников и имел большую власть.

Если бы не случай два года назад, когда принц Ань неожиданно умер в процессе подавления восстания Пань Сюня, то теперь положение поместья принца Ань было бы выше шести департаментов!

Литературный талант и боевые искусства принца Ань превосходили не только нынешний Имперский клан, но и чиновников Династии Тан за последние сто лет.

Это не было царством, которое любой практикующий техники Ци мог достичь!

Но сейчас все было по-другому. Ли Е достиг Очищения Ци в течение одного дня, получил магическое сокровище, хранящееся в монастыре Тайсюань, и победил мастера 2 уровня Очищения Ци. Обладание такой удачей и силой представляло бесконечные возможности!

"Как приближенная армия принца, мы должны быть верны наследнику и пожертвовать всем ради него!"

"Надеюсь, генерал Шаньгуань сможет заявить о нашей верности наследнику!"

Все лидеры немедленно заявили о своей позиции.

Когда Ли Е исполнилось двадцать лет и состоялась церемония совершеннолетия, они смотрели холодно. Теперь Ли Е возвысился, они сразу же изменили свое отношение.

В мире культивирования только сильные могут завоевать уважение и лояльность других.

"Конечно."Шаньгуань Цинчень показала застенчивую спокойную улыбку, но ее улыбка теперь была лучше, чем цветок пиона, потому что она была очень красива. Ее белое и безупречное лицо было украшено киноварью, красные губы, как цветущий персик на картине Уоша, которые сразу же ослепили всех.

Увидев застывшие глаза каждого, Шангуань Цинчэн поняла проблему. Она немедленно закричала с сердитым взглядом. "На что вы смотрите?"

Все лидеры закашлялись, неловко улыбнулись и повернули головы.

Когда Ли Е вернулся в особняк, он почувствовал, что все смотрят на него странно.

Сейчас он практиковал техники Ци, поэтому у него ясный ум и острое чувство, которое превосходило обычное человеческое.

Он обнаружил много отклонений.

Стражники у ворот не только стояли прямо, но и были полны духа и энергии. Увидев Ли Е издалека, они дружно закричали ему: "Добро пожаловать домой, мой наследник." Их громкий голос был похож на гром.

Подчиненные чиновники и слуги в особняке стояли по обе стороны дороги издалека, кланяясь, положив одну руку на грудь, а другой, регулярно отдавали ему честь и ждали, когда он пройдет мимо.

Служанки, одетые в шелка, смотрели на него с еще большей страстью. Ли Е прошел далеко, но все еще чувствовал, что их глаза смотрят на его спину.

В прошлом эти охранники, подчиненные офицеры, слуги и горничные никогда не выказывали своего благоговения перед Ли Е, хотя и вели себя при нем хорошо. Они всегда были подавлены, лишены духа, не говоря уже об уважении.

В памяти Ли Е только принц Ань пользовался уважением людей в особняке.

"Этого не должно быть. Хотя я стал практиком техник Ци, и моя аура отличается от обычных людей, но она не должна была вызывать такой трепет. Это явно высвобождение агрессивности..." Подумал Ли Е, касаясь своего подбородка.

Только когда Ли Е услышал, как охранники, которые следовали за ним на вершину Тайсюань, рассказали другим в особняке, он понял, почему они так себя ведут.

"Как слуга поместья принца Ань, ты должен стоять прямо, как сосны, и идти быстро, как ветер. Почему ты ходишь с выгнутой спиной? Если наследник увидит ваше унылое поведение, он может стать несчастным и дать вам пощечину и отправит вас в полет, и будете висеть на верхушке дерева! Я могу сказать вам, что даже культиватор 2 уровня Очищения Ци не может выдержать ни единого удара от наследника!"

Ли Е увидел, что солдат, осматривавший двор, упрекал слугу. Очевидно, это было не дело охранника, но он принимал это как должное. По словам стражника, Ли Е чувствовал его славу, потому что он сражался вместе с наследником, проливал кровь за наследника и уже был доверенным последователем наследника.

"Мой Наследник!" Заметив приближающегося Ли Е, охранник тут же отдал ему честь, подняв голову и выпятив грудь.

Ли Е, наконец, понял, что солдаты, которые следовали за ним на вершину Тайсюань, чувствовали свое превосходство.

С другой стороны, эти солдаты, которые были полностью преданы Ли Е на Саммите Тайсюань, естественно, хотели работать на Ли Е. Теперь, когда они вернулись в поместье принца Ань, они начали предавать гласности чрезвычайную власть Ли Е и заручились поддержкой людей в поместье принца Ань для него.

Ли Е посмотрел на молодого охранника с прыщавым лицом и почувствовал энтузиазм в его глазах. Ли Е намеревался посоветовать этому охраннику не быть таким строгим, но он изменил свои слова, когда собирался заговорить, и похлопал охранника по плечу.

Воодушевленный Ли Е, охранник выпрямился.

Ли Е кивнул и ушел, заложив руки за спину. Уходя, он все еще слышал голос молодого стражника, который учил слугу.

Вернувшись в Главный Двор, где он жил, Ли Е позвал Шаньгуань Цинчень.

Теперь он знал, что причиной такого поведения охранников было то, что Шаньгуань Цинчень договорилась о возвращении в особняк. Для того чтобы увеличить публикуемость достижений Ли Е, просветить людей и выиграть поддержку людей, Шаньгуань Цинчень разделила телохранителей в команды и каждая команда была ответственна за определенные зоны...

Ли Е уставился на Шаньгуань Цинчень, которая носила легкие доспехи и выглядела доблестной и героичной."

"Это мой долг!" Шаньгуань Цинчень выпятила грудь.

Ее появление напомнило Ли Е о прошлом.

В его прошлой жизни, когда он был беден и не имел власти, все люди в поместье принца Ань оставили его, но Шаньгуань Цинчень сопровождала его все время и заботилась о его жизни.

Этот воин, которая умела только убивать и сражаться, научилась готовить для него. Но поскольку у нее действительно не было таланта, ей приходилось каждый раз готовить по несколько часов. Но в конце концов она всегда сжигала еду и превращала в пепел, так что ее нос и глаза невозможно было различить. Часто она задыхалась от дыма дров и выбегала из кухни, чтобы подышать.

"Не сдерживайся. Садись."Ли Е попросил Шаньгуань Цинчень сесть. "Мне нужно с тобой кое-что обсудить."

"Вы беспокоитесь о людях, стоящих за этими даосскими священниками?" Шаньгуань Цинчень была очень умна. Она уже чувствовала, что этим даосским священникам кто-то приказал нацелиться на Ли Е.

Ли Е ничего не скрывал, и сказал прямо :"Этими даосскими священниками командовал Ли Яо."

Яркие глаза Шаньгуань Цинчень внезапно широко раскрылись, и она казалась потрясенной. Затем она пришла в ярость и выглядела так, будто хочет вытащить нож и убить Ли Яо. "Чем могу помочь?"

"Теперь, когда эти злые даосские священники в наших руках, Ли Яо должен бояться, что мы что-то узнаем от них, а затем отправимся в офис Чанъаня, чтобы обвинить его в убийстве потомков Имперского клана... Чтобы избежать разоблачения вещей, он может послать мастера в поместье принца Ань, чтобы спасти этих злых даосских священников!"

Ли Е был удовлетворен быстрым мышлением Шаньгуань Цинчень и сказал с улыбкой: "Вот почему я привел этих даосских священников обратно в особняк. Ли Яо не сдастся. Но я также не могу терпеть эти вещи. Я не смогу успешно унаследовать королевский титул, если не одолею Ли Яо.

"У вас есть план?" Спросила Шаньгуань Цинчень, ее глаза сияли.

Ли Е пил чай и медленно произнес: "Выведем змею из норы."

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 12 - Ликвидация Предателей**

Глава 12 Ликвидация Предателей

Поместье герцога Сина.

"Лю Реннень ни на что не годен! Сильный практик 2 уровня Очищения Ци даже не смог победить слабака, который только что достиг Очищения Ци. Мне действительно стыдно!" Ли Яо отбросил нефритовую записку в руке и уставился на стоящего перед ним советника. "Что мне теперь делать? Ли Е вернулся в Чанъань,но Лю Реннень еще не написал ответ. Он умер?"

Конфуцианский советник вздохнул. "Причина, по которой Лю Реннень не потерпел неудачу, скорее всего, потому что Ли Е получил мою глазированную тыкву из голубого нефрита, а Лю Реннень недооценил врага, возможно, он потерпел неудачу... Теперь проблема в том, что наши товарищи увидели на улице, что даосские священники Тайсюань были перевезены Ли Е в поместье принца Ань."

"Даосских священников надо выхватить!" Скрежетал Ли Яо. "Если эти даосские священники предали меня, то Ли Е отправится в офис Чанъаня и ко двору Имперского клана, чтобы подать на меня в суд. После этого все узнают, что я хотел убить Ли Е!"

Советник на мгновение задумался, а затем неуверенно спросил: "Сейчас Дюк в командировке и вернется через два дня. Это дело действительно серьезное. Как насчет решения, когда Дюк вернется?"

Ли Яо рассердился еще больше и мрачно посмотрел на своего советника. "Ты имеешь в виду, что я не могу иметь дело со слабаком, который не культивировал 20 лет, и мне нужно, чтобы отец пришел мне на помощь?"

Советник открыл рот и хотел что-то сказать. Но он молчал. Что он мог сказать?

"Хотя отец уехал по делам и забрал хозяев особняка. Но есть еще несколько гостей 1 или 2 уровня Очищения Ци. Ли Е только что достиг Очищения Ци. Несмотря на то, что он захватил голубую Нефритовую тыкву, он все еще не может доставить мне неприятности, в конце концов, в поместье принца Ань нет других практиков техники Ци. Более того, среди подчиненных чиновников и охранников в поместье принца Ань есть несколько моих товарищей!"

Ли Яо быстро принял решение. "Прикажите тем, кто работает в поместье принца Ань, устроить поджог ночью и спровоцировать беспорядок. И в то же время наши люди начнут захват даосских священников. В любом случае, мы не можем позволить им свидетельствовать против меня... Длительная задержка может вызвать проблемы. Идите, чтобы договориться немедленно!"

Советник немного подумал и обнаружил, что лучшего пути нет. "Это единственный выход."

Ли Яо злобно сказал: "Если что-то пойдет не так снова, я сделаю это сам. Я не верю, что ты сможешь прожить этот день и побороться за титул принца со мной. Какой идиот!"

Персонал выглядел ошеломленным и не осмеливался сказать больше.

Как гений Имперского клана, Ли Яо достиг третьего уровня Очищения Ци.

Среди культиваторов всего мира, достигших Очищения Ци до двадцати лет, были первоклассные гении. Кто бы ни достиг 3-го уровня Очищения Ци в двадцатые годы, его или ее культивация была чрезвычайно удивительной.

В настоящее время в городе Чанъань не так много практиков высокого уровня Очищения Ци. Среди них высшими практиками были офицеры Лю Синшэнь и Хань Вэньюэ, которые были лейтенантами армии левого и правого Бога.

Как генерал левой гвардии, герцог Син является культиватором среднего уровня Очищения Ци. Но мало кто из советников в его особняке достиг 3 уровня Очищения Ци.

В конце концов, те, кто достиг 3 уровня Очищения Ци, могут быть назначены на официальную должность пятого класса. Согласно официальному закону Империи Тан, генеральный инспектор государства занимал должность толького четвертого класса. Так как же такой мастер может быть чужим советником?

...

Первоначально, когда Ли Е не был награжден герцогом принца Ань на церемонии венчания, Ли Яо немедленно начал узурпировать герцога принца Ань. Согласно опыту Ли Е в прошлой жизни, Ли Яо преуспеет через полмесяца.

Поэтому в настоящее время многие люди в поместье принца Ань обратились к Ли Яо и воспользовались возможностью польстить ему.

Приказ Ли Яо был быстро передан в поместье принца Ань.

Инспектор Сун Цзывэнь, лидер Чжао Синъюань и менеджер Цянь Чжун собрались в отдаленной комнате, чтобы тайно обсудить, как осуществить план Ли Яо.

"С тех пор, как Ли Е вернулся с вершины Тайсюань, в поместье царил беспорядок. Шаньгуань Цинчень приказала этим охранникам предать гласности дела Ли Е на Саммите Тайсюань всем. Теперь в поместье все уважают Ли Е. Если так будет продолжаться, то через несколько дней он будет контролировать все поместье!"

Сердито сказал инспектор Сун Цзывэнь.

"Ли Е так повезло, что он смог получить Удачу Даоса, оставленную Небесным мастером Юань, так что он достиг Очищения Ци за короткое время... Его личность поменялась сразу же после того, как он достиг Очищения Ци. Люди в усадьбе изменили свои впечатления о Ли Е, и все стали ему льстить, что и ожидалось."

Лидер охранников, Чжао Синъюань пробормотал.

"Увы, кто бы мог подумать, что неудачник, который не культивировал в течение 20 лет, внезапно достигнет Очищения Ци?"Менеджер Цянь Чжун вздохнул, "К счастью, молодой господин Яо ответил вовремя. Пока мы не потерпим неудачу Сегодня, молодой господин Яо взойдет."

"Вот именно! Молодой господин Яо - гений Имперского клана, а его отец - герцог и генерал левой гвардии. Он имеет глубоко укоренившееся влияние. Ли Е отличается. С тех пор как принц Ань умер, в поместье не было практикующих техник Ци. До тех пор, пока мы преуспеем сегодня вечером, для молодого господина Яо все еще легко захватить место принца Ань с его силой!" Сказал Сун Цзывэнь.

"Инспектор Сун прав. Сегодняшнее событие - это возможность для нас внести свой вклад. До тех пор, пока мы успешно выполним задачу, почему мы должны беспокоиться о том, чтобы не оказаться в важном положении, когда он станет хозяином поместья принца Ань?" Чжао Синъюань был тверд. " Поскольку мы уже обратились к молодому господину Яо, отступать нельзя!"

В тот момент, когда толпа заговорила, за дверью послышался голос. Сун Цзывэнь нахмурился, встал, чтобы открыть дверь, и холодно крикнул:"Что случилось?"

"Инспектор, наследник послал сообщение. Наследник собирается провести банкет в поместье сегодня, чтобы отпраздновать свое достижение Очищения Ци. Все приглашены." За дверью к ним подбежал охранник.

Сун Цзывэнь, Чжао Синъюань и Цянь Чжун смотрели друг на друга, возбужденные одновременно. "Раз сегодня будет большой банкет, значит, когда все выпьют на банкете, это наш шанс устроить поджег! Ли Е действительно собирается принести свое собственное разрушение! "

Вечером в банкетном зале собрались все нижестоящие офицеры и военные офицеры, находившиеся в классовом чине.

Внутри и снаружи банкетного зала высоко висели фонари, слышался шум фейерверков, слуги и горничные несли посуду и ходили взад и вперед, здесь было оживленно.

Ли Е сидел на месте хозяина, улыбаясь и наблюдая за подчиненными офицерами и военными офицерами, которые пришли поздравить.

Как возрождение, Ли Е было очень ясно, что многие люди в поместье нынешнего принца Ань обратились к Ли Яо.

В конце концов, на этот раз,как и в прошлой жизни, Ли Яо собирался получить титул принца Ань. Те в поместье, кто знал, в какую сторону дует ветер, перешли на сторону Ли Яо и показали свою лояльность, чтобы, когда Ли Яо стал новым хозяином поместья принца Ань, их можно было повторно использовать и продвигать.

Он должен избавиться от этих людей, если он действительно хочет контролировать поместье принца Ань.

"В поместье восемьсот охранников и десятки подчиненных чиновников и стражей. Если я обрету преданность этих людей и соберу их удачу через Ци Дракона, смогу ли я продвинуться дальше и достичь уровня 2 очищения Ци?" Ли Е увидел, как толпа постепенно вошла в банкетный зал и заняла места, думая об этом.

Будучи великим культиватором в прошлой жизни, Ли Е не был удовлетворен своим культивированием.

Он был слишком слаб.

Из-за расположения Шаньгуань Цинчень, много людей в поместье стали уважительными и верноподданными Ли Е.

Как наследник поместья принца Ань, Ли Яо также обладал культивацией стадии Очищения Ци, поэтому для него было естественно получить их.

Но Ци Дракона в теле Ли Е не проявлялась. Под его тщательным наблюдением Ли Е обнаружил, что с тех пор, как он вернулся в поместье, Ци Дракона окутана дымкой, которая блокировала сбор удачи людей.

Ли Е обладал необычайной проницательностью и быстро понял причину: "Это явление, где грязная собака находится у власти, и удачу трудно собрать."

Верные и честные люди вокруг вас, естественно, сделают вашу жизнь процветающей, в то время как грязные собаки вокруг вас будут играть противоположную роль.

Для того, чтобы объединить удачу людей и достичь цели многих рук, обеспечивая большую силу, Ли Е должен вытащить злодеев в первую очередь.

Это тоже было очень легко понять. Вокруг тебя были хорошие и плохие. Некоторые люди были добродетельны, талантливы и мотивированы. Они могли дополнять друг друга, и их удача возрастала. Естественно, они могли помочь другим достичь поставленных целей. Некоторые люди имели низкий моральный облик. Они не хотели прогрессировать, а только наслаждались отдыхом и никогда не работали усердно. Они только уговаривали остальных повеселиться, что ослабляло их боевой пыл и ухудшало репутацию. В результате их удача уменьшится. Естественно, они помешали бы успеху.

Первое было полезным, а второе - вредным.

Для обычных людей, друзья должны быть тщательно подобраны. И мастера, собирая товарищей, также должны быть осторожны. Чтобы добиться успеха, нужно быть рядом с добродетельными и держаться на расстоянии от грязных собак.

Ли Е подумал: "Чтобы стереть туман, окутывающий Ци Дракона, и собрать вместе удачу людей в поместье гладко, я должен сначала искоренить этих злодеев - тех, кто работает на Ли Яо."

Но Ли Е явно не показывал своих намерений, он все еще пил и подбадривал других.

Пение и танцы в зале менялись один за другим.

Два часа спустя банкет достиг своего апогея.

В этот момент Шаньгуань Цинчень выступила вперед и доложила: "Наследник, все сделано."

Ли Е кивнул: "Попроси охранников прийти."

"Да, сэр."Шаньгуань Цинчень спустилась и подошла ко входу в банкетный зал. Затем она тихо крикнула: "Стража, займите свое место."

Те стражники, которые следовали за Ли Е на вершину Тайсюань, уже стали доверенными людьми Ли Е. В данный момент, по команде Шаньгуань Цинчень, они соответственно вышли во двор и встали перед коридором ожидания, положив руки на рукояти. Они были одухотворены и агрессивны, глядя на этих офицеров.

Увидев это, те, кто пил, ел и наслаждался музыкой, были потрясены.

Сун Цзывэнь, Чжао Синъюань, сидевший на столе, и Цянь Чжун, стоявший на краю двора, все изменили свои выражения.

Позже все посмотрели на Ли Е, который сидел впереди зала, и захотели узнать, что он хочет сделать.

Ли Е, сидевший на месте хозяина, уже встал и стоял, заложив руки за спину. Он посмотрел на людей в зале и медленно сказал: "Это было счастливое событие, что я достиг Очищения Ци. Но некоторые люди не хотели этого видеть и даже хотели меня убить. У меня не было выбора, кроме как провести этот банкет, и я попросил Шаньгуань Цинчень воспользоваться случаем, чтобы провести расследование. Теперь я скажу вам, что среди вас есть предатели!"

Когда они услышали это, некоторые были удивлены, некоторые были смущены, некоторые были напуганы, некоторые нервничали. Их выступления были разными.

Один встал и отдал честь Ли Е, это был предводитель доверенной армии. "Я осмелюсь спросить, где предатели. Я готов убить их ради наследника."

Он был умен, стремясь показать преданность Ли Е.

Сун Цзывэнь, Чжао Синъюань и Цянь Чжун смотрели друг на друга издалека, чувствуя панику друг друга.

Ли Е посмотрел на Шаньгуань Цинчень и спросил: "Генерал Шаньгуань, кого вы нашли?"

Шаньгуань Цинчень достала блокнот и посмотрела на толпу. Под их пристальным взглядом она медленно прочитала: "Инспектор Сун Цзывэнь, лидер Чжао Синъюань и менеджер Цянь Чжун намеревались устроить пожар в поместье сегодня вечером!"

"Что?"

"Как такое могло случиться?"

"Черт побери!"

"Где они?"

Люди в зале немедленно возмутились. Они встали один за другим, ища Сун Цзывэня, Чжао Синъюаня, Цянь Чжуна и их товарищей.

Выражение лица Сун Цзывэня, Чжао Синъюаня и Цянь Чжуна сильно изменилось. Они поспешно встали, готовые поспорить.

Но Шаньгуань Цинчень не остановилась. Взмахнув рукой, она сказала:"Схватите их!"

Стражники бросились к ним, схватили, вывели во двор и поставили на колени.

"Вы делаете мне больно,наследник!"

"Мы преданы тебе, как мы могли такое сделать!"

"Наследник обвиняет меня в намерении поджечь дом. У вас есть доказательства?!”

Сун Цзывэнь, Чжао Синъюань, Цянь Чжун и их соратники не осмеливались сопротивляться. В конце концов, во дворе было слишком много охранников, но они все сразу же объяснили сами.

"Доказательства? Я тебе покажу."Шаньгуань Цинчень усмехнулась. "Поднимите их!"

Когда голос стих, группа охранников сопроводила во двор группу стражей, солдат и слуг. Кроме того, некоторые охранники также бросали на землю смазку и воспламенители, которые использовались для поджога.

Увидев этих людей и этих тварей, Сун Цзывэнь, Чжао Синъюань и Цянь Чжун побледнели и чуть не заплакали.

Чтобы добиться цели - выхватить этих даосских священников, они должны были устроить большой пожар и устроить большой беспорядок в поместье. Поэтому, естественно, им нужно было организовать рабочую силу и подготовить инструменты.

Люди, которых сопровождали охранники, были теми, кого подговорили Сун Цзывэнь, Чжао Синъюань и Цянь Чжун, чтобы поджечь.

"Это невозможно!" Все трое закричали.

Они думали, что все устроили тайно, и это не будет обнаружено. На данный момент они не могли понять, как Ли Е и Шангуань Цинчэн точно узнали тех, кто собирался устроить поджег через четыре часа. Кроме того, они не понимали, как Шаньгуань Цинчень взяла их под контроль и нашла жир и огонь.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 13 - 2 уровень Очищения Ци**

Глава 13 2 уровень Очищения Ци

Ли Е был побежден Ли Яо в его прошлой жизни. Он не только потерял свой титул барона, но и личность наследника. Когда он был изгнан из поместья, Ли Яо, как победитель, был окружен группой подчиненных чиновников поместья принца Ань, вошел в поместье с высоко поднятой головой и высмеял его.

Лица тех, кто льстил Ли Яо большими улыбками, были глубоко запечатлены в сознании Ли Е.

Ли Е хотел искоренить этих людей, и он должен искоренить их.

Одна из причин заключалась в том, что он хотел установить абсолютный престиж в поместье, а другая причина заключалась в том, чтобы устранить камни преткновения и полностью контролировать всю усадьбу.

Но он не нашел никаких улик и не мог поступить с ними опрометчиво. Если бы он случайно избавился от них раньше, он бы не завоевал доверие других людей, а также не мог объяснить это офису Чанъаня.

Ли Е знал, что Ли Яо не будет закрывать глаза на его достижение Очищение Ци. Он сделал вывод, что Ли Яо определенно что-то сделает.

Итак, его план пришел естественным образом.

Причина, по которой он привел даосских священников вершины Тайсюань обратно в поместье принца Ань и не сразу передал их в офис Чанъаня, заключалась в том, чтобы дать Ли Яо время среагировать и побудить Ли Яо сделать шаг. И он уже приказал Шаньгуань Цинчень послать свою элитную рабочую силу, чтобы шпионить за действиями этих людей, чтобы захватить их.

Можно сказать, что Ли Е устроил ловушку для Ли Яо и подчиненных ему чиновников поместья, которые работают на Ли Яо.

Ли Яо приказал Сун Цзывэню и другим совершить поджог, что было именно тем, чего хотел Ли Е.

В то время как банкет продолжался, Шаньгуань Цинчень захватила Сун Цзывэнь, Чжао Синъюань и доверенных подчиненных Цянь Чжуна один за другим. Они были нацелены перед действием, так что, конечно, не будет большого шума. Весь ход был быстр, как грохот. Затем они жестоко пытали доверенных подчиненных и сразу же получили доказательства, что собираются совершить поджог.

Стражи, сержанты и слуги подверглись пыткам со стороны охранников Шаньгуань Цинчень. Когда их вывели во двор, все опустились на колени и громко взывали о пощаде.

"Все это было под руководством инспектора Сун. Мне пришлось выслушать его приказ. Наследник, пожалуйста, пощадите мою жизнь!"

"Лидер Чжао уже хотел работать на другого мастера. Он много раз просил нас предать поместье принца Ань. И меня бы убили, если бы я не подчинился его приказу. У меня действительно нет другого выбора..."

"Менеджер Цянь подчинялся Ли Яо. Все это было его идеей. Я уже хотел доложить о нем!"

Слушая безостановочные слова этих людей, Сун Цзывэнь, Чжао Синъюань и Цянь Чжун выглядели бледными и дрожащими. Они даже выдержали нестабильность. В этот момент они поняли, что их постигло несчастье.

Холодно глядя на этих людей, Шаньгуань Цинчень сказал: "Что еще ты хочешь сказать сейчас?"

Сун Цзывэнь внезапно опустился на колени, пот капал, как дождь. И Цянь Чжун рухнул на землю. Только Чжао Синъюань скрежетал и говорил: "Сегодня я проиграл битву. Мне нечего сказать!"

Чжао Синъюань сидел на ящике с едой, не чувствуя страха. Он верил, что выживет. Ли Е не мог убить Чжао Синъюаня наедине, потому что он был офицером армии. И Ли Яо спасет его, когда его сопроводят ко двору.

Хотя восемьсот охранников были доверенной армией поместья принца Ань, они все еще не были частной армией. Право убивать принадлежало империи, а не поместью принца Ань.

Увидев бесстрашный взгляд Чжао Синъюаня, Сун Цзывэнь немного успокоился и подумал: "Да, Ли Е всего лишь наследник, а я чиновник восьмого класса. Он не может убить меня. Если он хочет наказать меня, он должен передать меня в уголовный отдел. Почему я должен его бояться? Что касается поджога... Он ничего не может сделать до тех пор, пока я не признаюсь. Через несколько дней молодой господин Яо спасет нас."

Подумав об этом, Сун Цзывэнь успокоился, и его взгляд вернулся к нормальному состоянию.

"Черт! Вы все еще не чувствуете сожаления!" Человек, который выражал верность Ли Е прежде, шагнул вперед и пнул Чжао Синъюаня в лицо, перевернув его на землю.

Чжао Синъюань выплюнул полный рот крови и посмотрел на него с безразличием и непреклонностью.

Видя его поведение, Ли Е, естественно, знал его разум.

Шаньгуань Цинчень была уже в ярости и хотела убить Чжао Синъюаня, поэтому она посмотрела на Ли Е за разрешением.

Ли Е усмехнулся и сказал только два слова: "Убей его."

Шаньгуань Цинчень получила разрешение и немедленно стала воодушевленной. Она сразу же вытащила нож, в два шага подошла к Чжао Синъюань, подняла нож и собиралась убить его. "Ты безрассудный человек."

"Ты смеешь убить меня?!" Чжао Синъюань уставился на нее и закричал вслух бесстрашно.

Под невероятными глазами Чжао Синъюаня и невероятными глазами других людей Шаньгуань Цинчень ударила ножом и убила Чжао Синъюаня, кровь хлынула и его голова улетела на метры сразу. На его лице все еще было выражение: "Ты смеешь убить меня?"

Кровь продолжала капать на нож. Шаньгуань Цинчень аккуратно положила его в ножны, и посмотрела на труп Чжао Синъюаня, не желая говорить ни слова. Она отдала честь Ли Е, чтобы доложить о завершении задания, как ни в чем не бывало.

Эта сцена потрясла всех людей внутри и снаружи зала.

Они не ожидали, что Ли Е действительно осмелится приказать убить, также не ожидали, что Шаньгуань Цинчень осмелится убить.

Сун Цзывэнь, чье лицо уже исказилось, испугался, задрожал и снова рухнул на землю, когда увидел, что голова Чжао Синъюаня упала. На этот раз он не смог встать.

Ли Е оглядел толпу и спокойно сказал: "Я не могу допустить ни одной ошибки и предательства. Если ты посмеешь запугать меня, я посмею убить тебя. Предатель принимает себя всерьез?"

Сказав это, Ли Е взглянул на Сун Цзывэнь и Цянь Чжуна, "Вы члены моего поместья, но вы сговорились с чужаками, пытались убить меня и все еще думали, что я не посмею убить вас. Думаете, я хороший? Я знаю, что вы не единственные, кто работает на Ли Яо. Теперь я дам вам возможность признаться в своих сообщниках и избавлю вас от смерти."

Когда Сун Цзывэнь увидел глаза Ли Е, он вздрогнул и почувствовал страх. Он опустился на колени и непрестанно кланялся:"Мой наследник, простите меня, я был в замешательстве..."

Цянь Чжун, который был за пределами двора, увидел, что Сун Цзывэнь не признавался в этом, поэтому он не осмеливался говорить что-либо без разрешения. Он также опустился на колени и непрестанно кланялся.

Ли Е усмехнулся: "Ты бросаешь вызов моему терпению. К сожалению, у меня нет терпения. Убей его!"

Лицо Шаньгуань Цинчень помрачнело, он снова вытащила нож и в два шага подошла к Цянь Чжуну. Затем Цянь Чжун был убит, прежде чем он взмолился о пощаде.

На этот раз все ахнули.

Сун Цзывэнь увидел, что Цянь Чжун был убит в одно мгновение. Он чуть ли не обмочился и больше не осмеливался играть мелкие шутки и терять время. Он поспешно опустился на землю и дрожащим голосом произнес: "Сан Шоули, Вэй Даньгуо Су Чжиюань..."

Он назвал дюжину имен за один раз.

Ли Е презрительно рассмеялся: "Арестуйте их!"

Шаньгуань Цинчень махнула рукой, и вооруженные охранники бросились к ним и быстро схватили их. В это время некоторые люди пытались сопротивляться, но были сбиты с ног.

Через некоторое время дюжину известных людей вывели во двор и поставили на колени.

Ли Е подошел к воротам и холодно посмотрел на этих людей: "Избейте их. Избейте их до бесчувствия, а затем бросьте их в дровяной сарай. Завтра я передам их в офис Чанъаня."

"Да, милорд."

По команде эти охранники, не колеблясь, начали их сильно бить. В это время во дворе послышались крики.

Когда этих людей некоторое время избивали и выводили. Ли Е вернулся на место хозяина зала и оглядел людей в зале. Он спокойно сказал: "Под моей властью нет места для грязных собак и плохого обращения с верными и праведными людьми!"

Закончив, он помахал Шаньгуань Цинчень. Затем Шаньгуань Цинчень приказала охранникам нести несколько больших коробок.

"Охранники, которые следовали за мной на вершину Тайсюань, имеют заслугу сражаться за меня и защищать меня. Так что все вы будете вознаграждены сотней таэлей серебра. Раненые охранники будут вознаграждены еще пятьюдесятью. Для мертвых охранников их семьи получат компенсацию в двести таэлей серебра. И его семья могла бы присоединиться к команде охранников."

Взмахнув рукой, Ли Е сказал: "Я достиг Очищения Ци, что является большой радостью. Итак, среди людей в поместье чиновники будут вознаграждены двадцатью таэлями серебра, а слуги и служанки будут вознаграждены десятью таэлями серебра!"

Все награды были чрезвычайно щедры, слишком сильно превышая обычные стандарты.

Все посмотрели друг на друга с недоверием, поклонились и отдали честь.

Короче говоря, добрый Господь щедр в вознаграждении и строг в наказании.

"Не надо быть слишком вежливыми.2 Ли Е поднял руку. "Хотя сегодня уничтожены десятки грязных собак, я знаю, что в поместье больше нелояльных людей, чем эти. Однако я не хочу расследовать. Все кончено. Пока вы будете верны мне в будущем, я никогда вас не подведу."

Все люди были искренне убеждены Ли Е и сказали: "Мы будем верны вам отныне и навсегда!"

Лорд, который был щедр в вознаграждении и строг в наказании имел большое и светлое будущее, он был, естественно, достоин верности.

К этому времени Ли Е завоевал поддержку и лояльность этих людей и держал поместье принца Ань в своих руках. Пока не произойдет несчастного случая, пока он не унаследует титул герцога, он будет все время хозяином поместья.

В теле Ли Е туман, окутавший Ци Дракона, был сметен, и Ци Дракона начала течь, высвобождая золотой ореол.

В поле зрения Ли Е белые или красные воздушные потоки, олицетворявшие удачу всех людей, поднимались над их головами и устремлялись к нему из разных мест зала, двора и резиденции. Воздушные потоки прошли через его ноздри, затем вошли в меридианы и, наконец, слились с океаном Ци.

Океан Ци постоянно расширялся. Через несколько мгновений океан Ци качнулся, и раздались слабые звуки разбитого льда.

Ли Е стал энергичным, в его глазах мелькнуло немного возбуждения.

2 уровень Очищения Ци.

На лице Ли Е появилась улыбка.

Если бы Ли Яо не приказал Сун Цзывэню и другим совершить поджог в поместье сегодня вечером, Ли Е не нашел бы их доказательств преступления, и не было бы возможности немедленно расследовать их и выкопать сообщников Сун Цзывэня. Ли Е, хотя и обладал памятью о прошлой жизни, он не смог узнать подробный список сообщников Сун Цзывэня.

Если бы не это, Ли Е не смог бы вознаградить и наказать их так, чтобы завоевать поддержку и лояльность всех людей в поместье принца Ань. Кроме того, он не собрал бы всех вместе и не достиг бы 2 уровня Очищения Ци.

Поведение Ли Яо обеспечило Ли Е удобство и возможность.

Конечно, этого было недостаточно для Ли Е. Он хотел полностью победить Ли Яо.

В это время несколько культиваторов в Белом собрались в небольшом лесу, который был недалеко за пределами небольшого двора. Они смотрели с верхушек деревьев на шум и беспорядок в маленьком дворике. Среди них два культиватора 1 уровня Очищения Ци и два 2 уровня.

Они не были Ли Е и не имели Ци Дракона, поэтому они не могли видеть, как Ли Е собирает удачу людей, но они видели, как все остальное произошло там.

Ли Яо приказал им схватить даосских священников, пока Сун Цзывэнь и другие совершат поджог. Но теперь все они выглядели серьезными и удивленными.

"Ли Е уничтожил всех людей, которых нанял молодой господин Яо... Почему он так умен и узнал Сун Цзывэнь и его сообщников? Немыслимо, чтобы он действовал так быстро и эффективно поймал всех предателей." Культиватор 2 уровня Очищения Ци был поражен и сказал.

"Ли Е действительно убьет любого, пока он говорит, что было его решением. Это безумие с его стороны. Разве он не думал о последствиях?" Другой культиватор второго уровня скрежетал.

"Сун Цзывэнь и другие были пойманы, как осуществить наш план? Без хаоса, вызванного поджогом Сун Цзывэнь и других, должны ли мы ворваться в поместье, чтобы грабить людей открыто?" Культиватор 1 уровня Очищения Ци беспокоится.

"Вещи достигли такой точки, которая выше наших ожиданий. И мы не можем решать сами. Мы должны сообщить об этом молодому господину Яо..." Культиватор 2 уровня, который говорил первым, сказал другим культиваторам. Его зовут Сюэ Шаоли. Затем он достал Нефрит связи и поспешно сообщил Ли Яо о случившемся.

После того, как слова Сюэ Шаоли были закончены, на другой стороне Нефрита звязи долгое время не было звука. Он долго ждал рева Ли Яо: "Сун Цзывэнь и его сообщники - никчемные люди. Они бесполезны. Они глупы, ты тоже глуп?"

"Ли Е просто слабее, он только что достиг Очищения Ци, и теперь культиваторы с силой в поместье пьяны, оставляя позади некоторых бесполезных охранников. Вы двое 2 уровня Очищения Ци и еще двое мужчин 1 уровня могли атаковать поместье несколько раз. Почему ты все еще сомневаешься? Закрывай лицо и грабь людей!"

Сюэ Шаоли был ошеломлен и чувствовал, что Ли Яо был права. Однако он все еще колебался и спросил: "Молодой господин, мы не знаем, где прячутся даосские священники."

"Ублюдок!" Ли Яо, который был по другую сторону Нефрита связи, стал злее. "Ты не хочешь кого-нибудь спросить? Если бы обычные люди не знали, разве вы не можете поймать Ли Е и не спросить его прямо? Кто может остановить вас? Разве он не высокомерен, когда убивает людей? Поймайте его и преподайте ему урок. Он больше не будет высокомерным!"

...

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 14 - Внезапное нападение**

Глава 14 Внезапное нападение

Сюэ Шаоли серьезно кивнула. Он уже собрался убрать Нефрит связи, но вдруг что-то пришло ему в голову, и он повернулся, чтобы посмотреть в сторону двора. С таким взглядом выражение его лица изменилось, и глаза широко раскрылись.

Кроме него, трое других культиваторов также выражали недоверие и смотрели друг на друга.

"Это невозможно, верно?"

"Я ошибся?"

"Возможно, но мы все это видели!"

Сюэ Шаоли был мрачен. Некоторое время он колебался, прежде чем вытащить Нефрит связи и пробормотал: "Мастер, вы слышали?"

"Говори. Быстрее!"

"Это... Вы можете не поверить, если я скажу вам это..." Сюэ Шаоли сказала дрожащим голосом. Он сомневался. Если бы его товарищи не подтвердили бы это, то он не мог произнести этих слов. "Ли Е, он только что совершил прорыв к стадии Очищения Ци 2 уровня..."

"Иди ты!"

"Господин, то, что я сказал, правда..."

"Сюэ Шаоли! Ты что, спишь? Ли Е, такой никчемный, он просто достиг стадии Очищения Ци несколько дней назад. Как можно прорваться так быстро? Черт возьми, ты хочешь бросить эту работу? Если да, то вернись!"

"Все это видели."

"..."

После банкета Ли Е вернулся во двор, где жил.

Шаньгуань Цинчень последовала за ним и вышла во двор. "Наследник, после допроса мы узнали, что именно Ли Яо приказал Сун Цзывэню и другим устроить поджог сегодня вечером." Она помедлила немного, прежде чем сказать: " После допроса мы знаем, что именно Ли Яо приказал Сун Цзывэню и другим поджечь дом. Наверное, они хотели украсть даосских священников. Теперь у нас в руках Сун Цзывэнь и его сообщники, в нашем особняке безопасно."

Ли Е вышел в зал и сел: "Это точно."

"Но наследник, вы не были к этому готовы!" Шаньгуань Цинчень широко раскрыла глаза, когда сказала: "Вы не позволили мне окружить вас достаточным количеством солдат."

Ли Е посмотрел на Шаньгуань Цинчень и ответил с улыбкой: "Потому что я давал своим оппонентам шанс и хотел соблазнить их сделать ход."

Шаньгуань Цинчень была смущена. "Герцог Син пригласил довольно много гостей, но наследник, вы только что достигли стадии Очищения Ци, так что вы не сможете победить их всех."

Она произнесла эти слова эвфемистически.

Ли Е ответил: "Большинство гостей в поместье герцога Сина не превысили 3 уровень стадии Очищения Ци. Герцог Син не вернулся из своей служебной поездки, и его культиваторы Очищения Ци 3 уровня также были с ним, поэтому Ли Яо может только попросить культиваторов Очищения Ци 2 уровня помочь ему."

"Если бы пришло много культиваторов Очищения Ци 2 уровня, у вас были бы проблемы."Шаньгуань Цинчень прикусила красную губу.

Ли Е сказал: "Они пришли украсть людей, а не захватить поместье, он не пошлет сюда много людей. Я думаю, что культиваторов Очищения Ци 2 уровня будет не больше трех."

"Наследник, вы только что достигли 2 уровня стадии Очищения Ци. Вы уверены, что сможешь победить троих самостоятельно?" Шаньгуань Цинчень спросила, когда ее рот был в форме маленькой "о".

Ли Е улыбнулся. "Ли Яо, должно быть, шокирован, услышав, что я поймал его людей. Чтобы украсть даосских священников или спасти своих людей, он должен был действовать самостоятельно, потому что он был самым высокопоставленным земледельцем в поместье герцога Син. Это моя настоящая цель."

"Наследник, вы хотите заманить Ли Яо сюда?" Шаньгуань Цинчень чувствовала, что она была немного неспособна поддерживать мысли Ли Е. "Разве он не думает, что каждый из шагов труден?"

Ли Е сказал: "Ли Яо хочет побороться со мной за титул принца Ань. У меня нет времени играть с ним. Сегодня лучшее время для решения этой проблемы."

Шаньгуань Цинчень ответил с удивлением. "Наследник, вы уверены, что сможете победить его?"

Ли Е не ответил.

После того, как Шаньгуань Цинчень ушла, Ли Е начал практиковать навык, пурпурные облака с Востока.

Пурпурные облака с Востока были высшим искусством, которое Ли Е практиковала на земле. Это был превосходный и мощный навык.

Для предстоящего вызова, Ли Е пришлось воспользоваться временем, чтобы пересмотреть его.

К счастью, ему оставалось только пересмотреть это умение. Таким образом, он быстро освоился.

"Солнце встает на востоке, собираются пурпурные облака, горы и реки купаются в пурпуре, великолепный вид..." Ли Е вспомнил метод культивации "фиолетовых облаков с Востока". Когда Лао-Цзы проезжал через перевал Хангу верхом на зеленом буйволе, с востока над перевалом плыли пурпурные облака. Увидев это зрелище, охранник Инь Си понял, что Лао-Цзы не был смертным. Люди только узнали, что Инь Си умолял Лао-Цзы дать ему 5 000 слов, но они не знали, что Лао-Цзы оставил это превосходное умение "фиолетовые облака с Востока", прежде чем он стал лидером трех величайших бессмертных.

"В эпоху упадка Дхармы на земле было много одаренных культиваторов. В мире были созданы различные методы культивации высшего сорта, но положение техники "пурпурные облака с Востока" никогда не колебалось.

"В те дни архиепископ западного Матиса приезжал в нашу страну с визитом. Своим несравненным культивированием он последовательно победил наших знаменитых Великих культиваторов и опозорил наш мир культивирования. Несмотря на то, что мое развитие было ниже его, мне удалось победить его своим умением "пурпурные облака с Востока" и позволить ему уйти из моей страны."

Ли Е отложил свои мысли в сторону и погрузился в практику.

Вскоре он открыл глаза, блестевшие от возбуждения. "Первый уровень "фиолетовых облаков с Востока" - удар по облакам!"

В этот момент во двор скользнули несколько белых фигур. Это были Сюэ Шаоли и его спутники.

После того, как они сказали Ли Яо, что Ли Е совершил прорыв на 2 уровень стадии Очищения Ци, Ли Яо немедленно приказал им действовать быстро, когда Ли Е останется один, чтобы событие не стало более сложным.

"Из-за малой таинственной формации, Лю Реннень сильно обжег пальцы на вершине Тайсюань. Но это было также потому, что он недооценил своего противника. Ли Е только что вошел в стадию Очищения Ци 2 уровня. На этот раз вы должны относиться к нему серьезно. Как только вы сделали шаг, вы должны стараться изо всех сил, чтобы поймать его."

Сюэ Шаоли вспомнил, что только что сказал Ли Яо.

"У меня развевающийся флаг. Это - флаг формирования, мощное оружие, которое используется, чтобы установить формирование или сломать его. Мастер Яо одолжил его мне, чтобы разобраться с малой таинственной формацией перед нашим уходом."

Сюэ Шаоли подумал: "Малая таинственная формация ранила Лю Ренненя. Как мог мастер Яо не понять, что с этим делать? Ли Е не посетил Имперскую астрономическую обсерваторию, чтобы взять метод культивирования и только что достиг стадии Очищения Ци, поэтому он определенно не знает, как использовать свои навыки. Без малой таинственной формации он ни на что не годен!"

"Когда мы поймаем его, мы узнаем, где находятся даосские священники, и спасем их. Мы можем также вернуть назад голубую тыкву из нефрита и сделать большую работу для нашего мастера!"

Сюэ Шаоли была в приподнятом настроении. Он оглянулся на остальных троих и дал сигнал к началу атаки. Двое из них шли впереди, двое следовали за ними, приближаясь к комнате, освещенной свечой.

"Сун Цзывэнь и его люди потерпели неудачу. Ли Е должно быть взволнован, что он сделал хорошую работу, поэтому он определенно не ожидает, что мы внезапно нападем на него."

Чем ближе он подходил к двери, тем сильнее возбуждался Сюэ Шаоли. "Сун Цзывэнь и его люди - мусор. Они ничего не могут сделать правильно. Благодаря им мы теперь выглядим умными и компетентными."

Сюэ Шаоли взглянул на Нефрит связи на своей талии. Нефрит связи был открыт. Поэтому Ли Яо мог слышать каждое слово, которое они произносили, или каждый звук, который они издавали.

Когда они были в дюжине шагов от двери, Сюэ Шаоли затаил дыхание и кивнул культиватору 2 уровня Очищения Ци. Они оба были знакомы друг с другом, поэтому могли читать мысли друг друга. Они собирались выполнить свои навыки и ворваться в комнату.

Как раз в этот момент что-то произошло.

Дверь внезапно открылась.

Призрачная фигура в черном выскользнула из комнаты, нанося удар!

Это был Ли Е.

Он выглядел спокойным, его рукава трепетали. Он внезапно сделал шаг без промедления, нанеся им удар, пока находился в воздухе. Все движения были завершены за один раз, двигаясь так же гладко, как облака и вода. Это было невероятно быстро. "Удар по облакам!"

В мгновение ока, пурпурные облака вздымались перед дверью, как волны в озере. Это выглядело великолепно, как будто солнце встало на рассвете, и сияние упало на вздымающееся море облаков. Удар Ли Е был похож на внезапное появление золотого солнца. Это было великолепно и ошеломляюще. Весь двор был освещен, как днем.

Культиватор Очищения Ци 2 уровня, который установил зрительный контакт с Сюэ Шаоли, не отреагировал вовремя, прежде чем удар Ли Е был нанесен в его грудь. Он тут же выплюнул кровь изо рта. Словно сломанный воздушный змей, он отлетел на несколько десятков футов, упал на клумбу и потерял сознание.

Ли Е ударом кулака сбил культиватор Очищения Ци 2 уровня!

Сюэ Шаоли широко раскрыл глаза. Его испуганное лицо прояснилось под сиянием пурпурных облаков. Он действительно понял, что это не хорошо, потому что он почувствовал великую силу, активированную духовной Ци, когда его противник внезапно начал борьбу.

"Что это за метод культивации? Это на самом деле так мощно?!" Увидев, что его спутника отбросили и он потерял сознание, Сюэ Шаоли испугался. "Этот парень не посещал Императорскую астрономическую обсерваторию. Как он может владеть таким мощным методом культивации?!"

В критический момент Сюэ Шаоли зарычал. Он замахал руками, отступая с удивительной скоростью. "Метод Ада!"

Затем три огненных шара, размером с чашу, сгустились над его руками и двинулись к Ли Е.

Сюэ Шаоли достиг 2 уровня Очищения Ци в течение многих лет, поэтому он был искусен в отображении соответствующих техник. Как правило, когда практикующий Очищения Ци 2 уровня использовал методы Ада, они одновременно выпускали только два огненных шара, но Сюэ Шаоли мог выпустить три!

Хотя огненный шар не был большим, он имел большую силу, которая могла разбить щит военного стандарта только одним ударом. В этом случае еще один огненный шар может помочь изменить ситуацию боя.

Сюэ Шаоли была практикующей в течение многих лет. С таким мастерством он всегда имел преимущество, сражаясь с культиваторами на одном уровне.

Однако в данный момент Ли Е не смотрел на три огненных шара. Он щелкнул длинными рукавами и фыркнул:"Мелкие хитрости".

Подул духовный ветер, и перед ним возник белый световой щит на высоте четырех футов. Три огненных шара пролетели над персонажем в форме "булавки", попали в световой щит и не смогли пройти дальше!

Сюэ Шаоли широко раскрыл глаза.

Это был не конец. Ли Е указал на Сюэ Шаоли, и три огненных шара неожиданно полетели обратно к Сюэ Шаоли!

"Как такое возможно?!" Воскликнул Сюэ Шаоли. Как практик техник Ци, он мог видеть сквозь то, что показывал Ли Е, когда щелкал рукавами и высовывал палец. Он знал, что Ли Е использовал две техники - щит духовной Ци и телекинез. Первые блокировали огненные шары, а вторые управляли ими, разворачивая их!

"Никогда не было культиватора на том же уровне, который мог бы полностью блокировать мои методы Ада!" Сюэ Шаоли была потрясен . "Кому-то нужно 20 лет, чтобы практиковать телекинез до такой степени, чтобы управлять летающим огненным шаром. Как это возможно, как ты можешь сделать это?"

Наблюдая за огненными шарами, летящими в противоположном направлении, Сюэ Шаоли почувствовала себя расстроенно. Три огненных шара имели большую силу против его противника, но когда настала его очередь иметь с ними дело, это было так же трудно.

"Щит Духовной Ци!"Сюэ Шаоли нарисовал круг руками перед грудью,и появился белый световой щит диаметром 30 футов . В отличие от Ли Е, который щелкнул рукавами и активировал световой щит в мгновение ока, Сюэ Шаоли пришлось сконцентрироваться, чтобы выполнить это умение.

"Пэн! Пэн! Пэн!" Три огненных шара врезались в щит духовной Ци и взорвались облаками пламени. Сюэ Шаоли был вынужден отступить из-за силы удара.

Не только это, оставшаяся сила последнего огненного шара сломала щит духовной Ци, ударила его в грудь и опалила кусок его воротника. Он почувствовал удар в грудь и чуть не выплюнул кровь изо рта!

Это то, на что должен пережить культиватор Очищения Ци 2 уровня, сопротивляясь методам Ада, демонстрируемым культиватором на том же уровне. Кто из них может быть таким же спокойным, как Ли Е?

Сюэ Шаоли почувствовала облегчение. По крайней мере, он сумел заблокировать три огненных шара и не был серьезно ранен, что означало, что у него все еще была сила сражаться.

Сюэ Шаоли радовался своему выживанию, но в следующий момент его лицо внезапно изменилось!

Внимание! Этот перевод, возможно, ещё не готов.

Его статус: идёт перевод

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 15 - Хитрость**

Глава 15 Хитрость

Перед его глазами снова поднялись пурпурные облака, которые выглядели великолепно. Солнечный удар почти коснулся его груди!

Сердце Сюэ Шаоли бешено забилось, поры широко раскрылись, а волосы встали дыбом!

"Щит Духовной Ци..." Он безумно ревел.

Со звуком "Пэн", удар по облакам яростно приземлился на его грудь, прежде чем появился Щит Духовной Ци Сюэ Шаоли.

Сюэ Шаоли показалось, что в него ударила молния, все его внутренности сместились. Он больше не мог выносить расстройство духовной Ци и выплюнул полный рот крови, прежде чем его отбросили.

"Очень быстро! Какой мощный метод культивирования... Это невероятно..." Сюэ Шаоли упал на землю и отчаянно пытался подняться, но после нескольких попыток он склонил голову и потерял сознание. На его лице застыло растерянное выражение.

С тех пор как он стал практиковать техники Ци, он не проигрывал бой так быстро и непосредственно. Он никогда не встречал культиватора на том же уровне, который заставлял бы его чувствовать себя беспомощным и не оставлял шансов для борьбы.

Казалось, все длилось долго, но все произошло за секунду. Ли Е сбил с ног двух культиваторов Очищения Ци 2 уровня, но он использовал только базовые техники: два удара по облакам, два Духовных Щита Ци и телекинез.

После того, как Сюэ Шаоли также упал, два других культиватора Очищения Ци 1 уровня застыли на месте.

Каждый из них начал атаку. Один культиватор продемонстрировал техники ада и выпустил огненный шар; другой использовал духовный меч ветра, чтобы активировать два взрыва Ци Меча. Однако огненный шар и два взрыва Ци Меча исчезли в воздухе после того, как Ли Е щелкнул пальцами.

Оба культиватора уставились на Ли Е, как на привидение.

Разве им не говорили, что Ли Е был не настолько силен и победил Лю Реннэнь только из-за малой таинственной формации в глазированной Нефритовой тыкве?

Где Нефритовая тыква? Где же это малая таинственная формация? Почему мы их не видели?

Сюэ Шаоли даже не достал флаг, сотрясающий облака, и уже потерял сознание.

Оба культиватора посмотрели друг на друга и увидели в глазах друг друга шок и замешательство. Вскоре они осознали ситуацию.

Когда Ли Е сбил Сюэ Шаоли с ног и отвел глаза в их сторону, два культиватора использовали свои навыки и повернулись, чтобы убежать. Они пытались перепрыгнуть через стену.

Они ошиблись. Они не могли сражаться с наследником принца Ань.

Они держали Нефрит связи и кричали Ли Яо: "Сюэ Шаоли проиграл, Ли Е силен..."

"Оставайтесь здесь, раз пришли." Ли Е знал, что два культиватора хотят бежать. Он издевательски взмахнул длинным рукавом, демонстрируя приемы Ада. Два огненных шара уже вылетели.

Хотя огненных шаров было всего два, они были вдвое больше, чем огненные шары Сюэ Шаоли. Даже скорость полета была намного быстрее!

Летя в воздухе, культиваторы Очищения Ци 1 уровня испытывали чувство кризиса. Они быстро повернулись, чтобы активировать Щит Духовной Ци и попытались сопротивляться атаке.

Тем не менее, два огненных шара непосредственно разрушили Щит Духовной Ци и поразили их. Вспыхнул огонь, и два культиватора упали со стены.

Ли Е убрал руку, посмотрел на ладонь и покачал головой. "Мое культивирование слишком низко. Хотя я все еще искусен в ней, сила техники слишком слаба. Если бы я не переселился в этот мир, мои огненные шары сожгли бы обоих культиваторов дотла."

В поместье герцога Син.

Ли Яо некоторое время был ошеломлен, держа в руках Нефрит связи.

Наконец он пришел в себя и кипел от ярости.

Он узнал о том, что произошло. С Нефритом связи он слышал каждое их слово, как будто смотрел прямую трансляцию боя.

Ли Яо вяло сидел на стуле, уставившись в пространство.

Два практикующих Очищения Ци 2 уровня и два практикующих Очищения Ци 1 уровня не смогли победить практикующего, который только что вошел в стадию Очищения Ци 2 уровня!

"Это не имеет большого значения, что он достиг стадии Очищения Ци в течение дня и что он сделал прорыв снова после того, как он вернулся в Чанъань. Но сейчас он только что стал культиватором Очищения Ци 2 уровня в течение нескольких дней и фактически победил двух культиваторов на одном уровне за время двух вдохов, не используя никаких магических сокровищ. Как это возможно?" После того, как пришли его советники, Ли Яо рассказал ему об инциденте. В этот момент Ли Яо даже почувствовал себя немного обиженным.

Понятно, что у него было такое чувство. Его противник становился сильнее с невероятной скоростью, что было неразумно. Каждый почувствует, что бог несправедливо обошелся с ним, и будет обижен.

Советник долго думал. "Никто не может культивировать так быстро. Никто не может внезапно стать таким сильным!" Его лицо внезапно изменилось, и он сказал тяжелым голосом: "Даже Небесный мастер Юань, который был известен в Империи Тан и других зарубежных странах в прошлом, не мог этого сделать."

"Но ведь все уже произошло!" Хотя Ли Яо не хотел признавать это, он не мог игнорировать факты.

"Есть только одно объяснение."

"Ты хочешь сказать, что Ли Е - сын судьбы!"

"... конечно, нет."

"Тогда что же это?"

"Ли Е уже давно был стадии Очищения Ци!"

"Как такое возможно?!"

"Есть ли другая возможность, кроме этой?"

"..."

Ли Яо откинулся на спинку стула, бледный и безмолвный. То, что сказал советник, было действительно единственной возможностью.

"Когда Ли Е достиг стадии Очищения Ци?" Через некоторое время Ли Яо пробормотал что-то своему советнику или самому себе.

"Понятия не имею."

"С тех пор, как Ли Е достиг стадии очищения Ци, почему он не сказал об этом двору Имперского клана? Если бы он явился ко двору Имперского клана раньше, то, возможно, унаследовал бы титул принца Ань, во время церемонии совершеннолетия."

"Понятия не имею."

"Ты ничего не знаешь?!"

"Я знаю только одно."

"Скажи!"

"Ли Е, он очень проницателен и имеет большие амбиции!"

"... Что ты имеешь в виду?"

Советник, сидевший за маленьким чайным столиком, наклонился вперед и уставился на Ли Яо с проблеском мудрости и мрачности в глазах. "Если бы он не был проницательным, он не потерпел бы, чтобы другие называли его неудачником после того, как он достиг более высокой ступени. Если бы не его большие амбиции, он не упустил бы шанс получить титул принца! "

Снаружи дома свистел ночной ветер, зашелестели верхушки деревьев. Прохлада прошла через подоконник и ворвалась в комнату, вызвав озноб по спине Ли Яо. Свечи мерцали нерегулярно. Занавеси висели низко, а тени в углу дрожали, словно в шкафу лежал скелет.

"Ради чего он это сделал?" Ли Яо спросил дрожащим голосом.

Его голос дрожал, указывая на страх.

Ли Е напугал его.

Ли Яо первоначально думал, что Ли Е был просто никчемным, который не мог культивировать, и идиотом, который жил в скромной обители и имел мало опыта. Так вот, этот мальчик внезапно стал глубоко хитрым гением культивирования. В сердце Ли Яо, фигура Ли Е внезапно стала высокой, посылая намек на холод, и его глаза были холодными, когда он обернулся.

"Должна же быть какая-то скрытая причина для любого ненормального поведения." Голос советника звучал глубоко, как будто он исходил из неприкасаемой бездны и обладал магией ужасающих людей. "Он мог сделать это только по одной причине."

"По какой причине?"

"Боюсь, он уже давно знает, что вы хотите отнять у него титул принца Ань."

"Это невозможно!" Крикнул Ли Яо. "Я все делал тайно. Он никчемный человек, который никогда не покидает своего поместья. Как он мог видеть сквозь все это?"

"Если нет, то как вы объясните его нынешнее поведение?"

"Если так, то теперь ты можешь все объяснить?"

"Конечно!"

"Скажи это!"

"Он перенес все издевательства, потому что это было неподходящее время. Теперь он показал свою настоящую силу, потому что у него была уверенность, чтобы выиграть этот бой."

"Почему у него такая уверенность? У него нет власти. Разве он не может поменяться ролями со своим культивированием Очищения Ци 2 уровня?"

"Не забывай, что сегодня он поднял шум при дворе Имперского клана, но не понес никакого наказания!"

"Ты хочешь сказать, что Ли Е заручился поддержкой зятя императора У?"

"Принц Ань и зять императора У очень близкие друзья."

"Прекрати!"

Ли Яо тяжело вздохнул, и его лицо покраснело.

Звук ветра становился все громче и громче, как вой призраков или звук проходящих мимо солдат подземного мира. Огонек свечи выглядел встревоженным, мерцая все сильнее. Листья развевались на ночном ветру, как будто говорили о каком-то кризисе. Облака темных теней окутали двух человек в комнате.

Атмосфера была крайне удручающей.

Советник не прекратил разговор и продолжил: "Это все, что мы знаем, потому что он уже раскрыл это. Но сколько вещей мы не знаем? В прошлом принц Ань был чрезвычайно могущественным, его ученики, друзья и подчиненные были по всему миру. У него было много доверенных последователей. Ли Е получил их поддержку?"

"Но принц Ань мертв! Если лидер падет, подчиненные покидали его." Ли Яо широко раскрыл глаза.

"Как умер принц Ань? Разве вы не знаете об этом?" Сказал советник зловещим тоном.

"Ты имеешь в виду... это невозможно! Невозможно, чтобы Ли Е узнал об этом!"

- В прошлом никто не обращал внимания на Ли Е, так что для него было почти невозможно узнать об этом деле. Но, судя по его нынешнему поведению, вы думаете это все еще невозможно?"

"Заткнись!"

Ли Яо тяжело вздохнул. В комнате стояла тишина, слышался даже звук падающей на землю иглы. Его тяжелое дыхание стало ясным. Невидимая гора давила на его разум и тело, заставляя дрожать пальцы.

В конце концов, Ли Яо не выдержал такой пытки. Он вдруг встал и попытался с ревом разорвать удручающую атмосферу. "Я убью его!"

"Если мы будем колебаться, то попадем в беду. Ли Е представляет для нас угрозу. Если вы не будете иметь с ним дело, он будет, так что это самый мудрый выбор, убить его решительно, прежде чем он станет еще сильнее!"

"Пошлите мой приказ, соберите всех культиваторов Очищения Ци!"

"Господин, но под каким именем вы собираетесь атаковать поместье принца Ань?"

"Принц Ань подавил восстание Пань Сюня? Тогда пусть наши культиваторы маскируются под остатки восстания Пань Сюня и пробираются в город Чанъань, чтобы убить наследника. Это имеет смысл, верно?"

"Блестяще, господин! Но офис Чанъаня..."

"Пока мы действуем быстро, мы можем исправить это до прибытия культиваторов Чанъаня. И мы также можем установить защитную оболочку, чтобы отключить индукцию духовной Ци, чтобы люди в других местах не могли ее воспринимать..."

Советник не ответил.

Лицо Ли Яо стало еще более свирепым, как будто только так он мог быть уверен, что он действительно страшен. "Ли Е, ты умеешь устраивать несчастные случаи? На этот раз я приду лично. Я хотел бы посмотреть, что еще ты можешь сделать."

Советник кивнул. "Господин, если вы пойдете лично, то будет надежнее!"

——————

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 16 - Вторжение в поместье**

Глава 16 Проникновение в поместье

Поместье принца Ань.

"Возьми их всех и запри вместе с даосскими священниками." Ли Е махнул рукой и сказал Шаньгуань Цинчень, которая пришла вовремя.

До этого он обыскал Сюэ Шаоли и других и получил некоторые магические сокровища, заклинания и таблетки Дан. Хотя они были не очень хороши, но практичны.

Было и несколько хороших вещей. Сотрясающий облака флаг был одним из них.

Флаг, сотрясающий облака, состоял из красного шеста и черной ткани и управлялся духовной Ци. Кроме того, он может быть большим или маленьким. Когда он был увеличен, он мог достигать шести метров в длину. А когда он сжимался, то становился всего десять сантиметров в длину. Его можно было носить с собой и оно было магическим сокровищем 2 ранга.

Когда одно установило барьер, сотрясающий облака флаг смог быть использовано как глаз барьера для того чтобы закрепить основание барьера, таким образом значительно увеличивая стабильность и силу барьера. Это было также острое оружие, способное сломать барьер.

Ли Е оценил сотрясающий облака флаг, блеск необычайного великолепия, вспыхнул в его глазах, и он подумал: "Когда мой отец сражался в Хуайнане, чтобы подавить восстание Пань Сюня, он внезапно умер и оставил мне мелочи. В результате я почти так же беден, как церковная мышь, и испытываю большие трудности в культивации в мире культивирования. Тем не менее, Ли Яо внимателен. Сначала он прислал мне Нефритовую тыкву, а на этот раз - сотрясающий облака флаг. Теперь у меня есть свои волшебные сокровища."

Получив сотрясающий облака флаг, Ли Е пощупал подбородок и подумал: "Нефритовый медальон, подаренный мне отцом, не относится к низшему классу, но это всего лишь магическое сокровище для защиты и не имеет никакой силы атаки. Когда я сражаюсь с врагом, мне все равно нужно отличное и удобное оружие."

Подумав об этом, Ли Е вдруг вспомнил: "Кстати, меч Люк, подаренный Последним Императором моему отцу, все еще находится в поместье!"

Ли Е вернулся в комнату и взял связку ключей. Затем он позвал Шаньгуань Цинчень и передал ей: "Это ключ от кладовой. Иди в самую дальнюю комнату кладовки и принеси меч Люк."

Шаньгуань Цинчень взяла ключи и ушла. Через некоторое время она вернулась с коробкой черного лака в руке.

Ли Е взял шкатулку и открыл ее, обнажив простой и элегантный меч длиной в один фут, который был инкрустирован множеством нефритов духа и выглядел необыкновенно.

"Это меч Люк." Ли Е достал меч и внимательно изучил его. Это был первый раз, когда он коснулся меча Люка. Он мог чувствовать величественную духовную Ци меча, которая, казалось, содержала дракона, который собирался вырваться из моря, заставляя его неуверенно держать меч.

"Меч Люка всегда использовался только императором. И его ранг не поддается измерению, но это, безусловно, редкость!" Ли Е успокоился, в его глазах блеснул огонек проницательности.

Ли Е задумался: "Когда император Сюаньцзунь был еще жив, он придавал большое значение моему отцу. Этот меч Люка был подарен отцу императором после того, как он победил вторгшуюся армию Наньчжао. Однако по какой-то причине отец запечатал меч Люка и не использовал его с тех пор, как получил его."

"Меч Люк всегда принадлежал императору", - подумал он. В сочетании со всевозможными знаками, я боюсь, что последний император дал меч Люк моему отцу не только в честь его подвигов, но и из-за более глубокого смысла."

Ли Е забрал меч Люка и попросил Шаньгуань Цинчень войти.

"Военная защита завершена. Даже если некоторые хулиганы сегодня устроят неприятности, я могу заверить вас, что у них ничего не получится." Шаньгуань Цинчень сначала сообщила о своей работе, а затем спросила: "Есть ли другие поручения?"

Ли Е посмотрел на Шаньгуань Цинчень.

Молодая воин в чешуйчатых доспехах стояла, держа правую руку на ноже, похожая на прямую сосну. У нее были блестящие, прозрачные черты лица, как у нефрита, и красные губы, как у цветка. Все ее лицо было нежным и очаровательным. У нее была очень красивая и привлекательная внешность.

В данный момент она смотрела на Ли Е. Она была настолько сосредоточена, что не отвлекалась, и Ли Е отражался в ее обсидиановых глазах.

"Ты теперь Воин-Наставник?" Спросил Ли Е.

"Да!" Шаньгуань Цинчень ответила с гордостью. Ее голос был так же ясен, как журчание горного ручья. "Наследник достиг Очищения Ци на саммите Тайсюань, и я также стала Воином-Наставником в то время. Однако, по сравнению с вашим успехом, мой не стоит упоминать."

Ли Е достал таблетку Дан и перевернул ее. Затем она упала в руки Шаньгуань Цинчень. "Это пилюля для культивирования Духа, которую я получила от Сюэ Шаоли. Это очень помогает достижению Очищения Ци. Вот, пожалуйста."

Глаза Шаньгуань Цинчень широко раскрылись. "Эта таблетка Дан имеет большую ценность и не может быть куплена за большие деньги. Я не знаю, почему она была у Сюэ Шаоли, но вы прямо отдаете ее мне..."

"Нет нужды говорить больше." Ли Е махнул рукой, чтобы прервать ее слова, "Иди культивировать. Если вы можете достичь Очищения Ци сегодня вечером, вы могли бы помочь мне лучше в будущем."

Шаньгуань Цинчень не могла сказать ни слова, но ее глаза мерцали. И ее ресницы были похожи на цикад. Казалось, в ее глазах были тысячи слов.

Ли Е был удивлен. Он притворился сердитым с мрачным лицом. "Уходи!"

Шаньгуань Цинчень внезапно сжала кулак в другой руке. Ее поведение быстро изменилось. Она сразу стала более мужественной, чем обычные мужчины. Потом, не говоря ни слова, повернулась и пошла прочь.

Глядя на то, как Шаньгуань Цинчень уходит, Ли Е подумал о некоторых переживаниях своей прошлой жизни.

Когда он был вынужден отступить от трона, новый император все еще чувствовал себя не в своей тарелке и послал солдат убить его. В отчаянии, чтобы сохранить свое последнее достоинство, он должен был держать имперскую Нефритовую печать, пошел в здание Сюаньу и сжег себя до смерти в тот день, когда небо было мрачным, а темные облака покрывали все небо.

В то время никто не сопровождал Ли Е, кроме Шаньгуань Цинчень, которая была в форме и не уходила.

В это время она зажгла дрова, сложенные внизу в доме Сюаньу, и выбросила факел. Когда здание Сюаньу было окружено огнем, она с негодованием вынула нож и повернулась спиной к Ли Е. Столкнувшись с потоком солдат, она пошла вперед и начала сражаться.

Когда она дралась, она кричала и кричала: "Используйте мою кровь, чтобы проводить моего императора!"

В тот день Империи Тан пришел конец. Империя тихо исчезла. Последний Император и министр Империи Тан не оставили друг друга и в конце концов умерли в здании Сюаньу.

Ли Е встал, вышел, прыгнул на крышу и посмотрел вдаль, сцепив руки за спиной.

В особняке высоко висели фонари, охранники патрулировали. Город Чанъань сиял, как море звезд, и Млечный путь был в ночном небе.

Эта ночь была обречена не быть мирной.

Ли Е ждал своего врага и был готов встретить его вызов. Его судьба была неопределенной, но он должен был встретиться с ней лицом к лицу.

В полночь.

Ли Яо вышел за пределы поместья принца Ань.

Окруженный группой культиваторов, он забрался на чердак и посмотрел вниз. Большая часть светлого поместья принца Ань была видна.

Ветер подул и завыл.

Внизу было больше десяти культиваторов, готовых к движению.

Позади Ли Яо стояли его доверенные советники.

Это было у подножия Имперского города Чанъань и Северного района, где жили многие аристократы.

С древних времен никогда не было Мира.

У подножия Имперского города всегда царили опасность и буря.

Мечи для власти и ножи для прибыли.

Люди смотрели на Имперский дворец и видели его святость.

Когда дворяне смотрели на Имперский дворец, они видели тени под его высокими стенами, которые никогда не исчезали.

В мире сильные мужчины с древних времен были горячими.

Каменные ступени этого Имперского дворца всегда были сделаны из скелетов.

После долгого времени.

Ли Яо глубоко вздохнул.

Он выглядел высокомерным. "Захватите его в течение часа!"

Он сбросил длинные рукава и сказал: "Отрубите голову Ли Е и доложите мне!"

"Да, милорд."

Под чердаком более десяти практиков техники Ци, с черными шарфами на лицах, побежали к поместью принца Ань один за другим.

Теперь они были остатками восстания Пань Сюня.

Ведущий культиватор махнул рукой, и появилась бронзовая пагода в десять дюймов высотой. Пагода мгновенно поднялась в воздух и выпустила голубые огни. Затем упал голубой световой щит и окутал поместье принца Ань. Однако свет вспыхнул, и световой щит исчез в мгновение ока.

Очарование.

Это может изолировать индукцию духовной Ци, и в то же время, это также может помешать людям за пределами поместья видеть любую ситуацию и слышать любой звук из поместья принца Ань.

Культиваторы бежали по длинной улице, сметая пыль. Они выскочили во двор, и их одеяния скользнули по верхушкам деревьев.

Внезапно в поместье принца Ань раздались крики и вопли.

Слуги и служанки громко закричали, а стражники вытащили ножи.

"Воры ворвались!"

"Кто бы ни вторгся в поместье, он умрет!"

"Защищать поместье!"

Охранник снял рог, висевший у него на поясе, поднял голову и затрубил.

Вскоре отовсюду из поместья появились стражники, направлявшиеся ко вторым воротам.

"Умрите!" Культиваторы выхватили мечи и бросились во двор.

"Умрите!" Стражи маршировали группами по три-пять человек. Держа в руках ножи, копья и щиты, стражи осторожно двинулись к культиваторам, которые ворвались в поместье.

Лидером команды культиваторов Ли Яо был культиватор 2 уровня Очищения Ци. Его звали Ли Мужао.

"Это бесполезно, вы обречены на провал!" Ли Мужао холодно фыркнул. Он взмахнул мечом и техникой меча Духа-ветра. Сразу же белая духовная Ци вылетела и поразила трех стражей.

Доспехи трех стражей были разбиты, а кровь растеклась перед их грудями. Все с криками отлетели назад и упали на землю.

"Техника Ада!" Рядом с Ли Мужао культиватор 1 уровня Очищения Ци бросил огненный шар в стража, держащего щит. Огненный шар ударил прямо в щит, страж сплюнул кровь и упал.

"Убьем Ли Е за генерала Пань, тот, кто встанет у меня на пути, умрет!" Культиваторы, которые пришли в поместье с Ли Мужао, кричали, согласно предварительной договоренности.

Эти практикующие использовали свои техники одну за другой, и тех стражей сбивали с ног и убивали прежде, чем они могли приблизиться к ним.

"Они практикующие техник Ци!"

Понимая, что все злоумышленники были культиваторами Очищения Ци, охранники стали мрачны и серьезны.

На крыше Шаньгуань Цинчень встала против ветра и крикнула: "Отступайте к главному дому и охраняйте наследника!"

Она использовала свою культивацию к своему, чтобы ее голос звучал громко и ясно.

"Культиватор?" Когда Ли Мужао увидел Шаньгуань Цинчень, его лицо стало мрачным. Он немедленно применил технику, вскочил с земли и направился к Шаньгуань Цинчень с мечом в руке.

Увидев, что Ли Мужао направлялся к ней, Шаньгуань Цинчень не осталась на крыше, она развернулась и ушла.

"Куда?! Где Ли Е?!" Ли Мужао последовал за ней и взмахнул мечом. Белые огни вылетели и ударили по крыше, заставляя кирпичи и плитки летать.

Другие культиваторы последовали за Ли Мужао и двинулись вперед, как воробьи. Они не переставали бросать огненные шары и размахивать мечами, чтобы убить стражей.

Ли Мужао перепрыгнул через крышу фестонных ворот и вошел во двор с тремя комнатами. Однако, он не видел Шаньгуань Цинчень в нем. Он тут же закричал: "Где Ли Е? Выходи!"

"Я здесь!"

Дверь зала перед Ли Мужао внезапно открылась, из нее вылетела фигура в черном одеянии, а затем, как острая стрела, приблизилась к Ли Мужао.

"Ли Е! Пришло время тебе умереть!" Глаза Ли Мужао сияли в данный момент. Ли Мужао чувствовал, что культивирование Ли Е было на 2 уровне Очищения Ци. Итак, он был уверен, что это был Ли Е. Поэтому он взмахнул мечом, и Ци меча полетела к Ли Е.

"Время тебе умиреть!" Ли Е был спокоен. Он шел по воздуху, словно ступая по облакам. Он становился все выше и выше, и его скорость была такой быстрой, что волосы за его спиной расползались, как чернила.

Ли Е в мгновение ока приблизился к Ли Мужао и ударил его кулаком. "Удар по облакам!"

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 17**

Глава 17 - Засада

"Ты напрашиваешься на смерть!" Видя, что Ли Е пытается ударить меч кулаками, взгляд Ли Мужао был холоден.

Меч в его руке был не обычным мечом, а волшебным сокровищем. Хотя тело культиватора было защищено духовной Ци, оно все еще было плотью и кровью, когда сталкивалось с магическим сокровищем.

Видя, что Ли Е шел против него и духовная Ци перед ним была как прилив. И появилась сцена, в которой собрались облака, поднялись и покатились. Ли Мужао знал, что это не обычная техника, поэтому не посмел пренебречь ею и сделал все, что мог.

"Сеть Меча Небесного Света!" В сопровождении крика Ли Мужао низким голосом, Ци меча перекрещивалась перед ним и образовывала ослепительную огромную сеть!

В тот момент, когда была сформирована Сеть Меча, Ли Мужао был возрожден.

Он был уверен, что эта сеть из мечей наверняка заманит Ли Е в ловушку и нанесет ему серьезный вред.

Ли Мужао пережил слишком много таких сражений.

Даже при том, что была группа охранников, которые держали щиты и устанавливали барьеры, чтобы защитить его, Сеть Меча Ли Мужао также могла непосредственно разорвать их барьеры и убить их всех.

Он даже мог прорваться через военный барьер, не говоря уже о человеке.

Как у доверенного подчиненного Ли Яо, культивация Ли Мужао такая же, как у Сюэ Шаоли, но его сила была намного сильнее. Более того, меч в его руке был волшебным сокровищем.

Ли Е, перед Ли Мужао, не ускользнул от Сети Меча и повернулся к нему лицом, на что Ли Мужао усмехнулся. Он мог представить себе сцену, когда Ли Е был пойман в ловушку саблей и полетел назад с хлещущей кровью.

Владея последним рядом Ци меча, Ли Мужао выглядел мрачным и сказал: "Я отправлю тебя на небеса!"

Однако произошедшее шокировало Ли Мужао.

Когда Ли Е сжал кулак, все его тело было окружено фиолетовым воздухом.

Он наступил на облако, и его удар осветил все небо!

Его взгляд был спокоен,а длинные волосы развевались. В ярко-фиолетовой Ци он был торжественным!

Казалось, бессмертные появились из облаков на Востоке на рассвете!

После серии взрывов Сеть Меча перед Ли Мужао была разорвана на части Ли Е. И эти ряды Ци меча внезапно рассеялись в воздухе, как миражи.

И удар Ли Е, преследуемый фиолетовой Ци, казалось, не встретил никакого препятствия и достиг груди Ли Мужао в одно мгновение!

"Это невозможно!"Ли Мужао был потрясен и напуган, волосы на его теле встали дыбом.

Но лицо Ли Е, которое было близко, было спокойным.

"Бум" Ли Е ударил Ли Мужао в грудь.

Ли Мужао выплюнул полный рот крови, и его тело ударилось о стену, а затем отскочило назад, как мяч.

Ли Мужао врезался обратно в карниз фестонных ворот, врезавшись в карниз. И его тело упало на землю с разбитыми плитками и деревом. На него посыпалась пыль. Он опустился на колени и не мог встать. Его глаза смотрели на Ли Е выпученными и полными недоверия.

Ранее, когда он знал, что Сюэ Шаоли потерпел неудачу, он смеялся над некомпетентностью и глупостью Сюэ Шаоли перед Ли Яо.

Теперь Ли Мужао наконец понял, почему Сюэ Шаоли потерпела неудачу.

Но он предпочел бы не знать.

Невежество принесет бесстрашие. Если бы он знал правду, то только испугался бы.

"Что это за метод культивации?.. Как это так мощно... Я никогда не слышал и не видел его раньше!" Ли Мужао задумался.

"Однако этого недостаточно!"

Дюжина культиваторов Очищения Ци прошла мимо Ли Мужао и напала на Ли Е. Бесчисленные огненные шары и бесчисленные Ци меча окутали Ли Е.

В этот момент техники по всему небу выглядели как метеоритный дождь!

"Ли Е, независимо от того, насколько ты силен, ты не в состоянии противостоять одновременным атакам дюжины культиваторов!" Ли Мужао посмотрел на Ли Е во дворе с ненавистью и сердито прорычал: "Ты можешь победить меня, но разве это имеет значение? Многие руки обеспечивают большую силу. Но ты один. Ты обречен быть раздавленным нами!"

Глаза Ли Мужао сверкнули безумием. Только что он был побежден одним ударом Ли Е. Его самоуважение и уверенность в себе были разрушены. В это время он почувствовал себя намного лучше, когда увидел, что его товарищи осаждают Ли Е и близки к тому, чтобы схватить его.

"В этом мире высокая культивация ничего не значит. Один действительно мощный с многочисленными помощниками!" Ли Мужао выплюнул один глоток крови и неподвижно посмотрел на Ли Е, надеясь увидеть, как его разнесет на куски магическими техниками по всему небу.

Однако Ли Мужао сразу же обнаружил, что Ли Е, стоявший во дворе, заложив руки за спину, бросил на него презрительный взгляд.

Это разозлило Ли Мужао от смущения, и он едва не выругался вслух.

Но прежде чем он успел выругаться, то, что происходило перед ним, лишило его дара речи.

Белый световой щит появился вокруг Ли Е без знака, и он выглядел как перевернутая чаша и защищал Ли Е от атак всех техник.

Ли Е, стоя со сцепленными за спиной руками, был окружен световым щитом, спокойным и мирным.

"Вот. .." Ли Мужао был ошеломлен, затем он понял, что это было Малая Таинственная Формация, потому что он увидел Нефритовую тыкву, которая была помещена в зале издалека.

"Идиот! Малая Таинственная Формация может иметь дело только с культиваторами Очищения Ци 1 уровня. Здесь несколько культиваторов Очищения Ци 2 уровня, и они атаковали вместе. Несмотря на то, что у нас нет флага Сотрясения Облаков, мы все еще можем прорваться через Малую Таинственную Формация напрямую!"

Магия по всему небу приближалась к белому световому щиту.

В этот момент белый световой щит внезапно изменился. Вспыхнул зеленый свет, и белый превратился в синий.

Многочисленные техники атаковали щит синего света, вызывая громкие звуки взрывов и ряби, как дождь, падающий на озеро.

Но это все. Ни огненный шар, ни Ци меча не могли разбить щит синего света. И после атаки все огненные шары и Ци меча рассеялись!

"Что происходит?"

"Как это случилось?"

"Это невозможно!"

Десятки практиков Очищения Ци, которые только что сражались, были удивлены, когда посмотрели на сцену перед ними.

Когда они пришли, Ли Яо сказал им, что Ли Е получил глазированную голубую Нефритовую тыкву, которая могла стимулировать Малую Тинственную Формацию.

Но никто не воспринимал ее всерьез. Это была просто Малая Таинственная Формация, которая могла быть разрушена несколькими культиваторами Очищения Ци 1 уровня, которые атаковали вместе. Кроме того, было также четыре мастера 2 уровня Очищения Ци, за исключением Ли Мужао.

Но сейчас они сражались вместе, и это не сработало.

"Опять!"

"Давайте сражаться вместе!"

Несколько культиваторов Очищения Ци 2-го уровня сказали сразу после испуга. Как мастера Очищения Ци 2 уровня, они не могли терпеть, что они не могут разбить Малую Таинственную Формацию и показали злобность на своих лицах.

"Адская Техника!"

"Меч Духа Ветра!"

Культиваторы кричали вполголоса и нападали один за другим. Тут же огненные шары и Ци меча снова обрушились на синий щит.

Однако, в дополнение к ряби, на синем световом щите не было никаких других изменений.

В этот момент все были шокированы.

Ли Яо, который был на чердаке, был зол. "Что происходит?!"

Он оглянулся и сердито посмотрел на своего советника: "Нефритовая тыква твоя, скажи мне, что происходит?!"

Сначала советник тоже смутился. Но вдруг ему показалось, что он о чем-то задумался, и его лицо сильно изменилось, а спина похолодела. "Когда мой учитель дал мне Нефритовую тыкву, он как-то упомянул, что в ней есть еще одна тайна, помимо Малой Таинственной Формации... В дополнение к Малой Таинственной Формации, может быть Великая Таинственная Формация!"

"Великая Таинственная Формация?" Ли Яо был ошеломлен. Он был гением среди детей Императорского клана, много пережил и много знал. В тот момент, когда он услышал про Великую Таинственную Формацию, он не мог не изменить свой взгляд, потому что знал силу Великой Таинственной Формации. Потом он пришел в ярость. "Ты оставил Ли Е волшебное сокровище, содержащее Великую Таинственную Формацию?"

Советник." :....."

Теперь он выглядел как тупой человек, принимающий дозу горького лекарства.

Он никогда не думал, что Нефритовая тыква попала в руки Ли Е.

Советник с горечью сказал: "Как таинственна Великая Таинственная Формация. Немногие практикующие в мире могут знать её структуру. В противном случае, я бы нашел Великую Таинственную Формацию, когда Нефритовая тыква была в моих руках... и я бы не поместил её в Саммит Тайсюань..."

"Ублюдок!" Гнев Ли Яо не уменьшился. Очевидно, объяснение советника его не удовлетворило.

"Дитя..."

"Скажи! Как можно разрушить Великую Таинственную Формацию?!"

"Э-э ... .. Великая Таинственная Формация таинственна, но она не неуничтожима, пока у нас есть флаг формации..." Советник задумчиво сказал, глядя на поместье, но выражение его лица изменилось, как только он заговорил. Он указал на великое таинственное образование и ужаснулся. "Что... что это? Флаг, Сотрясающий облака?"

Трясущийся от облаков флаг был в глазнице Великой Таинственной Формации.

Сначала Ли Яо был ошеломлен, потом его зрачок внезапно сжался, а лицо стало мрачным. Это был флаг, Сотрясающий облака. Он отдал его Сюэ Шаоли, чтобы разбить Малую Таинственную Формацию!

На самом деле, Сюэ Шаоли мог самостоятельно разбить Малую Таинственную Формацию, но это заняло бы некоторое время и произвело бы большой шум. Кроме того, его могли отвлечь охранники поместья, и вначале его попросили схватить людей. Они не должны были нападать открыто. Поэтому он дал Сюэ Шаоли флаг, Сотрясающий облака.

"Есть флаг, Сотрясающий облака, стабилизирующий Великую Таинственную Формацию. Если нет Великого культиватора, мы не сможем его разрушить..." Советник робко взглянул на Ли Яо и сказал.

"Ублюдок!" Мускулы на лице Ли Яо исказились от гнева. Он поднял камень и разбил себе об ногу. Ему было стыдно и обидно.

Через некоторое время Ли Яо заскрежетал зубами и продолжил: "У него был мощный метод культивации и он победил Ли Мужао в начале, теперь он может использовать Великую Таинственную Формацию. Кто помогает ему за сценой?"

В Великой Таинственной Формации что-то внезапно изменилось.

Отряды охранников выбежали из комнат по обе стороны двора, не меньше сотни человек. Они либо вооружены сильными луками, либо сильными арбалетами. Они перестрелялись по порядку во дворе, потом готовились к стрельбе. Они нацелились на культиваторов за пределами Великой Таинственной Формации под командованием тонкошерстного бронированного генерала.

"Стреляй!" Шаньгуань Цинчень вытащила свой нож и указала вперед.

Раздался глухой звук трясущихся тетив, сотни железных стрел вылетели наружу и полетели к культиваторам Очищения Ци за пределами Великой Таинственной Формации.

Люди вне большой таинственной формации не могли атаковать людей внутри, но люди внутри могли атаковать людей снаружи!

Видя это, взгляды культиваторов Очищения Ци за пределами Великой Таинственной Формации изменились, особенно взгляды культиваторов Очищения Ци 1 уровня.

На таком близком расстоянии сотни сильных арбалетов могут нанести смертельный вред культиваторам низкого уровня.

Стрелы вылетали из Великой Таинственной Формации, плотные, как саранча. Практикующие техники Ци вне формации либо поспешно подняли щит духовной Ци, либо взмахнули мечом, чтобы защитить тело, либо поспешно отступили, чтобы увернуться.

Их атака была уничтожена!

Ли Мужао перед украшенными гирляндами воротами выглядел бледным, когда увидел эту сцену. "Это засада!"

Конечно, это была засада.

Иначе сотни лучников не собрались бы здесь.

В противном случае сопротивление, которое они ранее получили от охранников, не было бы таким слабым.

Теперь они все собрались во дворе и столкнулись с нападением лучников, разве они не могли пострадать?

Если на человека нападут в одностороннем порядке, то с течением времени малейшая травма также превратится в невыносимую травму.

Кроме того, сотни охранников выходили из главного зала, когда лучники вступили в бой. Каждый из них держал щит и нож. Они были разделены на несколько команд, а затем собрались по обе стороны от команды лучников. Как только любой культиватор был подстрелен и упал на землю, они бросились к нему и убили бы его вместе!

Ли Мужао открыл рот, но ничего не смог сказать. Он не мог не повернуть голову и снова посмотрел на чердак, где находился Ли Яо.

Под прикрытием стрел Ли Е внутри формации внезапно поднялся и выбежал из Великой Таинственной Формации, чтобы напасть на практиков вне формации.

"Удар по облакам!"

Практик Очищения Ци 1 уровня, который был ближе всего к Ли Е, поднимал духовный щит Ци, чтобы отразить стрелы. Ли Е вскочил и оказался на том месте, где он был, со скоростью пушечного ядра.

Культиватор уставился на него. Было слишком поздно уклоняться, поэтому он мог только передавать духовную Ци в щит перед собой, надеясь, что он сможет блокировать удар Ли Е.

Однако факты доказывали, что он бредил. Как он мог устоять перед ударом, перед которым не мог устоять Ли Мужао, культиватор второго уровня?

Ли Е одним ударом разбил щит духовной Ци. Под испуганными глазами культиватора Ли Е ударил его кулаком в нижнюю часть живота, отчего тот скрючился, как креветка, и ослабел. Он не мог нанести ответный удар. Затем Ли Е ударил его локтем по шее, заставив упасть на землю.

Тогда охранники со щитами и ножами во дворе бросились к нему и воспользовались этим шансом, чтобы убить его.

"Убейте его!"

Когда Ли Е вышел из Великой Таинственной Формации, другие культиваторы отреагировали и атаковали его, сопротивляясь стрелам.

Но Ли Е ушел, как только он успешно их ударил. Прежде чем огненные шары достигли его, он вернулся в Великую Таинственное Формацию.

"Это бесстыдно с твоей стороны!"

Увидев это, культиваторы выругались. Они были в ярости и гневе, но ничего не могли поделать.

Ли Е снова погрузился в Великую Таинственную Формацию и тут же вскочил. Со стрелами, выпущенными снова, он снова выбежал из Великой Таинственной Формации и нанес удар другому практику техник Ци!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 18**

Глава 18 - Ошибка

"Осторожнее!"

Соседний культиватор немедленно выдал предупреждение.

Культиватор Очищения Ци 2 уровня носил беспрецедентное торжественное выражение. Его реакция была довольно быстрой. В тот момент, когда Ли Е выскочил из синего светового щита, он быстро поднял свой меч и щелкнул длинными рукавами. Желтая печать вызова вылетела из его рукава и нацелилась прямо на Ли Е.

"Герметизирующая печать, взорвись!"

Культиватор сделал пальцами магические жесты и внезапно выставил вперед палец. Вызваная желтая печать тут же с грохотом распахнулась. Семь - восемь белых кандалов внезапно появились среди сияния и потянулись к Ли Е, как будто это были щупальца.

Белые кандалы подобрались так близко к Ли Е, что у него даже не было времени увернуться от них. Один из них собирался обмотаться вокруг него и захватить его!

Ли Е, только что покинув Великую Таинственную Формацию, в данный момент был заперт в воздухе и собирался стать мишенью культиваторов. Бесчисленные приемы в мгновение ока ударят по его телу, раздавив его в пыль!

Тем не менее, Ли Е не боялся. Он продолжал наносить взрывные удары, используя свою грубую силу, чтобы разрушить все приемы.

Среди облаков пурпурной Ци удары Ли Е были похожи на драконов. Белые оковы, обвивавшие его, как щупальца, неожиданно рассеялись после удара. В мгновение ока сияние в воздухе замерцало и затрепетало, как ивы на ветру.

Ли Е также прорвался через этот слой Ив, чтобы прибыть перед культиватором. Он снова взмахнул кулаком.

"Как мерзко!" Лицо культиватора изменилось, и он тут же поднял меч перед грудью.

Удар Ли Е ударил по длинному мечу культиватора с оглушительным взрывом. Меч резко изогнулся назад. Волны духовной Ци простирались наружу вместе с местом, где кулак и меч столкнулись. Сила была так велика, что длинные волосы Ли Е отчаянно развевались у него за спиной. Белый свет отчетливо вырисовывал контуры его серьезного и сурового лица.

Культиватор побледнел. Он почувствовал онемение в желудке и едва не потерял способность сдерживать кровь, поднимающуюся к горлу. Он отступил, желая приземлиться на вершину украшенных гирляндами ворот.

С начала битвы он был первым, кого Ли Е не удалось серьезно ранить одним ударом. Несмотря на то, что они оба были культиваторами на 2 уровне Ци, он не мог не гордиться собой. Он тут же усмехнулся Ли Е. "Мне было интересно, насколько ты велик. Оказывается, вот ты какой."

Он повернулся и посмотрел на своих спутников. "Чего вы ждете? Убейте его взрывами!"

Его товарищи не нуждались в напоминаниях. Они уже организованно целились в Ли Е своими приемами, нанося сильный удар.

Тем не менее, когда все внимание было приковано к Ли Е...

"Осторожнее!"

"Берегись!"

Более проницательные спутники культиватора немедленно предупредили его, увидев, что произошло позади него.

К сожалению, было уже слишком поздно.

Другой силуэт уже выпрыгнул из Великой Таинственной Формации с быстротой молнии. В тот момент, когда культиватор быстро отступил, фигура перехватила его траекторию, прежде чем культиватор двинулся назад. Она подняла саблю высоко над головой и со злобой обрушила ее на культиватора.

Это была фигура в доспехах из тонкой чешуи.

Шангуань Цинчень!

Ледяной кончик сабли описал в воздухе сверкающую дугу.

В тот момент, когда культиватор повернулся, его неподвижное лицо уже было под исключительно ясным сиянием сабли.

Даже если культиватор быстро повернется, он не сможет увернуться от сабли. У него даже не было времени на магические жесты. Он не мог не закричать от страха.

"Пфф!"

Сабля распорола плечо культиватора, и его инерция ничуть не уменьшилась, когда он двинулся вниз под совершенно прямым углом. К всеобщему удивлению, он отрезал культиватору левую руку!

Кровь брызнула повсюду, когда отрубленная рука улетела.

Культиватор закричал и, схватившись за кровоточащее плечо, упал. Он уже потерял всю свою боевую мощь!

К счастью, он был в середине отступления и не попал в Великую Таинственную Формацию. Однако это было все, что его радовало.

"Как такое могло случиться?!"

"Кто еще в поместье принца Ань практикует техники Ци, кроме Ли Е?!"

Группа культиваторов вскрикнула от удивления. Выражение их лиц резко изменилось.

Прямо сейчас, культивирование которое продемонстрировала Шангуань Цинчень было явно на этапе Очищения Ци!

Было уже достаточно трудно иметь дело с Ли Е и его Великой Таинственой Формации. Что еще хуже, появился еще один практик техник Ци, который смог объединиться с ним?!

Конечно, эти люди не знали, что Шангуань Цинчень достигла этапа Очищения Ци после употребления пилюль, которые дал ей Ли Е!

Шангуань Цинчень не останавливалась после успеха с одной целью. Она вернулась в Великую Таинственную Формацию прежде, чем осаждающие успели среагировать.

"Убить ее!"

Перед фестонами ворот громко кричал Ли Мужао.

Шангуань Цинчень появилась внезапно и так же быстро отступила после атаки. Группа культиваторов была полностью застигнута врасплох и не имела возможности предпринять контрмеры. Тем не менее, Ли Е всегда оставался в видении каждого. Таким образом, у культиваторов не было выбора, кроме как нацелиться на него одного.

"Используйте комбинированные методы нападения! Закройте любой из его путей отступления!"

Все культиваторы были разумными людьми. Ли Е осмелился заманить их в засаду Великой Таинственной Формацией, потому что он рассчитывал на формацию, чтобы защитить его и стрелы, чтобы прикрыть его. Он определенно отступал после каждого удара, или он попадал в их осаду техник. Таким образом, в этой атаке восемь из десяти нацелились на то место, где Ли Е мог вернуться к синему световому щиту.

"Иди к черту!"

В тот момент, когда Шангуань Цинчень отвернулась, культиваторы уже сделали свой ход. Все виды сверкающих техник были запущены в одно и то же время, проливаясь дождем на то место, где Ли Е вернется, как метеоритный дождь. Звездный свет ярко сиял в этом месте, его сияние охватывало все!

Именно в этот момент культиваторы почувствовали, как будто они могли видеть сцену, где Ли Е боролся с бомбардировкой своих методов.

Однако, когда лучи света рассеялись, культиваторы замерли в оцепенении. Великая Таинственная Формация стояла в центре их зрения, и рябь появлялась на поверхности синего светового щита. Световые волны простирались наружу, как река. Единственное, чего они не могли видеть, это Ли Е!

Сцена, где одежда Ли Е превратилась в лохмотья, а он упал на землю, не произошла!

Именно тогда, из-за расстояния, Ли Мужао, который наблюдал за полем боя, внезапно закричал: "Он там!"

Еще до того, как его голос затих, некоторые из культиваторов уже отреагировали. Они снова увидели пурпурные облака!

Эта сцена была кошмаром культиваторов. Это было то, что они меньше всего хотели видеть. Это было потому, что каждый раз, когда эта сцена появлялась, кто-то неизбежно получал травму!

Однако эта сцена действительно возникла в воздухе. Они ничего не могли с этим поделать!

Оказалось, что после того, как Ли Е и Шангуань Цинчень объединились, чтобы начать успешную атаку, они не вернулись в строй. В то время как все были отвлечены ею, Ли Е резко изменил направление и заманил в засаду другого практика техник Ци.

Вслед за гулким звуком раздался визг кого-то, кто был застигнут врасплох. Один практик техник Ци упал на землю, согнувшись, как изогнутый пельмень!

На этот раз, все ясно видели, что Ли Е был прямо за ним!

Тем не менее, все были не в состоянии сделать шаг!

Это было потому, что Ли Е обнимал тело культиватора и тащил его за собой в Великую Таинственную Формацию.

Если бы они ударили Ли Е, они бы тоже убили того культиватора.

Более того, Ли Е атаковал так резко, с таким проворным поворотом своего тела. Они только что совершили нападение. Даже если бы они захотели использовать свои методы сейчас, они не смогли бы сделать это за такое короткое время.

"Как мерзко!"

"Позор!"

"Как такое может быть?!"

Культиваторы побелели, каждый был бледнее предыдущего. Больше всего на свете им хотелось разрубить Ли Е на куски, но сейчас они чувствовали себя совершенно бессильными. Потому что они ничего не могли сделать против Ли Е. Они ненавидели свое отсутствие силы так же, как хитрость Ли Е. Таким образом, они были несравнимо возмущены. Чем больше они возмущались, тем больше показывали свою некомпетентность!

Никто из них не думал, что в поместье принца Ань после того, как Ли Е внезапно достиг совершенства, в их рядах появится другой практик техник Ци.

Ранее, Ли Е первым двинулся против культиватора рафинирования Ци уровня 2 и привлек к себе всеобщее внимание. Внезапное появление шангуань Цинчэн, естественно, позволило ей добиться успеха одним ударом. Когда все обратили внимание на нее, Ли Е внезапно повернулся, чтобы серьезно ранить культиватора.

Их сотрудничество может быть простым, но практичным. Прямо сейчас, это даже казалось бесшовным. Это совсем не походило на сотрудничество между наследником престола и военным офицером поместья, но напоминало совместную работу двух старых товарищей на поле боя. Это было своего рода молчаливое понимание, которое могло развиться только после кровавых сражений.

Ли Е вернулся в Великую Таинственную Формацию и одним ударом сабли полоснул плененного культиватора. Культиваторы на крыше, во дворе и на чердаке обменялись испуганными взглядами. Некоторое время никто не знал, что сказать. Но они видели страх и ужас в глазах друг друга.

Теперь, когда дело дошло до этого, они больше не могли не чувствовать страха!

Из 13 практиков техник Ци, некоторые из них были даже на 2 уровне сферы Очищения Ци. Они устроили засаду в поместье принца Ань вместе с верой в то, что будет так же легко, как пирог, захватить и убить культиватора, который недавно ворвался в сверу Очищения Ци 2 уровня. Никто не думал, что за то короткое время, что они начнут сражаться, останется только четверо!

Их военная мощь сократилась почти на треть в мгновение ока!

Тот, у кого была самая сильная боевая доблесть, Ли Мужао, теперь лежал перед фестонами ворот. Забыв о продолжении операции, ему потребовалось немалое усилие, чтобы просто встать.

Если бы они были на поле боя, армия, потерявшая почти треть своих солдат, была бы так же хороша, как и павшая. Они будут рассматриваться как армия, потерявшая свою военную мощь и призванная на реорганизацию.

До того, как они пришли сюда, никто не предвидел, что наследник, явный в опасном состоянии, наследник, явный без взрослых или предметов или помощи, будет иметь магическое сокровище 2 ранга. Кроме того, это было сокровище, которое могло развязать защитные меры, такие как Великая Таинственная Формация!

Самое главное, они не могли предвидеть, что Ли Е будет использовать Великую Таинственную Формацию таким образом, работая со стражами поместья принца Ань, чтобы показать такую огромную мощь!

Был ли Ли Е все еще целью засады здесь?

Ли Мужао, частично прислонившийся к колонне фестонных ворот, выглядел смертельно бледным. Он ошеломленно смотрел на разворачивающуюся перед его глазами картину. Внезапно он почувствовал недоверие.

Он не был идиотом. Конечно, он давно понял, что Ли Е не пассивно реагирует на их атаки. Скорее, Ли Е уже давно готовился к этому. Он даже использовал Великую Таинственную Формацию и охрану поместья принца Ань, чтобы устроить для них ловушку.

Ходили слухи, что Ли Е был никчемным человеком, который не мог культивировать. За последние 20 лет он не мог войти в сферу Воина-Рыцаря.

Ли Мужао подумал, что первый человек, распространивший этот слух, должен быть безотзывным дураком за такую ошибку.

А те, кто верил в такие слухи, были еще более идиотами, чем этот дурак.

Ли Мужао был одним из них.

Ходили слухи, что Ли Е был слабаком, лишенным каких-либо знаний, навыков или таланта.

Ли Мужао подумал, что этот слух еще глупее.

Как мог ни на что не годный Ли Е так прекрасно сочетать гвардию поместья принца Ань, лучников, фехтовальщиков и Великую Таинственную Формацию с его боевым стилем?

Если бы это было не так, то Ли Е было бы невозможно убить и ранить почти треть культиваторов за короткое время с момента их первой встречи!

Подумав об этом, Ли Мужао почувствовал, как дрожат обе его руки. Даже его тело начало дрожать.

Они полностью ошиблись в определении силы противника. Ни одна из их оценок не была верной.

Их противник был чрезвычайно силен.

За этой впечатляющей силой скрывался намек на таинственную силу.

Эта таинственная сила была как глубокая и неизмеримая пропасть!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 19**

Глава 19 - Взрослый

Ли Мужао почувствовал глубокое беспокойство. Он сразу же запаниковал. У них было ощущение, что их сегодняшняя операция может закончиться провалом.

"Если мы потерпим поражение,сможем ли мы уйти?" спросил он себя.

Он определенно сказал бы "да" без малейших колебаний, прежде чем напал на поместье принца Ань.

Однако теперь Ли Мужао не мог ясно взглянуть на Ли Е. Он не знал, сколько трюков у него в рукаве и какую силу он прячешь. Что еще более важно, он не знал, какие ловушки у него были припасены!

Ли Мужао потерял уверенность в себе.

Сегодня они напали на поместье принца Ань под предлогом захвата остатков фракции Пань Сюня. С какими последствиями они столкнутся, если потерпят поражение и не смогут бежать?

Ли Мужао не осмеливался себе этого представить.

Однако бесспорным было то, что для него это будет большой катастрофой.

На чердаке возле поместья принца Ань.

"Кучка бездельников!"

Ли Яо раздавил рукой перила чердака. Он был так зол, что черты его лица исказились в злобное выражение.

Видя, что Ли Е ранил четырех культиваторов в одно мгновение, несомненно, разозлило Ли Яо.

Культиваторы отступили с большим отрывом, больше не пытаясь атаковать сверху Великую таинственную Формацию. Скорее всего, они избегали атакующей дистанции формирования и прятались за чердаком и верхушками деревьев на расстоянии. Вместо этого они использовали дальнобойные методы для бомбардировки Великой Таинственной Формации.

Очевидно, они старались избежать Великой Таинственной Формации, дождя стрел и засады Ли Е, чтобы не попасть в зону действия формации с воздуха.

Однако, из-за их расстояния, сила их методов также резко уменьшилась.

Группа культиваторов не смогла сломить защиту Великой Таинственной Формации, даже когда они бомбардировали формацию в аккуратной манере.

По тому, как они сражались, было видно, что они потеряли волю к бою!

Как ты мог не рассердиться?

"Молодой господин..." Советник не решался закончить свои слова.

"Заткнись!" Ли Яо холодно прервал его. "Я знаю, что вы хотите сказать: великая Тайная формация настолько прочна, что нашим людям будет трудно ее разрушить. Почему бы нам не отступить и не пересмотреть наши планы?"

Советник посмотрел на него. Очевидно, Ли Яо попал в цель.

"Но у меня больше нет выхода!" Ли Яо обернулся и посмотрел на советника. "Даосы из зала Тайсюань в его руках! Там Лю Женьи и Нефритовая тыква! С добавлением этого инцидента, сегодня вечером у него есть все, от человеческих показаний до вещественных доказательств, чтобы обвинить меня в заговоре против него! Если мы отступим вот так и позволим ему доложить об этом в офис Чанъаня до самого двора Императорского клана, как мне с этим справиться?!"

Советник открыл рот, но не произнес ни слова.

Доказательства были неопровержимы. Даже если герцог Син обладал значительной властью, даже если у Ли Е не было поддержки, даже если смерть принца Ань была подозрительной, Ли Яо, безусловно, пострадает.

Ли Яо глубоко вздохнул и с силой успокоил свои эмоции. Затем он взмахнул длинными рукавами, и в его руке появилось длинное копье восьми китайских ног. Тело длинного копья было полностью покрыто прожилками. Дрожащей рукой копье блеснуло серебряным светом. Очевидно, это было волшебное сокровище. Более того, это было сокровище значительного ранга.

Ли Яо повернулся, чтобы посмотреть в сторону поместья принца Ань, и холодно сказал: "Он так же хорош, как и я? Разве у него нет волшебного сокровища? Его волшебное сокровище лучше моего? Все придет к концу, когда Ли Е умрет в руках повстанческой атаки Пань Сюня. Титул принца Ань все еще принадлежит мне!"

С этими словами Ли Яо прыгнул и приземлился на перила. Как гусь, он полетел к поместью принца Ань.

...

Город Чанъань был состоял из 108 переулков, миллионов жителей и бесчисленных высокопоставленных чиновников и сановников. Однако, независимо от эпохи, самым влиятельным среди судебных чиновников был премьер-министр.

Премьер-министр Императорского двора командовал политикой Империи Тан.

В особняке премьер-министра к северу от города кабинет был освещен так ярко, словно был день. Премьер-министр Вэй Баохэн настраивал жемчужину в своих руках. Жемчужина, естественно, не была обычным предметом. Скорее, это было волшебное сокровище с высоким рангом. Это был подарок, который на днях прислал губернатор армии Тайпинь.

Внезапно Вэй Баохэн нахмурился. Он отложил жемчужину ночи, встал и подошел к окну. Там он поднял голову и посмотрел на юг. Млечный путь создал сверкающую картину с ночного неба. Все казалось таким спокойным и мирным.

Тем не менее, как культиватор на высоком уровне Очищения Ци, он мог обнаружить аномальные колебания духовной Ци в каком-то месте. Даже с усилением, блокирующим его чувства, он чувствовал намек на это.

Вскоре за дверью послышались торопливые шаги.

Вэй Баохэн оставался неподвижным. Стоя у окна, он спросил: "Где это произошло?"

"Отвечаю премьер-министру: это поместье принца Ань" тихо ответил человек за дверью.

"Поместье принца Ань?" Вэй Баохэн нахмурился.

"Подчиненные сказали, что это фракция Пань Сюня напала на поместье, - продолжил человек. Он помолчал немного, прежде чем добавить: "магистрат Чанъаня просит встречи с вами, премьер-министр."

Вэй Баохэн замолчал.

Мгновение спустя он неожиданно улыбнулся по необъяснимой причине. "Скажи магистрату Чанъаня, что повстанческая атака Пань Сюня - невероятное зло для нападения на поместье принца. Завтра на рассвете он должен провести тщательное расследование."

Человек снаружи почтительно сказал: "Будет выполненно".

Очевидно, заставить магистрата провести расследование после рассвета означало, что он мог не обращать на это внимания всю ночь.

Поскольку магистрату не нужно было беспокоиться об этом инциденте сегодня вечером, "тщательное расследование" завтра было не более чем просто словами.

...

В городе Чанъань место с самыми высокоуровневыми культиваторами и строжайшей защитой, естественно, было Императорским городом.

В этом месте находились официальные учреждения всех трех департаментов и шести министерств.

Место с большим количеством экспертов и более строгой защитой, чем Императорский город, было расположено к северу от города, Дворец.

Это была резиденция Императора империи Тан, а также место, куда приходили и уходили офицеры.

В маленьком дворике великолепно освещенного дворца два пожилых офицера играли в го.

В империи Тан было несметное количество армий, среди которых, несомненно, была Королевская гвардия Императорского Легиона. Они отвечали за безопасность всего города Чанъань, контролируя даже гарнизон Императорского дворца.

В какой-то степени можно было сказать, что весь город Чанъань без особых усилий находился под контролем Королевской гвардии.

Самыми высокопоставленными командирами Королевской гвардии были левый и правый лейтенанты. Должности были монополизированы чиновниками в течение многих лет. В настоящее время лейтенантом левого взвода был Лю Синшэнь, а лейтенантом правого взвода - Хань Вэньюэ. Они были не кем иным, как двумя людьми, играющими друг против друга.

Левые и правые лейтенанты Королевской гвардии вместе с вице-комиссарами по военным вопросам составляли "Четырех Благородных офицеров".

Эти четыре человека, захватившие военную власть, естественно, привели их к доминированию над придворной политикой. Даже императору пришлось положиться на них, чтобы завоевать трон. Даже если премьер-министр командовал сотней чиновников в суде, он был просто никем перед ними.

Лю Синшэнь, который играл белыми камнями, ставил камень на доску, когда он что-то обнаружил. Он поднял голову и посмотрел на южное ночное небо.

Хань Вэньюэ последовал его примеру, положив камень.

Лю Синшен усмехнулся. "Наследник принца Ань явился сегодня ко двору Императорского клана, чтобы сообщить о культивации сферы Очищения Ци 1-го уровня. Очевидно, он хочет унаследовать титул принца Ань."

Хань Вэньюэ протянул руку в сторону, и кто-то сразу же протянул ему чашку. Взяв чашку из рук человека, он сделал глоток чая, прежде чем вернуть ее обратно. "Разве герцог Син не приложил усилий, чтобы получить титул принца Ань для своего сына? Теперь, когда наследник принца Ань достиг совершенства, я полагаю, он, должно быть, паникует."

Лю Синшэнь ущипнул камень пальцами и некоторое время рассматривал доску, прежде чем положить ее. "Это просто случай, когда двое детей дерутся. На это не стоит обращать внимание."

Хань Вэньюэ засунул обе руки в рукава и неожиданно усмехнулся. "Прихвостни принца Ань в суде все еще опасаются его смерти. Последние два года они ходили вокруг да около, пытаясь разобраться в этом деле."

Лю Синшэнь сказал: "Разве большинство из них уже не были убиты?"

Хань Вэньюэ ответил: "Есть, конечно, рыба, которая сбежала из сети."

Лю Синшэнь: "Когда он был жив, влияние принца Ань можно было считать превосходящим влияние небес. Как он мог не умереть, когда мы этого хотели? Теперь, когда он ушел, какой план могут придумать те рыбы, которые сбежали из сети?"

Хань Вэньюэ: "В этом мире всегда есть люди, которые считают себя верными и честными. Они говорят о поддержке императора в управлении страной, но разве они не опасаются военной мощи в наших руках?"

Лю Синшэнь: "Принц думал, что он может командовать нами из-за всех заслуг, которые он сделал для империи Тан, но он не знал, что империя Тан не принадлежит ему."

Хань Вэньюэ: "В конечном счете, все, за что человек борется в этом мире, он борется за себя. Никто не лучше, чем кто-либо. Зачем лицемерить и делать вид, что сражаешься за страну и народ? Это просто отвратительно. Мы испытываем отвращение, а Его Высочество тем более."

Лю Синшэнь: "поскольку Его Высочество испытывает отвращение, мы, естественно, должны освободить его от бремени."

Внезапно Хань Вэньюэ рассмеялся. "Что нам делать, если сын герцога Сина проиграет?"

Лю Синшэнь, казалось, полностью сосредоточился на игре. "Поскольку герцог Син сыграл роль в смерти принца Ань, мы не возражаем дать ему титул принца Ань. Однако, если он сам бесполезен, кого он может винить? Если он даже не может иметь дело с наследником принца Ань, от такого человека, как он, можно только отказаться."

Лю Синшэнь улыбнулся. "В конечном счете, мы все равно должны действовать честно. Это титул принца Ань. Если у этого ребенка есть средства схватить его, мы не будем усложнять ему жизнь и останавливать его."

Они продолжали говорить и смеяться, как ни в чем не бывало. Как будто они были героями мира, которые не обращали внимания на дела мира. Для них это был не более чем спор.

Ну, это было только ожидаемо. Даже возведение на престол и низложение императора требовало их одобрения. Кого бы они боялись?

Для них борьба между подчиненными была всего лишь зрелищем, за которым они могли наблюдать.

...

"Ваше Высочество."

"В чем дело?"

"В поместье принца Ань неприятности."

"Что? Неприятности в поместье принца Ань? Что случилось? Как брат?"

В поместье принца Пу молодой сын принца Пу, Ли Янь, пил и напевал, лежа на боку на платформе. Он восхищенно качал головой, наслаждаясь прекрасным танцем танцовщиц. Он резко вскочил на ноги, выслушав отчет.

Тот, кто кланялся, делая доклад Ли Яну, тоже был офицером, но он был довольно молод.

Ли Янь спрыгнул с платформы и схватил офицера за воротник. "Тянь Линкунь, поторопись и расскажи мне, что случилось с братом Е!"

Ли Янь вложил много силы в свою хватку. Он был так безумен, что потерял способность соображать. Если бы это был обычный человек, у него бы уже голова пошла кругом. Однако Тянь Линкунь оставался спокойным и невозмутимым. Очевидно, его развитие было значительно выше.

С большим трудом вырвавшись из лап Ли Янь, Тянь Линкунь сказал: "Фракция Пань Сюня напала на поместье принца Ань. Битва все еще продолжается."

На мгновение ошеломленный, Ли Янь проревел: "Фракция Пань Сюня? Как дерзко! Как они посмели напасть на поместье принца в городе Чанъань! Неужели он думает, что у нас нет законов?!" Повернув ногу, он направился к двери. "Чего мы ждем?! Поспеши и спаси брата е!"

"Пожалуйста, остановитесь, Ваше Высочество!" Тянь Линкунь немедленно потянул разъяренного Ли Янь. Встретив встревоженный и смущенный взгляд последнего, он тяжело вздохнул. "На самом деле все не так просто, как кажется."

"Что ты имеешь в виду?" Ли Янь остановился как вкопанный.

Тянь Линкунь еще раз вздохнул, прежде чем серьезно сказать: "Есть более 10 практиков, напавших на поместье принца Ань. В фракции Пань Сюня в городе Чанъань не так уж много людей; не то, чтобы офицеры офиса Чанъаня не работали за свою плату..."

"Мне все равно!"

"Ваше Высочество!" Видя, как встревожен Ли Янь, Тянь Линкунь знал, что не может быть слишком тонким в своих словах, иначе Ли Янь не сможет понять. "Даже офис Чанъаня ничего не делает с этим. Вы принц, Ваше Высочество. Как вы можете безрассудно вмешиваться? Как вы можете не знать, какие зловещие вещи скрываются в тени города Чанъань, Ваше Высочество? За этим инцидентом определенно стоит какой-то план. Если вы опрометчиво пойдете туда, это будет неблагоприятно для вас, Ваше Высочество..."

Прежде чем Тянь Линкунь смог закончить свои слова, он был ошеломлен.

Это было потому, что Ли Янь уже выскочил за дверь.

Спустя долгое время Тянь Линкунь, наконец, покачал головой и вздохнул в третий раз. "Ваше Высочество, Ваше Высочество. Когда же вы вырастете..."

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 20**

Глава 20 Противостояние

Усадьба принца Ан

«Вали отсюда!»

С длинным копьем в руках, словно бессмертный из космоса, Ли Яо прилетел сюда и приземлился на край крыши во дворе. Он поднял оружие и нацелился прямо на Ли Е: «Вали к черту отсюда!»

Атаковавшие культиваторы растерялись, увидев внезапное появление Ли Яо. В конце концов, они еще не выполнили задание. Но заметив его в гневе, не посмели сказать и слова больше. Им пришлось тут же остановиться и вернуться к цветочным воротам.

В Великой Таинственной Формации Ли Е махнул рукой, тем самым приказав арбалетчикам убрать свое снаряжение.

Арбалет может иметь дополнительную силу в руках у культиватора уровня Очищения Ци-3. Но Ли Яо был сыном герцога, у него, должно быть, много магических сокровищ, так что дополнительный эффект от этих арбалетов будет небольшим.

После получения приказа Шангуань Цинчэн не позволила охранникам уйти. Вместо этого она заставила их направить свои копья в цветочные ворота, чтобы припугнуть культиваторов.

Ли Е взмахнул своими длинными рукавами, сложил руки за спиной, прыгнул и выбрался из Великой Таинственной Формации. Он приземлился на крышу и атаковал Ли Яо с расстояния.

Ночное небо было словно океан, полный звезд, сияющий Млечный Путь пересекал его. Чанъань пылал городскими огнями, а города в окрестности покрывал шум лошадей, колесниц и людей, толкающих друг друга в толпе. Как вдруг, особняк принца Ан внезапно затих. Словно окутанные чарами, деревья и кусты казались совершенно отделенными от мира.

Дул сильный ночной ветер, одежда Ли Яо летала вверх и вниз. Сложив руки за спиной, он столкнулся лицом к лицу с Ли Е. Он выглядел совершенно без эмоциональным, будто уже слился с особняком и ночью. Хотя мастерство его не было отличным, понимание им Даосской Возможности было несопоставимо с пониманием ее остальных культиваторов. Каждый его поступок и каждое движение соответствовали великой истине.

Напротив него, на другом конце крыши, стоял разгневанный Ли Яо.

«Сын герцога и правда стал конфедератом Пан Сюня. Ли Яо, ах, Ли Яо, ты действительно неплохо шутишь». Ли Е посмотрел на него, улыбаясь, а глаза его так и говорили о сарказме.

«Я недооценил тебя». Яо скрипел зубами. «Но тебе просто повезло. Если бы тебе не повезло на Саммите в Тай Сюань, был бы ты достаточно силен, чтобы вот так разговаривать со мной?»

Ли Е покачал головой и искренне сказал: «На Саммите в Тай Сюань мне не только посчастливилось - я получил от тебя нефритовую тыкву и метод формирования. Если бы не они, я бы не смог противостоять подлому нападению твоих людей сегодня вечером. "

Ли Яо посинел от злости. Его сердце заболело, ведь он жалел об этом больше всего. Ли Йе сказал это так больно, будто сыпал соль на рану.

Яо направил свое копье прямо на Е и сердито сказал: «Не будем брать в расчет, что у тебя всего лишь второй уровень. Даже если бы у тебя был третий, думаешь, ты бы смог меня одолеть? Теперь ты показываешь всю свою ловкость, которая вскоре сделает тебя лишь хуже и смешнее!»

Ли Е развел руками: «Я просто говорю тебе спасибо. Понимаешь, если бы ты не предложил мне поехать на саммит в Тай Сюань, мне бы не улыбнулась удача. Если бы не твоя Нефритовая тыква, я бы не смог стоять здесь и показывать, на что я способен. Ты правда хороший брат».

Яо был так зол, что его лицо побледнело. Ему потребовалось немало времени, чтобы успокоиться. «Ладно! Ты, придурок! Я хотел оставить тебя целым и невредимым, но теперь это, кажется, ни к чему. Я разнесу тебя на куски и уничтожу вместе с душой! Ты заплатишь за то, что спровоцировал меня!»

Ли Е прошипел. «Ты очень уверен в себе, я ценю это. Но, к тому же, ты очень глуп. После того, как я поймал этих даосских священников, ты послал своих людей, чтобы их украсть. А после того, как я задержал твоих, ты приходишь убить меня. Я победил их, а ты собираешься сделать это сам. Разве ты не понимаешь, что я водил тебя за нос?»

Ли Мужао и остальные стояли перед цветочными воротами. Услышав это, они моментально изменились в лице, став похожими на нечто хуже свиной печени. Тщательно все обдумав, они поняли, что он говорит правду!

Осознав это, они с недоверием посмотрели на Яо. У Ли Мужао в голове пронеслось: «Получается, я следовал за глупым мастером?»

Но потом он понял. «Ни один поступок Ли Яо не приносил проблем. Будь я на его месте, я бы сделал то же самое. Поэтому вывод такой: Ли Яо не глуп, а Ли Е слишком подлый!»

«Не только подлый, но и злой. Кто бы мог подумать, что Ли Е действительно сможет достичь Очищения Ци на Саммите в Тай Сюань и получить второй уровень за такое короткое время? Если бы не это, сейчас бы все было иначе!»

Охранники Особняка принца в Великой Таинственной Формации отреагировали совсем по-другому. Они разделили честь со своим хозяином и по очереди выпячивали грудь. Они смотрели свысока на Ли Мужао и других, будто говоря: «Видите, как глуп ваш мастер! Как велик наш наследник! Вы облажались!»

Ли Е посмотрел на Ли Яо, увидел его искривленное лицо и широко улыбнулся. «Ты так глуп. Ты все еще думаешь, что сможешь победить? Возвращайся и позвони своему отцу. Когда герцог Син вернется, ты сможешь сражаться со мной, пока он будет защищать тебя из-за спины.»

"Я убью тебя!" Ли Яо буквально кипел от гнева и, наконец, отказался от своего плана превзойти Ли Е словами. Он поднялся с земли. С копьем в руках он бросился на Ли Е как яростный тигр: «Когда ты умрешь, я посмотрю, как ты будешь разговаривать!»

Яо двинулся, полностью оказался в воздухе и махнул своим длинным сияющим копьем. Он сделал им столько движений за долю секунды, что люди не поняли, сколько раз он им взмахнул. Девять питонов появились перед копьем, и каждый был длиннее трех чжангов. Они обнажили свои клыки и раскрыли свои когти, словно живые. Они выглядели великолепно!

"Девять Бушующих Рычащих Питонов: Белые Питоны Вниз с Горы!"

Белый свет Духовной Ци-силы обнажал яростное выражение лица Ли Яо. Однако по сравнению с девятью белыми питонами он казался благоверным и человечным.

Яо и его серебряное копье длиной в восемь чжангов слились в одно и превратились в огромного белого питона. Он раскрыл свой кровавый рот и жестоко укусил Ли Е одним разом!

Культиваторы у цветочных ворот побледнели, их глаза были полны страха.

«Малыш Яо неожиданно использовал ‘Девять Бушующих Рычащих Питонов’, он правда зол!»

«Девять Бушующих Рычащих Питонов» — это высший метод культивации с непревзойденной мощью. Он может значительно улучшить силу воздействия: как только его используют, он способен разрушить город и уничтожить деревню!»

«Говорят, герцог Син использовал «Белых Питонов Вниз с Горы» и стал главой вражеской беспорядочной армии. Сам Яо - гений среди сыновей имперского клана, а это значит, что он, должно быть, унаследовал его силу. Он начинает бой таким мощным способом. Очевидно, Яо превзошел предшественника!»

«Ли Йе в этот раз проиграл! Он настолько глуп, что спровоцировал Малыша Яо. Теперь пусть пожинает свои горькие плоды!»

В Великой Таинственной Формации все охранники выглядели серьезными и жутко напуганными. Шангуань Цинчэн слегка прикусила нижнюю губу и сжала свой нож. Она уже практиковала техники Ци и почувствовала силу во время атаки Ли Яо.

«Главный наследник получил свою силу Ци, но его база все еще нестабильна. Ли Яо совершенствуется больше, чем он. Он начинает бой таким жестоким образом. Как может наследник иметь с ним дело?»

Сердцебиение Шангуань участилось. В этой стрессовой ситуации ее белое лицо слегка покраснело, а темно-красные губы побледнели. Она уставилась на Ли Е, ни на секунду не отводя глаз.

«Наследник, по-видимому, не ходил в Имперскую астрономическую обсерваторию, чтобы освоить методы культивации. Не знаю, какой ранг у использованного им метода, но, по-видимому, самый высокий. Теперь и для Великой Таинственной Формации это не к добру. Если он будет побежден ... Я брошусь на помощь и погибну вместе с Ли Яо!»

Цинчэн знала, что даже если она сделает это, то не погибнет вместе с Яо. Однако решила разделить жизнь и смерть с Ли Е!

Все смотрели на Ли Е, когда он начал говорить.

На самом деле, это началось еще когда Ли Яо начал бой.

«Девять Бушующих Рычащих Питонов. Да, это неплохая подача. Но змеи - просто змеи, и даже если они бесконечно сильны, что они могут сделать со мной?»

У Ли Е был секретный Дракон Ци. Мог ли он бояться питонов?

Он выглядел спокойным и не показывал эмоций. Ли согнул колени, присел на корточки и потянул руки назад. Как вдруг, он вскочил. Во время взлетов и падений Духовная сила Ци направлялась к вершине.

В тот момент, когда Ли Е спрыгнул с крыши и бросился на Ли Яо, пурпурные волны кружились словно облака в хорошую погоду, в трех чжанах от него. Он был бессмертным, который взлетел, встав на облака.

"Я опустил кулак бодхи, я могу зачитывать и без духовной фазы!"

Он вытянул левую руку и внезапно сжал пальцы в кулак. Фиолетовая сила Ци внезапно испустила бесчисленное множество огней, которые быстро распались на частицы. Он собрал каждую частичку в кулак.

Держа правую руку за спиной, он вытянул ладонь. Фиолетовая сила Ци вокруг его руки была похожа на волны, выбивавшиеся наружу. Казалось, что они были далеко, но фиолетовая сила Ци все еще летала на ладони.

"Облачный Удар!"

"Пурпурная Ци Сила Ладони!"

Они пересекались в воздухе на крыше и сталкивались друг с другом со странными свечениями вокруг тел. Сверкающие частицы блистали повсюду, будто два солнца слились в одно. Блестящие лучи в совершенно темном ночном небе освещали луну, окруженную бесчисленными фиолетовыми облаками.

Левая рука Ли Е ударила первой, пурпурный кулак приземлился между белыми питонами. "Белые Питоны Вниз с Горы? Катитесь обратно!"

«Бум!» Пурпурная сила Ци, собранная Ли Е, внезапно разорвала белого питона на части.

Правую ладонь Ли Е преследовала фиолетовая сила, оказавшаяся на длинном копье напротив Ли Яо. Место, где столкнулись ладонь и копье, было похоже на всплески от камня, упавшего в озеро. Духовная сила Ци летала и собралась в единое целое. Затем, словно вода, стремящаяся в небо, громко взорвалась.

В волнах Духовной силы Ци длинные волосы Ли Е брызнули, как водяные чернила.

Напротив него Ли Яо скрежетал зубами. Его ярость была заметна в каждой детали.

В этот момент Духовная сила Ци была похожа на падающие между ними снежинки.

Они были всего в нескольких футах друг от друга. В мгновение ока, казавшееся вечным, они отлетели назад.

Ли Е приземлился на крае крыши. Он согнул колени, присел на корточки, отступил на десять шагов и остановился.

Как и Ли Яо.

Они поклонились и посмотрели друг на друга, не отводя глаз.

На крыше не было странного свечения. Всё - нежные ветры и легкие облака - вернулось на свои места. Их танцующие длинные волосы и одежда тоже тихо упали. Полумесяц висел в ночи словно крючок в глубоком космосе, а Млечный Путь опоясал небо, будто ремень.

"Пфф!"

Совсем тихо они оба сплюнули кучу крови.

Наблюдая за этой сценой, культиваторы перед воротами были в шоке. Они смотрели друг на друга и на мгновение потеряли дар речи.

"Ли Яо сделал все, что в его силах, но не победил?"

"Он не только не победил, но и получил травму?"

Глаза всех тут же расширились. Они не могли осознать это.

"Как это вообще возможно ?!"

«Малыш Яо - гений, он использовал высший метод культивации!»

В Великой Тайной Формации все охранники вытянулись и расслабились. Они посмотрели друг на друга и вздохнули с облегчением. Они тут же выпятили грудь и посмотрели с презрением на культиваторов у цветочных ворот.

«Уровень Очищения Ци-3 не больше того, что мы видели, он все еще не может победить нашего Наследника с уровнем 2!»

"Чушь!"

«Говорят, что, как только этот метод используют, можно стать главнокомандующим с другой стороны ближнего боя. Ба! Какая ерунда!»

Слушая сарказм этих охранников, культиваторы у цветочных ворот буквально дымились от гнева, но у них не было выхода.

Шанггуан Цинчэн не сводила сияющих глаз с Ли Е, ее сердце было полно неожиданных сюрпризов.

Она вспомнила опыт Ли Е на саммите Тай Сюань. Тогда они тоже чувствовали, что Ли Е не способен сквозь войти в Великую Таинственную Формацию и получить Даосскую Удачу Юаня Тяньаня, но Ли Е своими действиями удивил их всех.

"Ваше Высочество, сколько еще сюрпризов вы преподнесете нам?" Шангуань Цинчэн внезапно почувствовала, что Ли Е может победить Ли Яо сегодня вечером.

Потому что Ли Е всегда мог творить чудеса и делать невозможное возможным.

Она была уверена, ведь помнила, что Ли Яо пришел, потому что Ли Е хотел этого.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 21**

Глава 21 Лишение культивации

«Что это за метод?!» Ли Яо воткнул копье и поднялся, яростно уставившись на Ли Е.

Уровень Яо был выше, чем у Е. Учитывая отсутствие недостатков у магических артефактов, единственная причина, по которой он не мог победить - это то, что метод культивации Ли Е был намного лучше, чем у него!

Е медленно встал и вытер кровь в уголках губ. Он презрительно сказал: «Ты не заслуживаешь этих знаний».

Уголки рта Яо дернулись, он снова вытащил длинное копье. «Ладно! Так и быть! Ты владеешь методом, оставленным Небесным Мастером Юанем, поэтому твой ранг выше, чем у меня. Я поражен! Теперь, когда я не могу соревноваться с тобой в культивации, посоревнуемся в силе магических сокровищ!»

Он направил свое длинное копье на Ли Е. «Это «Копье облачного раскола» 2-го уровня, магическое сокровище, бесконечно близкое к 3 рангу. А что у тебя?»

Ли Яо внезапно начал смеяться сам с собой, и его смех становился все громче и громче. Он дразнил Ли Е, как миллионер бедного мальчика, которому не хватало еды в его семье. «Что у тебя, наследник принца Ан? Хаха! Наследник принца Ан, это так смешно! Принца Ан уже нет. Что еще у тебя есть?»

Перестав смеяться, Ли Яо с удовольствием посмотрел на Ли Е: «Метод культивации, который ты только что использовал, действительно силен, ну и что с того? Учитывая количество Духовной силы Ци в твоем Океане Ци, сколько еще раз ты сможешь это использовать?»

С Копьем Облачного Раскола моя Духовная сила Ци не иссякнет, даже если я приложу в пять раз больше сил, чем сейчас. Боюсь, что без каких-либо магических артефактов для увеличения силы, твой Океан Ци сможет выдержать лишь два или три мощных заклинания, которые ты только что использовал? Я мог бы просто истощить тебя, пока ты совсем не выбился из сил!»

Яо посмотрел на Е как на рыбу на разделочной доске. "Ли Е, сегодня вечером ты умрешь!"

Тот сжал губы: «Достойный практик 3 уровня правда полагается на магический артефакт, чтобы истощить своего противника Ци-2. Ты произнес такие бесстыдные слова с сильным чувством справедливости, мне очень стыдно за тебя."

"Да прекрати ты со своим дерьмом!" Ли Яо уставился на Ли Е: «Магические амулеты являются частью силы культиваторов, они делают тебя таким слабым? Не будь таким упрямым. Я горжусь, что у меня есть волшебное сокровище, близкое к 3-му уровню. Но ты достоин только смерти!»

Когда его голос упал, Ли Яо снова бросился к Ли Е.

"Ты так гордишься наличием волшебного сокровища 3 ранга, не так ли?" Ли Е насмехался. Он внезапно протянул руку и направил в сторону двора. "Меч Люка!"

«Меч Люка? Кого, черт возьми, ты обманываешь? Меч Люка — это ходячий меч императора. Его рейтинг чрезвычайно высок, поэтому он никогда не признает обычного культиватора своим господином. Даже принц Ан не мог контролировать его. В конце концов, это просто честь. А ты всего лишь дерьмо, которое только что достигло Ци и действительно хочет…»

Ли Яо рассмеялся, словно услышал шутку.

Но его смех внезапно прекратился.

Потому что раздался звук меча, летящего через весь двор.

Словно горный родник, этот звук был чистым и отточенным и мог бы дать освежающий эффект слушающему культиватор.

Затем во дворе вспыхнул свет и появился перед Ли Е.

Когда Ли Яо снова посмотрел, в руках Ли Е впечатляюще появился длинный меч!

"Это невозможно!" Ли Яо чуть не упал с неба. Его «Девять Удивленных Насвистывающих питонов» только что оказались здесь и еще не сформировались полностью. Его Духовная сила Ци внезапно испортилась, и все белые питоны быстро рассеялись.

Океан Ци Яо дрогнул, и он выплюнул кровь. Он смотрел на Ли Е в недоумении, будто на призрака.

Ли Е, держа Меч Люка, стоял против ветра на крыше, не говоря ни слова, летела только его одежда. Его поведение было элегантным до крайности.

Полагаясь на Ци Дракона в своем теле, он смог заставить Меч Люка узнать его как своего Господина.

Меч Люка был мечом императора, а Ли Е имел в своем теле Дракона Ци, который на самом деле мог быть связан с императором. В общем, не было невообразимо странным, что Люк Меч мог узнать Ли Е как Господина.

Но Ли Яо этого не знал. В этот момент он увидел, как Меч Люка вылетел тут же, когда Ли Е поднял руку. Он только чувствовал, что Дао Небесный несправедлив в том, что Ли Е принял все лучшие дополнительные преимущества. Он чувствовал себя обиженным и чуть не упал с крыши.

Ли Е держал Меч горизонтально и указал на Ли Яо. Он слегка спросил: «Теперь у меня в руках Меч Люка, ты скажешь мне, умрешь ты или нет?»

Ли Яо как-то успокоил его, но выглядел свирепым и ужасным. В его глазах была не только злость, но и ненависть.

Будучи гением культивации в городе Чанъань, который, возможно, мог бы сменить дворянский титул принца Ан, Ли Яо не мог смириться с тем, что он так быстро сошел с ума от злости.

«То, что ты говоришь, что это Меч Люка не делает его им! Я говорю, что позволю тебе умереть!» Ли Яо зарычал и внезапно поднялся с крыши.

В воздухе он держал высоко над головой Облачное Копье, с его глаз капали слезы крови. Вдруг он крикнул во весь голос: "Девять Бушующих Рычащих Питонов: Запретное заклинание!"

Когда Ли Яо рыкнул, Духовная сила Ци, вздымавшаяся в пяти чжанах в воздухе над его головой, внезапно превратилась в слой белых облаков, который безумно быстро собирался в центр. Время от времени там возникал вихрь.

Духовная сила Ци в центре вдруг приобрела алый цвет. В одно мгновение красный питон выполз из вихря! Он был намного больше, чем предыдущий белый. Обнажилась лишь половина его тела, но это уже четыре чжанга!

Красный питон разинул большую кровавую пасть. Он сглотнул и выплюнул язык, как острый меч, а его глаза размером с фонари сверкали глубоким и темным светом, словно он выходил из ада. Его кровожадность заставляла людей дрожать от страха.

С появлением красного питона все белые облака стали алыми, за исключением вихря. Там была бездонная тьма, будто скрывающая невыносимый холод.

Под красным питоном и алым облаком одежда и волосы Ли Яо двигались в разные стороны, танцуя, что делало его похожим на Яна Луо, злого призрака.

Его черты лица были настолько искажены, что его было трудно узнать. Литры крови стекали с его семи отверстий, это выглядело крайне ужасно. Даже когда герцог Син приехал, он не смог узнать Ли Яо по лицу.

Люди, наблюдавшие за этой сценой внутри или снаружи Великой Тайной Формации, дрожали, их глаза были пустыми.

«Боже мой! Малыш Яо неожиданно использовал Запретное Заклинание Девяти Ревов, пробуждающее питонов! Надо было знать, что запрещенное заклинание в любых методах культиваций не может быть использовано просто так. Оно будет потреблять гораздо больше энергии, чем обычные движения.»

«Превосходный метод культивации Запретного заклинания, его воздействие, должно быть, невероятно сильно. Если Малыш Яо нанесет нам этот удар, возможно, все мы не выдержим и превратимся в пепел!»

«Кроме того, он использовал Копье Облачного Раскола и Запретное Заклинание, что подняло его силу на ступеньку выше. Не говоря уже о культиваторах 1 или 2 уровня Ци, таких, как мы. Если культиваторы более высокого уровня приедут, они умрут от зависти!

Ли Му Чжао смотрел безучастно, он просто бормотал себе под нос: «Всему конец, всему конец, всему конец, Ли Е конец, Великой Тайной Формации тоже конец ...»

Все солдаты, кроме Шангуан Цинчэн не могли держать свое оружие. За исключением нескольких Мастеров Воинов, стражи в Королевстве Воинов прямо рухнули на землю. Этот метод культивации не был направлен на них, а значит, на них могли повлиять только последствия, но они уже не могли этого вынести.

Шангуань Цинчэн прикусила нижнюю губу, ее рука, держащая нож, не могла перестать трястись, но она не отводила взгляд и просто смотрела на Ли Е.

Она верила в Ли Е, ведь он сотворил столько чудес.

«Наследник... Вы должны быть в состоянии противостоять атаке, Вы должны быть в состоянии противостоять ... Пока Вы можете сопротивляться этому, сопротивляйтесь. Ли Яо использовал слишком много сил, его Духовная Ци будет исчерпана, у нас все еще есть шанс ...» Шангуань Цинчэн молилась в сердцах.

"Ли Е!"

Ли Яо с его грубым характером и привычкой оскорблять вообще не любил этого человека. Как только он заговорил, все заметили его кровавые зубы. «Тебе повезло, и ты умеешь прятаться. Ты заставляешь меня использовать Запрещенное Заклинание Девяти Рычащих Питонов!»

Ли Яо высоко поднял Копье Облачного Раскола и собирался сбросить Ли Е с неба.

Одновременно с ним красный питон в алом облаке внезапно выпрыгнул из вихря, и теперь все люди увидели, что тело красного питона было на самом деле длиной не менее 30 метров.

Питон раскрыл свою пугающую пасть и укусил Ли Е!

Он был таким гигантским и ужасным, что его рот, казалось, мог проглотить дом, не то, что человека.

Ли Е стоял на крыше с мечом, его тощая фигура казалась муравьем в сравнении с красным 30-метровым питоном.

Но он не был муравьем, беспомощно ожидающим смерти.

Когда Ли Яо двинулся с места, Е тоже подпрыгнул.

Ли Е знал, что только культивация не сможет противостоять этому удару Ли Яо.

Даже культиваторы Ци 4-го уровня не осмеливались говорить, что они могут противостоять этому удару, не говоря уже о Е, который достиг всего лишь 2-го уровня.

Но он не боялся.

Он ступил на фиолетовые облака и подпрыгнул в воздухе. Меч Люка, плотно покрытый амулетами, внезапно осветил бесчисленные голубые звезды.

Он вытащил Дракона Ци из своего тела и ввел всю силу Дракона Ци в Меч Люка.

Но этого было бы недостаточно.

Ли Е встретился с красным питоном, в этот момент он посмотрел в сторону.

Прежний Ли Е, всегда спокойный и безразличный, выглядел словно святой и не с мира сего.

Но в этот момент он был мрачным и невероятным, как суверен, спускающийся в мир, будто с ним была мощная армия.

Это было правильное поведение Великого Культиватора перед битвами, когда он противостоял врагу, достойного его стали.

Ли Е схватил Меч Люка и указал на питона, кусающего с широко раскрытой пастью. Он усмехнулся и сказал: «Показываешь своего питомца дракону?»

Его глаза остановились на Ли Яо, стоящего рядом с красным питоном, в его глазах был холод. «Раз уж у нас была такая крупная битва, я должен принять твой вызов!»

Меч Люка нарисовал в небе круговую арку. В доли секунды перед ним появилось множество кругов. А Ли Е, чья одежда летала в разные стороны, уже бесчисленное количество раз управлял мечом: «Никогда Не в Куньлунь, Никогда Не Смотри На Бессмертных, Меч Небесного Пруда Убивает Бессмертных!»

До того, как он сбавил голос, бесчисленное количество частиц от света меча пролетело вокруг Ли Е, непрерывно плескавшись один за другим, как быстрые реки. Свет меча был настолько ярким, что перекрывал свет звезд, тело меча было настолько ослепительным, что по сравнению с ним даже полумесяц потерял свой цвет.

В ночном небе был звездный океан.

Но сейчас этого не было видно.

В это время на крыше Ли Е был окружен более ярким звездным светом.

Океан звезд из света меча!

В море мечей, держа в руке Меч Люка, Ли Е воплотился в величайший меч Ци, и с тенью тысячи мечей он направился прямо к красному питону!

"Фиолетовая сила Ци: Меч Небесного Пруда!"

Пение каждого меча было чистым и мелодичным.

Тысячи мечей скользили, словно тени, и попадали в 30-метрового красного питона!

«Шшшш!»

Красный питон кричал в воздух, будто жалко стоная.

Море мечей окружило красного питона и с легкостью полетело в него. Все тело его светилось красным, словно взрыв кровавого тумана.

В алом сиянии и кровавом тумане величественное сияние внезапно сошло на нет. Потеряв силу, чтобы поглотить все, она была разбита бешеным светом меча. Как настоящая змея, она продолжала скручивать свое тело от боли и непрестанно выть.

В одно мгновение тело питона неожиданно раскололось на несколько дюймов, а в небе его разрезали на десять миллионов кусков!

Все тело питона было наполнено ярким светом, а затем разбилось на неисчислимые частицы. Он развернулся в воздухе, словно Млечный Путь затянул свой свет и пролетел на 3000 миль к горизонту!

Алые облака рассеялись.

Ли Е держал меч, ведь его борьба будет продолжаться!

Громкий и чистый драконий стон.

Ли Е, вооруженный Мечом Люка, воплотился в бирюзового дракона.

Дракон нефритового цвета врезался прямо в Ли Яо.

Он укусил Ли Яо и проглотил его!

Точка Меча Люка попала в точку Копья Облачного Раскола.

Тело Копья затряслось и взлетело на сотни метров в воздух.

Ли Яо выплюнул кровь, и его тело внезапно полетело назад, похожее на воздушного змея со сломанной нитью.

Ли Е выскочил вперед с яростью: «Сын герцога, предатель Пан Сюнь. Раз ты смеешь идти в мой особняк и убивать, я, Главный Наследник, не прощу тебя!»

Тело Ли Яо врезалось в трехэтажный чердак и разбило перила. В то же время Ли Е, как острая стрела, вылетел к Ли Яо и, встав на грудь, снова сбил его с ног. Двери и окна разбились, и он упал на чердак.

Ли Е ударил в отверстие, выбитое Ли Яо, и открыл его. Сквозь туман из фрагментов и пыли Ли Е вошел в комнату. Ли Яо упал на перевернутые столы и стулья в комнате и уже собирался встать, но Ли Е уже подошел к нему и снова ударил.

В этот момент Яо был в лохмотьях, с темно-синим лицом, распущенными волосами и продолжал плевать кровью. Он сильно волновался. Однако Ли Е не собирался быть добряком. Когда тело противника летело назад, он бросился вперёд и нанес удар, пробудил духовный ветер и непосредственно захватил Эликсирное Поле противника и Океан Ци. «Как принц, заявляю, что ты навредил моей жизни. Сегодня я, наследник, лишу тебя твоей способности культивирования!»

На лице Ли Яо читались боль и страх. Он в отчаянии закричал: «Нет!»

Но никто не обратил никакого внимания на его крики.

«Пум!» Ли Е ударил Ли Яо по нижней части живота, и Ли Яо показалось, что он услышал звук разбитого стекла. Его Духовная Ци утекла, истощая его Эликсирное Поле и Океан Ци.

Океан Ци был разбит. Эликсирное поле было уничтожено!

Ли Е снова ударил Ли Яо так сильно, что заставил его полететь, разбить двери и окна с другой стороны комнаты, а затем вылететь с опилками с трехэтажного чердака.

В воздухе Ли Яо выплюнул неимоверное количество крови, опустил голову и потерял сознание.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 22**

Глава 22 Друзья

Все видели эту сцену, все сердца их дрожали.

Ли Е спрыгнул с чердака и поднял Ли Яо, который уже упал в обморок, словно мертвая рыба. Он отскочил на два шага в сторону крыши. Ли Е махнул рукой и отбросил Ли Яо, после чего тот рухнул на землю.

С Мечом Люка в руке, Ли Е без слов взглянул на культиваторов перед цветочными воротами.

Его длинные волосы упали ему на плечи, крыша снова оказалась в тишине, и были слышны даже падающие иголки.

В ночном небе все еще висел полумесяц. Млечный Путь и звезды были такими же яркими и ясными, как и раньше.

Ни шума, ни разговоров.

Люди во дворе, будь то культиваторы перед воротами или охранники в Великой Тайной Формации, все выпучили свои глаза и открыли рты настолько широко, что туда влезло бы яйцо. Безмолвно, они смотрели на наследника, стоявшего на крыше с мечом.

Они не забудут сегодняшнюю сцену, даже спустя много лет.

Они всегда будут помнить, как изящно выглядел Ли Е под ночным небом и океаном звезд.

Никакие слова не смогут это описать.

Но они будут помнить, какие чувства Ли Е заставил их испытать.

Возвращение короля.

Время длилось так долго, будто прошли и осень, и весна.

Копье Облачного Раскола, отправленное в небо Мечом Люка, теперь упало оттуда и воткнулось прямо в крышу, его дрожащее тело издавало легкий жужжащий звук. Только сейчас все люди смогли прийти в себя один за другим.

Жужжащий звук Облачного Копья, создающийся при столкновении с Мечом Люка, походил на дрожащее и нежное поклонение придворного императору.

Ли Мужао дернулся. Его гигантские глаза, полные страха, смотрели на Ли Е.

"Малыш Яо ... Неожиданно проиграл?"

«Гений города Чанъань, который использовал высший метод культивации “ Девять Бушующих Рычащих Питонов: Запретное заклинание”, оказался без сознания?»

«Каков был метод культивации Ли Е? Почему он был таким сильным?»

«Никогда Не в Куньлунь, Никогда Не Смотри На Бессмертных, Меч Небесного Пруда Убивает Бессмертных... Меч фиолетового небесного пруда Ци ... Вид меча, который может убить даже бессмертных, безусловно, может победить Малыша Яо. Это вообще нормально?»

Эти культиваторы смотрели друг на друга, но могли только говорить, а не двигаться.

Они не осмеливались двигаться.

Как они только что сказали, «Запретное заклинание девяти ревущих питонов» могло уничтожить их всех. Было заметно, что Меч фиолетового небесного пруда Ци легко сломал Запретное заклинание, тогда, если бы меч повернулся, чтобы их атаковать, от них ничего бы не осталось.

В тот момент Ли Е не говорил, кто осмелился бы двинуться?

Наследник стоял на крыше со своим мечом, стражи в Великой Тайной Формации повернулись, чтобы дружно взглянуть на него, их глаза были были полны невероятного волнения.

Ли Яо был гениальным лидером всех потомков Имперского Клана. Во всем городе Чанъань было всего несколько человек, таких как герцогиня Ли, которая могла бы сравняться с ним в репутации. Как обычно, высоко стоящий над толпой, он был как непобедимый герой, каким бы невероятным это ни было. Офицеры младших пяти классов, которые видели его, должны относиться с уважением, не говоря уже о Рыцарях-Воинах и Мастерах-Воителях в Смертном Царстве, подобных им.

Он уже был практикующим Ци 3-го уровня в возрасте двадцати лет, что означало, что у него были бесконечные возможности в будущем. Даже если бы он не смог построить фундамент для достижения Царства Духовного Мастера, он мог бы, по крайней мере, достичь высокого уровня силы Ци и овладеть властью империи.

Такой гений держал свое Копье Облачного раскола и приказал дюжине практиков техник Ци броситься в особняк принца Ан и убить. Тот, кто злоупотреблял своей властью и издевался над людьми, был абсолютно беззаконен ... Кто бы мог подумать, что его действительно одолеют?

Ранее, когда Ли Е использовал «Запретное заклинание Девяти Питонов», многие охранники бросили свое оружие под его давлением. Пока давления не было, охранники держали оружие в руках и смотрели на наследника на крыше.

В отличие от эмоций других, Шангуань Цинчэн испытывала иное. Как «воин», который всегда был предан Ли Е, она хотела бы видеть эту сцену во снах. Казалось, она видела картину, где принц Ань Сянь со своим отцом сражался на поле битвы миллионами солдат, и они обезглавили главнокомандующего врага. Это заставляло все ее тело трястись от волнения, ее лицо белело, словно Соссюрея, а ее губы алели, словно персиковые цветы.

"Могучий наследник!"

Шангуань Цинчэн ударила себя по груди кулаком, подняла руки и кричала. Она хотела сказать много всего, но только это могло точно выразить ее настроение.

"Могучий наследник!"

Под предводительством Шангуань Цинчень охранники с ножами бьют себя в грудь кулаками, охранники с копьями бьют копьями по земле, охранники бьют ножами по щитам. На фоне звуков войны стражники рычали сильнее всех, их боевой дух походил на раскатистый гром.

Ли Е указал мечом на цветочные ворота и сказал: «Избавьтесь от них».

"Да, наследник!"

Охранники выбежали из Великой Тайной Формации и окружили культиваторов перед воротами со всех сторон.

В этот момент другие охранники, собравшиеся за пределами двора, ранее не проявившие себя в битве, также выбежали из своих укрытий. Восемьсот охранников образовали дюжину черных рек, рычали и собрались у ворот с цветочными подвесками.

Перед воротами дюжина культиваторов собиралась в бой. Если дюжина низкоуровневых практиков Ци будет окружена восемью сотнями элитных охранников, естественно, они будут убиты, будучи в кольце окружения. В особняке с подобной местностью у них может быть шанс сбежать. Однако в это время Ли Е смотрел на них так свирепо, что походил на тигра. Культиваторы, наблюдавшие за силой меча Ли Е, едва ли имели смелость рискнуть.

Более того, Ли Е только что сказал «избавиться» вместо «убить», что означало, что их, вероятно, убьют, если они пойдут на риск, но они могут получить шанс на выживание, если прекратят сопротивляться, это не такой уж трудный выбор. Однако, если они были захвачены в связи с нападением и могут потерять свою личность как мятежники Пан Сюнь.

"Что же нам делать?"

Культиваторы смотрели на Ли Мужао, самого высокого по рангу после Ли Яо, ведь жизнь Яо была под вопросом.

Мужао глубоко вздохнул и взглянул на Е так, будто знал его впервые. Затем сказал: «Давайте сдадимся».

«Но наша личность будет ... Нападение на особняк принца является серьезным преступлением!», - сказал культиватор.

Ли Мужао с горечью ответил: «Малыша Яо поймали, и мы не виноваты в том, что его разоблачили ... Будем мы жить или умрем, неважно, оставим это на произвол судьбы. Кто из вас сможет противостоять мечу наследника принца Ан?»

Все замолчали, никто больше не говорил. Они могли только наблюдать, как приближались охранники особняка, а затем были осаждены.

Охранники особняка в черных доспехах были готов к бою и смотрели на них настолько смертоносными глазами, будто могли заживо съесть. Как вы и можете себе представить, будь приказ Ли Е не «снят», они без колебаний убили бы их и разорвали на куски.

Шангуань Цинчэн подошла к фронту битвы. Под ее бровями была пара холодных и бесчувственных глаз. Взглянув на культиваторов, она увидела, что они не собираются сопротивляться, поэтому махнула рукой и сказала: «Разоружиться и взять их под стражу!»

Ли Мужао и культиваторы бросили оружие. Они позволили охранникам броситься вперед и связать себя железными цепями и замками.

Шангуань Цинчэн почувствовала что-то неладное в этот момент. Она нахмурилась и сразу же посмотрела в сторону ворот, откуда веяло силой Духовной Ци. Кто-то бросился в сторону заколдованного Ли Яо.

Ли Е собирался спуститься с крыши, но остановился и посмотрел туда.

Кто-то мог бы пробиться через чары, но его культивация должна быть как минимум 3-го уровня Ци.

Сюда прыгнули несколько человек, их голоса были слышны издалека: «Брат Е, я иду, чтобы спасти тебя!»

Человек в фургоне в пурпурной мантии и с длинным мечом несколько раз подпрыгнул и приземлился на цветочных воротах. Он нацелил длинный меч на людей во дворе и сердито упрекнул: "Безумные фанатики, как вы смеете ... Ну и дела…"

Сначала он был полон импульса, словно тигры, бегущие с горы. Однако после того, как он сказал «Ну и дела», его импульс сошел на нет, и его внушительная манера тут же сбавила темп. "Почему они все охраняют особняк принца?"

Увидев Ли Мужао и других, чьи руки были связаны за спиной, он засомневался и почесал голову: «Что происходит?»

Его сопровождали два помощника, один из которых был белолицым и без бороды, а одежда его была безупречно чистой. Он приехал и увидел Ли Е на крыше. Хотя он и сомневался, он поприветствовал Ли Е в первый раз. «Приветствую, главный наследник»

Молодой человек в пурпурной мантии наконец увидел Ли Е. Заметив, что с ним стало, он настолько удивился, что чуть не сломал челюсть. "Брат Е, ты ... Ты в порядке?"

Этим человеком был именно Ли Ян, принц Пу. А белолицым культиватором был, естественно, Тянь Линконг.

Когда Ли Е спустился с крыши, и они встретились во дворе, Ли Е улыбнулся и сказал: «Что со мной будет?»

Ли Ян также почувствовал, что с его реакцией что-то не так. Он дважды глухо посмеялся, почесал голову и сказал: «Я рад, что с тобой все в порядке. Я уже давно волнуюсь. Эти повстанцы из Панг Сюня крайне смелые и совершают преступления в городе Чанъань. Они просто вырыли себе могилы ... »

Внезапно что-то его осенило. Ли Ян посмотрел на Ли Е с удивлением, будто хотел понять все полностью. «Сегодня я вернулся из Лояна и даже не принял участие в твоей Церемонии Покрова. Я слышал, что ты получил Даосскую Удачу, оставленную Небесным Мастером Юаном в Поглощенной облаками Горе, и уже получил силу Ци. Это правда?»

После того, как он сказал это, он хлопнул себя по лбу. Ли Янь неловко сказал: «Ты просто спрыгнул с крыши, и все еще полон сил и энергии. Очевидно, что ты получил силу Ци...»

Сказав это, он обрадовался и похлопал Ли Е по плечу. «Ну что ж, брат Е, тебе действительно повезло, что Небесный Мастер Юань оставил Даосскую Удачу, она ведь была недоступна людям на протяжении столетий! Теперь, раз ты получил силу Ци, ты невероятно силен и довольно престижен. Когда мы снова тайно пойдем в бордели в переулке Кан-Фу, даже самая популярная Цинь Гангер, продающая свои выступления вместо своего тела, будет слушаться тебя, хаха»

Ли Е получил силу Ци, и то, чего этот парень ожидал, было ничем иным, как местом, где они проводили время с проститутками.

Наблюдая за таким поведением Ли Яна, стоявший позади Тянь Линконг выглядел беспомощным, но больше ничего не сказал. Очевидно, он привык к капризам Ли Яна.

Ли Янь смог прийти поддержать так быстро, Ли Е был очень тронут этим. Культивация Яня была довольно обыденной, он был всего на 1 уровне силы Ци. Он не был сыном имперского клана и сыном князя. Обычно его любимым делом было тянуть Ли Е вниз, который был не просто хуже, но и не имел никаких успехов в культивации, а мог только пить и творить чушь с ним. Ли Е раньше думал, что они просто собутыльники, и он не ожидал, что Ли Ян приедет сюда так быстро сегодня вечером.

Когда Ли Е и Ли Янь вошли в комнату, Е спросил о последних событиях, чтобы показать, что волнуется: «Как прошла поездка в Лоян на этот раз?»

Ли Янь уже забрал свой длинный меч. Услышав это, он махнул рукой и равнодушно сказал: «Прошлой весной мой старший брат всегда управлял водным транспортом в Восточной столице. Однако в этот раз у моего старшего брата были более важные дела, чтобы сделать это, так что Его Величество просто отправил меня туда. Я особо ничего не делал, только чиновники занимались чем-то дельным».

Ли Е кивнул, но больше ничего не сказал. Ли Ян назвал императора Его Величеством, а не отцом, значит, они не очень близки наедине.

Войдя в комнату, Ли Янь, наконец, заметил Ли Яо, которого Шангуань Цинчэн подняла в эту комнату из внутреннего двора, и тот лежал на полу.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 23**

Глава 23 Ситуация

Увидев Ли Яо, Ли Янь так испугался, что отскочил.

«Разве это не Ли Яо? Почему он спит здесь?» Как только он это сказал, он почувствовал, что что-то не так. «Ах, нет, он здесь, чтобы помочь вам побороть мятежников Пансюнь? Он быстро пришел, но тут же отключился. Почему он выглядит таким больным и рвет кровью, почему вы не помогаете ему встать и оставляете его лежать здесь? ... Увы, нет, у этого человека сила Ци 3-го уровня, почему он так легко проиграл, а у тебя нет никаких травм ... "

Говоря об этом, Ли Янь наконец осознал самую большую проблему. Он подозрительно посмотрел на Ли Е: «Что это за атака? Почему Ли Яо лежит здесь серьезно раненый, но с тобой все в порядке? Эти люди перед воротами не похожи на слабых, многие из них не пострадали. Почему они арестованы?»

Хоть Ли Янь и был ненадежным, у него не было проблем с IQ.

Ли Вэй сел на высокий стул и позвал Ли Яня сесть рядом. Он мягко покачал головой и озадаченно взглянул. «Если бы ты не пришел сегодня вечером, все было бы хорошо. Раз ты уже пришел, и ты в этой каше».

Сказав это, Ли Е внезапно замолчал. Он поднял голову и посмотрел на небо, и его мысли мгновенно уплыли далеко.

Сегодняшний бой в особняке принца Ан был сильным штормом, который не так легко подавить. Для Ли Е это был его шанс унаследовать дворянский титул принца Ан, но в то же время это принесло бы ему бесконечные проблемы.

Никто не посещал особняк принца Ан, включая офис Чанъань, который отвечал за безопасность в городе Чанъань.

Ли Е посадил Ли Яо, Ли Мужао и других и резко взял все магические сокровища и Таблетки Дэн, которые они принесли с собой.

Таблетки Дэн были хороши для культивации, и Ли Е наградил ими охранников особняка Принца Ан за заслугу в битве прошлой ночью. Он особенно заботился о нескольких культвиаторах, которые имели высокие результаты, чтобы позволить им получить энергию Ци.

Копье облачного раскола Ли Ю было магическим сокровищем 2-го ранга, что было очень редко. Ли Е позвонил Шангуань Цинченг, и он планировал подарить ей его.

«Магическое сокровище 2-го ранга уже не обычная вещь. Копье Облачного Раскола даже более ценно. Почему наследник не использует его сам?» Шангуань Цинчэн почувствовала себя чрезвычайно польщенной и широко раскрыла свои яркие глаза.

«Я даю его тебе, и ты примешь». Тон Ли Вэя не оставлял места для сомнений.

После нескольких минут молчания он посмотрел на Шангуань Цинчэна и добавил: «Дао, которое вы совершенствуете, используется военными генералами на поле битвы. Поэтому вам следует проводить тренировки в самые холодные и жаркие периоды года и улучшать свои мускулы и кости в течение многих лет, а затем, когда вы «в отличной форме и обретаете смелое и бесстрашное сердце», вы становитесь Воином-Рыцарем. После этого вы должны обдумывать военные стратегии и тактики, а также знать множество битв. Когда вы сможете убивать врагов на лошади и управлять армией, вы получите титул Воина на поле битвы».

«Я слышал, что военные генералы на поле боя больше всего акцентировали внимание на том, чтобы накапливать богатства и красиво бороться. Сначала нужно прочесть три тысячи книг, практиковаться с мечом бесчисленное количество раз, пока не сможешь с легкостью убить врага на поле битвы». Тогда можно заставить войска продвинуться или отступить, затем убить вражеского командира перед стальными бронетанковыми войсками». Это причина, по которой можно получить силу Ци за короткое время спустя годы после того, как получишь стиль битвы Воинов Мастеров, ведь ты уже достигнете многого на этот момент».

«Но если Дао военных генералов на поле битвы поможет попасть в царство, в котором можно получить великие достижения в военном искусстве, будь внимателен, хоть ты не проявляешь гнева и вырастишь общий костяк, собери такую внушительную силу, как могущественный полководец, а также пусть армия будет трепетать и повиноваться тебе, и пусть злодеи будут избегать тебя, только тогда Дао созреет. Кроме того, чтобы стать генералом, известным генералом, нужно уметь мобилизовать силу армии для формирования неукротимой передовой силы военного генерала, тогда одно копье сможет участвовать в бою, а другое сможет захватить город».

Слушая, как Ли Е говорит, глаза Шангуан Цинчен стали похожи на полные тоски звезды, но она тут же пришла в себя. Она сжала кулаки и нахмурилась: «Одно копье может быть использовано в бою, а другое может захватить город», этот стиль боя не был подвластен никому веками, даже принцу Ан... Я не смогу...»

Ли Е махнул рукой и прервал ее: «То, что мой отец этого не достиг, не значит, что ты не сможешь».

Шангуань на мгновение впала в ступор, эти слова ввели ее в раздумья.

Ли Е посмотрел на нее: «Знаменитые генералы перестают быть эгоцентричными, даже тысячи лошадей и солдат должны держаться подальше от сражающихся в белом халате. Это выдающийся стиль Чэнь Цинчжи, которым ты будешь владеть в будущем, вот чего я ожидаю от тебя".

Все тело Шанггуан Цинчен в шоке, она и подумать не могла о стиле Чэнь Цинчжи. На этот раз, видя вживую, что Ли Е в нее верит, она так заволновалась, что не могла сказать ни слова, лишь ее влажные глаза сияли.

«Копье Облачного Раскола само по себе ничего не значит, пока ты не используешь его». Ли Вэй держал копье и передал его Шангуань Цинчэн. Этот момент заставил его вспомнить мрачную фигуру, стоявшую перед горящим зданием в тот день страшного суда, и кричала: «Моя кровь за Ваш уход, Ваше величество».

В то время Шангуань Цинчэн уже достигла стиля боя военных генералов. Если бы она покинула Ли Е, у нее было бы много возможностей для ведения войск в сражениях. Но она этого не сделала, вместо этого она была командиром имперской гвардии манипулирующего императора в течение почти двадцати лет, и была вполне довольна, пока не умерла, сражаясь за манипулятора.

"Я ... Слушаюсь!" Шангуань Цинчэн взяла в обе руки Копье Облачного Раскола, ее голос больше не дрожал, а лишь стал звучным и сильным.

Когда Шангуань Цинчен вышла, Ли Янь, лежавший на диване, не смог удержаться от удивления и щелкнул языком: «Это довольно щедро ... Но культивация для того, чтобы преуспеть в военном искусстве Дао может быть достаточно трудной, не стоит этого делать. Никто не преуспел в этом за последние сто лет в Империи Тан. Вы действительно думаете, что эта женщина-генерал, вероятно, преуспеет?»

Ли Сяо улыбнулся: «Пути культивации в империи Тан являются не чем иным, как конфуцианством, буддизмом, даосизмом и милитаризмом. У народов за пределами страны есть и другие методы - но кроме даосизма, другие три метода имеют в значительной степени не отличаются».

«Уровень 1, 2 или даже 10 энергии Ци, а затем создание основы для достижения титула Духовного Учителя, это разделение сфер культивации в даосизме, а также наиболее распространенный путь культиваторов в наши дни. В то время как методы в конфуцианстве, буддизме и милитаризм не столь специфичны и не имеют так много ступеней развития».

Например, в милитаризме после того, как культиваторы получают энергию Ци, они становятся военными генералами, после чего они идут в такой иерархии: генералы, старшие генералы, командиры и известные генералы. Но культивация в Милитаризме сочетается со стилем битвы Дао и военной жизнью, в которой есть требования для понимания военных стратегий, войны и искусства управления солдатами. Бесполезно просто сидеть медитировать и практиковать дыхание».

«Это также причина, по которой в конфуцианстве, буддизме и милитаризме очень мало культиваторов, и им трудно совершенствоваться, потому что требования слишком высоки».

«Хотя культивирование даосизма намного проще и понятнее. Поэтому в династии Империи Тан быть культиватором даосизма абсолютно обычная тенденция. Даже военные генералы в армии, успешные кандидаты высших имперских экзаменов и конфуцианты, сдавшие имперский экзамен, большинство из которых культивируют истинный даосизм».

Ли Вэй продолжил: «Кроме того, в наше время нет никого, кто побывал в царстве знаменитых генералов. Сейчас оно находится в городе Чанъань, не так ли?»

Ли Ян подумал: «Вы имеете в виду министра Чжан Ичжао, который победил армии Тубо и Уйгура в Хекси и Западных регионах. Он самостоятельно восстановил потерянные одиннадцать штатов в Хекси и Западных регионах. Он был губернатором армии Гуйи, теперь он вернулся в императорский двор и назначен на официальную должность».

Ли Вэй кивнул: «В дополнение к министру Чжану не будет второго человека, у которого будет возможность достичь Известного Стиля Генералов».

Ли Сяо вздохнул и вдруг погрустнел. Он эмоционально сказал: «Если бы министр Чжан все время охранял Хекси, он мог бы действительно достичь Известного Стиля Генералов. Но он вернулся в имперский суд после получения указа, и теперь живет праздной жизнью в городе Чанъань. Даже несмотря на то, что он переступил через порог Царства Знаменитых Генералов, я боюсь, у него нет шансов пойти дальше без сражений на поле битвы».

Говоря о Чжан Ичао, Ли Лан не мог не думать о ситуации на границе империи Тан.

Когда Империя Тан подавилабеспорядки в Ши, императорский двор был вынужден перебросить войска, чтобы спасти их от нестерпимой коррупции в армии на равнинах, которую они не могли блокировать из-за этих мятежных солдат. В результате военная защита в Хекси и западных регионах была ослаблена, и страны, такие как Тубо, Уйгур и другие, воспользовались этой ситуацией, чтобы начать войну, и они вторглись в эти места со всех сторон. В условиях, когда императорский двор был не в состоянии направить подкрепление, вооруженные силы империи Тан в границах оказались в крайне невыгодном положении, но все еще сражались в кровавых битвах в течение десятилетий. В конце концов у них кончились боеприпасы и запасы продовольствия, офицеры и солдаты были полностью уничтожены. Затем Хекси и Западные Регионы были разделены и оккупированы такими народами, как Тубо и Уйгур.

Когда император Сюаньцзун был жив, он приложил все усилия, чтобы добиться процветания. С помощью группы добродетельных чиновников, таких как принц Ан, он методично управлял этой страной, что заставило военных губернаторов трепетать и подчиняться ему. Чужеземные вторжения были предотвращены.

В это же время Чжан Ичжао, сын выдающейся семьи, выросшей в Шачжоу, Хэси держал флаг, чтобы отогнать вражеские войска и вернуть утраченную территорию. Он напал на Шажоу, а затем на Гуажоу. Он создал армию Гуйи и в течение десятилетий вел кровопролитные сражения. Он наконец восстановил потерянные одиннадцать штатов, представил карты территорий каждого штата и сообщил об успехе императорскому двору.

За восемь лет правления Сяньтуна император Ли Цуй разослал императорский указ о вызове Чжан Ичао в Чанань, и его повысили до высшего ранга.

С того времени Чжан Ичжао жил в городе Чанъань праздной жизнью.

Внезапно Ли Янь сказал: «После беспорядков в Ши стали говорить, что военные губернаторы довольно властны, и городские вторжения на границы поднимаются со всех сторон, ситуация отличается только серьезностью и несерьезностью. Я слышал, что после того, как узнали, что министр Чжан бездействует в городе Чанъань и не возвращается, Уйгур снова начал использовать военные силы для армии Гуйи. После смерти дяди в Хуайнане войска и лошади Наньчжао также подают сигналы ожидания, чтобы вызвать проблемы в Сычуани и на юге Пяти хребтов».

Ли Вэй молчал.

«Во времена императора Сюаньцзуна империя Тан возродилась, и страна была мощной, поэтому чужеземные народы на границе боялись империи и людей по всей стране в отношении имперского двора. Таким образом, Чжан Ичао воспользовался преимуществом и собрал армию для восстановления территории».

«Но в наши дни император империи Тан Ли Цуй некомпетентен, потакает себе в удовольствиях, игнорирует ведение государственных дел, политические дела и доверяет коварным и недобросовестным людям держать власть в своих руках. Снова происходят иностранные вторжения. Мятежники поднимаются со всех сторон в регионах, и воры этой земли не могут воздержаться. Следовательно, есть признаки дня тяжелого суда, приближаются серьезные бедствия».

«Забудьте, не говорите этого, все люди в императорском дворе, естественно, будут беспокоиться о национальных делах. Нам не стоит слишком много думать об этом». Ли Вэй покачал головой и посмеялся про себя: «Кстати о твоих достижениях в Ци и о том, что ты победил Ли Яо - это отличная новость. Хотя я пришел сюда поздно и не смог помочь, ты должен пригласить меня в переулок Кан Фу».

Прошлой ночью Ли Е рассказал Ли Яну о том, что между ним и Ли Яо. Что касается причины, по которой он смог одолеть Ли Яо, он должен был Юаню Тиангангу и сказал, что получил в наследство от него метод культивации.

Сначала Ли Янь был шокирован шокирован не только злобностью и смелостью Ли Яо, но и удачей Ли Е и великим наследством Юаня Тянанга.

Что касается первого, то, хотя Ли Янь и был поражен, ему не было трудно поверить; в конце концов, как принц, который живет в городе Чанъань, он ясно знает, насколько сильна борьба имперского клана Ли и Тан за власть.

Как только наступила полночь, Ли Янь оправился от страха. Этот принц Пу ничего не помнил. Произошло такое большое событие, и он был вовлечен в это, но он даже не хотел думать или планировать что-то, вместо этого он хотел в переулок Кан Фу.

«Я знаю, что вы ездили в Восточную столицу и провели там довольно много дней, поэтому ты, должно быть, скучаете Цин Гуанъеру в Великолепном павильоне. Что ж, через несколько дней я пойду туда с вами». Ли Е улыбнулся.

«Кто будет искать Цин Гуанъера в Великолепном Павильоне? Остерегайтесь того, чтобы быть пойманным во Двор Имперского Клана и бойтесь перейти через труп моего отца!»

Ву Ю, девочка с парой косичек на голове, прыгнула внутрь. Как только она вошла, она посмотрела на Ли Яна с выражением, будто говорящим, что, если бы ты пошутил над братом Е, я бы тебя одолела. Ли Ян развел руками, чтобы показать свою невиновность, что это Ли Е сказал эти слова, почему ты обвиняешь меня.

Ву Ю отвернула голову, фыркнула и проигнорировала его. Она улыбнулась и побежала к Ли Е. Она собиралась что-то сказать, но внезапно опустила голову и виновато посмотрела вниз. Она сказала со стыдом: «Брат Е, я опоздала».

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 24**

Глава 24 Запугивание

«Это просто мелкие воры, нашей принцессе не нужно брать этот вопрос в свои руки. Несколько охранников моего дома избавились от них!» пошутил Ли Е. Конечно, он знал, что с культивацией Ву Ю, она не могла почувствовать колебания в изоляции от чар в особняке принца Ан прошлой ночью. В отличие от Ли Яня, который уже жил отдельно, она бы не узнала, если бы Ву Хуншань не сказал ей.

"Правда? Брат Е не ранен?" Ву Ю смотрела на Ли Е с подозрением. Очевидно, она не поверила в это, но она не хотела тыкать его в его же ложь, а вместо этого делала вид, что верит.

Она закончила говорить. Прежде чем Ли Е ответил, она внезапно закричала и сказала: «До того, как я вышла, я слышала, как мой отец говорил, что герцог Син сегодня возвращается».

"Герцог Син?" Ли Е и Ли Янь обменялись взглядами.

Ли Е посмотрел на Ву Ю, и она снова опустила голову перед ним. Потерев уголок своей одежды, она сказала писклявым голосом: «Мой отец сказал: посмотрим, сможет ли брат Е унаследовать дворянский титул».

По-видимому, У Хуншань не собирался ни участвовать в борьбе между Ли Е и Ли Яо, ни предложить свою помощь. Если Ли Е намеревался добиться дворянского звания, ему пришлось бы устранить препятствие - самого герцога Син.

В огромной Империи Тан и непостижимом городе Чанъань Ли Е был почти совсем один.

Во второй половине дня шел суд имперского клана.

Теплое солнце поздней весны пробивалось через окно и освещало алое официальное платье У Хуншаня. Обычно именно он сидел высоко в кресле хозяина, но теперь он сидел напротив и пил чай с кем-то. Его речь и поза были полны уважения, ведь тот, кто сидел перед ним, был в пурпурном официальном халате.

Это был премьер Госсовета и премьер-министр Ван Дуо!

"Почему Вы пришли ко мне сегодня в суд Имперского клана?" После приветствия, У Хуншань улыбнулся и представил предмет разговора.

Ван Дуо так мягко улыбнулся, словно весенний ветерок: «Разве я не могу попросить чашку чая у мистера Ву, даже если у меня нет времени?»

Ву Хуншань поспешно сказал: «Я бы хотел, но я не смею беспокоить Вас своим желанием».

Улыбка Ван Дуо исчезла, и он слегка вздохнул. Он наклонился к окну, его лицо было покрыто морщинами, хорошо заметными на солнце. Казалось, что эти уже не ясные, мутные глаза были наполнены грустью, он был поглощен мыслями.

«Если мистер Ван о чем-то беспокоится, я бы не отказался решить Ваши трудности». Увидев взгляд Ван Дуо, Ву Хуншань понял, что он собирался задать ему вопрос, поэтому он торопливо поклонился, сложив руки спереди.

Ван Дуо отстранился и улыбнулся, извиняясь. «Когда человек стареет, он внезапно вспоминает прошлое, извините меня за это, мистер Ву ... Если я правильно помню, мистер Ву и принц Ан - закадычные друзья, я прав?»

У Хуншань поразился: «Принц Ан обладал большим литературным талантом и был высококвалифицирован в кунг-фу, он был редким героем в имперской династии. Я глубоко уважаю принца Ан».

Он сказал очень консервативно.

Ван Дуо кивнул: «Принц Ан был мудрым всю свою жизнь, и он сделал большой вклад в страну. Как и вы, я очень высоко ценю его и то, чего он достиг ... К сожалению, только хорошие люди умирают молодыми, принц Ан был так молод. Если бы не это, те злодеи Наньчжао не посмели бы снова послать армию, чтобы снова разрушить два наших района, не так ли? Двадцать лет назад, когда принц Ан повел войска в Ичжоу и боролся с армией Наньчжао, которая вторглась на Север, я все еще работал в команде губернатора господина Бая в Западном Сычуане. Когда я думаю о нем, я все еще вижу великую и могущественную фигуру принца Ань».

«Блестящие литературные таланты и искусство боя принца действительно были достойны восхищения», - ответил Ву Хуншань, но в глубине души тайно задавался вопросом, что хотел этим сказать Ван Дуо.

Ван Дуо внезапно сказал: «Мистер Ву и принц Ан одного возраста. Вы были близки, как братья, и дружили в прошлом. Вы, должно быть, действительно заботились о наследнике Принца Ан в те годы, не так ли?» «Несколько дней назад наследник принца Ан был коронован. Мистер Ву провел церемонию вместо принца Ан, так?»

У Хуншань изменился в лице и немного опустил голову. Он не знал, как ответить на этот вопрос: «Я ...»

Ван Дуо добродушно улыбнулся и с пониманием сказал: «Мистер Ву берет на себя управление Судом Имперского Клана, Вы должны быть настолько заняты, что у Вас нет времени, чтобы позаботиться о церемонии младшего».

У Хуншань открыл рот и почувствовал горечь в сердце. Он не знал, что ответить. Через некоторое время он сказал: «Я был занят важными официальными делами в эти дни».

Ван Дуо слегка кивнул, и, должно быть, согласился с причиной У Хуншаня. Он взял чашку, попробовал чай и одобрительно сказал: «Это весенний чай Хучжоу. Выпив его, чувствуешь действительно долгое послевкусие».

С этими словами он встал с дивана и подал руку У Хуншаню. «Я больше не буду беспокоить господина Ву. В офисе есть некоторые правительственные дела, мне нужно спешить, чтобы разобраться с этим».

Ву Хуншань быстро последовал за ним: «Позвольте мне Вас проводить».

Ван Дуо махнул рукой: «Мы ведь знакомые, Вам не нужно быть таким вежливым».

«Это то, что я должен сделать». У Хуншань не дал никаких объяснений и вышел с Ван Дуо.

У двери Ван Дуо замедлился. Казалось, он непреднамеренно спросил: «Я слышал, что наследник принца Ан получил энергию Ци, подобно отцу. Кажется,у принца Ан имеет квалифицированный преемник. Мистер Ву - самый крепкий друг принца Ан. Вам, должно быть, нравится это?»

Хуншань замер. Слова, которые Ван Дуо сказал ему, естественно, говорили о наследовании Ли Е титула Принца Ан.

"Конечно." Ву Хуншань сказал с суровым выражением лица.

Ван Дуо больше ничего не сказал, они пожали руки, чтобы попрощаться.

Когда Хуншань вернулся в комнату и сел, уважительное выражение лица исчезло. Он долго медитировал, затем слегка вздохнул. Ван Дуо был в официальных кругах в течение многих лет. С его-то статусом, если бы он хотел попросить У Хуншаня сделать что-то для него, он не стал бы прямо заявлять об этом, вместо этого он остановился бы там, где должен остановиться.

Таким образом, ничего не осталось бы позади.

У Хуншань знал намерение Ван Дуо, поэтому для него это головной болью. «Мистер Ван, ах, мистер Ван, если бы я мог, я также хотел бы, чтобы Ли Е унаследовал дворянский титул. Вы - премьер-министр, но ваша сила не равна силе премьер-министра у власти. Власть императорского двора теперь находится в руках партии Вэй Баохэна, а герцог Син – его правая рука…»

Вечером.

Роскошная карета, окруженная сотнями скакунов, остановилась перед особняком принца Ан, и мужчина средних лет с крепкими бровями и решительными глазами спустился вниз. Он взглянул на мемориальную доску в особняке и холодно фыркнул, а затем шагнул к воротам поместья.

Перед воротами стояли четверо охранников с доспехами и мечами. Мужчина средних лет поднялся по ступенькам, казалось, он хотел подойти к особняку. Увидев его, охранники достали свои ножи, шагнули вперед и громко крикнули: «Кто это? Остановись немедленно!»

Мужчина проигнорировал их и пошел вперед.

Четверо охранников обнажили свои мечи в унисон и сердито посмотрели на приближающегося. «Особняк — это запретная зона. Если посмеешь сделать шаг вперед, умрешь!»

"Катись!" Сказал старик в черном халате вслед за мужчиной средних лет. Сказав это, он охладел, хлопнул своими длинными рукавами и нанес удар ладонью. Его энергия Ци вырвалась и ударила четырех солдат ...

Охранники стукнулись о ворота со звуком «Бам!». Уголки рта были полны крови. Один из них увидел мужчину, ступившего на каменную платформу, резко шагнул и яростно ударил по голове человека средних лет: «Те, кто проникнут в особняк, умрут!»

"Маленький муравей!" Старик в черной одежде был в ярости, он появился перед охранником в мгновение ока. Он, казалось, случайно прижал ладонь к груди охранника, но на самом деле нанес удар. Доспех издал приглушенный звук, и изо рта охранника потекла кровь. Охранник снова полетел назад и упал у двери.

Он собирался ударить стену, но кто-то вылез и держал его за плечо, постоянно останавливая.

Новичок был в тонких доспехах с красными губами и белым лицом, брови были остры, как лезвие меча, это точно была Шангуань Цинчэн. Она уставилась на людей за дверью: «Откуда вы, воры, пришли? Как вы смеете оскорблять особняк принца Ан и причинять боль охранникам?»

"Практик техники Ци?" Старик слегка испугался. Очевидно, он был очень удивлен, что в особняке, кроме Ли Е, были другие культиваторы.

Мужчина средних лет тоже нахмурился, но не остановился, а продолжил двигаться вперед. Его действия были чрезвычайно агрессивными.

Шангуань Цинчэн пылала гневом, ее правая рука направлялась к левой стороне талии. Она аккуратно вытащила меч и тихо закричала: «Где охранники в особняке?!»

"Да!" В проходе по обеим сторонам экранной стены внезапно выбежали две группы охранников, вооруженных щитами и мечами. Когда они побежали, раздавался дикий грохот и звук их железных доспехов и нефритовых подвесок. В одно мгновение они выстроились в ряд и были готовы сражаться.

Стоя перед боевым массивом, Шангуань Цинчэн прижала меч к груди и указала прямо на мужчину средних лет: «Если не отступишь, ты умрешь!»

"Твою мать!" Старик в чёрном халате прокричал: «Это генерал Левой Гвардии. Как ты смеешь направлять свое оружие на герцога Сина. Ты не боишься ни смерти, ни опасности?»

Этот мужчина был герцогом Син Ли Гуаншу.

«Это место - особняк принца Ан, ты смеешь проникать в особняк, разве ТЫ не боишься ни смерти, ни опасности ?!» Шангуань Цинчэн холодно отвечала. Как только она закончила говорить, она без колебаний приказала охранникам: «Внимание, охранники, по сигналу!»

"Да!" Пять рядов охранников вышли единогласно, услышав приказ. Охранники в первом ряду столкнули человека средних лет с щитом в руках.

"Как ты смеешь!" Старик в черной мантии не смог сдерживать ярость. Он уже вернулся за Ли Гуаньшу, но снова вылетел и оказался перед боевым рядом. Его скорость была чрезвычайно быстрой, так что его не могли поймать. Он свирепо ударил по щитам, сломал круглый щит, а охранник, который держал щит, вылетел, плюясь кровью.

"Убить!" приказала Шангуань Цинчэн.

"Убить!" Более 50 охранников кричали в унисон, сменили боевой массив с толчка вперед на бросок и бросились как тигры и волки, чтобы убить человека средних лет и старика в черной мантии!

"Довольно!" Ли Гуаншу, который опустил брови и ничего не говорил все это время, наконец издал звук. Он наступил на землю. Круг духовной силы Ци поднялся с его ног и помчался по земле и охватил всех наступающих охранников Особняка.

После удара Ли Гуаншу посмотрел на Шангуань Цинчэн: «Где Ли Е? Выпустите его, чтобы поговорить!»

"Кто ты, черт возьми!" Держа меч обеими руками, Шангуань Цинчэн перешагнула через охранников, лежащих перед ней. Она подняла меч и ударила Ли Гуаншу.

"Смирись со смертью!" Глаза Ли Гуаншу были бесчувственными, он собирался убить ее. Он перевернул запястья и внезапно хлопнул ладонью, превратившуюся в 10-футовую, направил прямо на Шангуань Цинчэн с неба.

Однако, прежде чем его ладонь ударила по Шаньгуань Цинчэн, она была разбита полосой Духовной энергии Ци. Затем зазвучал голос, полный сарказма: «Как престижно, герцог Син!»а

Услышав звук, Шангуань ступила на землю, вложила меч в ножны и повернулась, чтобы поприветствовать Ли Е. С вежливостью она сказала: «Наследник!»

Охранники перед воротами встали один за другим. Все они проложили ему дорогу и отдали честь с обеих сторон. «Наследник!»

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 25**

Глава 25 Компромисс

Ли Е, одетый в черное платье, вышел, сложив руки за спиной, и посмотрел на Ли Гуаншу с сарказмом в глазах.

- Дядя, ты пришел ко мне в гости, как только вернулся. Я польщен.

Ли Гуаншу слегка нахмурился из-за дисциплины охранников. Увидев спокойного Ли Е, который беззаботно вышел за дверь, Ли Гуаншу фыркнул.

- Вчера на усадьбу напали, Ли Яо беспокоился и пришел помочь. Где он сейчас?!

Ли Е усмехнулся и ответил:

- Никто не пришел помочь мне прошлой ночью, кроме последователей Пан Сюня – они пришли атаковать.

- Ли Е! - лицо Ли Гуаншу резко стало суровым, - Ты знаешь, о чем говоришь?

- Герцог Син, а ты знаешь, о чем говоришь? – ответил Ли Е

- Я вежливо говорю с тобой, чтобы спасти. Не будь неблагодарным! Ты действительно думаешь, что сможешь остановить меня, если я захочу найти кого-нибудь в поместье принца Ан?

- Если ты хочешь войти в поместье принца Ан без разрешения, просто приходи.

- Ты думаешь, офис Чанъань придет спасти вас и восстановить справедливость?

- Если хочешь сделать это, просто сделай. Зачем говорить глупости?

- Я Генерал Левой Гвардии, и по всему императорскому двору мои друзья. Как ты можешь конкурировать со мной?

- Почему же тогда Генерал не начнет?

Ли Гуаншу шагнул, Духовная сила Ци начала зарождаться в его ладонях, а одежда развеваться в разные стороны.

- Тогда я сделаю, как ты пожелаешь!

Ли Е помахал запястьем, и Меч Люка тут же появился в его руке.

- Сделай хоть шаг вперед, и ты пожалеешь!

Ли Гуаншу сделал шаг вперед.

Ли Е исчез с того места, где он находился и ударил Ли Гуаншу своим мечом. Меч засверкал белым светом и выглядел как столб северного сияния, стремящийся прямо в горло Ли Гуаншу!

- Ты желаешь смерти!

Ли Гуаншу хлопнул. Белая рука, возникшая перед его ладонью, была в несколько раз больше обычной, размером более тридцати метров. Ворота поместья были огромными, но перед белой рукой они были словно детские. Когда он хлопнул ладонью, охранники на платформе потеряли равновесие и упали. Ворота дико качались из стороны в сторону, будто падающие листья, и тут же сломались.

Одного удара мастера среднего уровня Ци-очищения было достаточно, чтобы разрушить ворота Поместья, и ни в коем случае нельзя было противостоять культиватору Ци 2-го уровня. В сравнении с этой огромной ладонью атака Ли Е была слишком слабой.

Но Ли Е, не обращая внимания на ладонь, просто воткнул меч в горло Ли Гуаншу!

Его длинные волосы и одежда развевались позади него, издавая великолепный звук.

Будто он находился в центре шторма, а в следующий момент шторм поднял его в воздух.

Бум.

Это не Ли Е летел назад.

Огромная ладонь рассеялась в воздухе.

Охранники на платформе стояли ровно, а безумно трясущиеся ворота вернулись в прежнее состояние.

Глаза каждого расширились.

Они увидели, что Меч Люка попал в горло Ли Гуаншу.

Ли Е был в порядке.

Меч Люка полетел вперед.

Затем Ли Гуаншу сделал шаг назад.

Он должен был отступить.

Меч удачи пронзил бы его горло, если бы он не отступил.

- Как ты смеешь бороться со мной?! Не боишься смерти ?!, -Ли Гуаншу был в ярости, выражение его лица было безобразным.

Ли Ян усмехнулся:

- Думаешь, я боюсь тебя?

Рот Ли Гуаншу дрогнул.

Естественно, он не смел обидеть Ли Е.

Так что сейчас он сдержал свою атаку.

В конце концов, Ли Е был главным наследником Ан. Если он осмелится обидеть Ли Е в поместье принца Ан в городе Чанъань, у него будут проблемы. Хотя Империя была политически коррумпированной, она все еще не пренебрегала законами и порядком. Это был не дикий век, основные правила нельзя было игнорировать.

Ли Гуаншу высокомерно пришел сегодня в поместье Прайс Ан и даже хотел уничтожить поместье. Но на самом деле он блефовал. Он хотел запугать Ли Е, заставить его бояться и отступать.

В конце концов, Ли Гуаншу был генералом левой гвардии и держал мощную силу в императорском дворе, а Ли Е был один и не имел силы в императорском дворе. Сила этих двух была не на одном уровне, и Е упал бы, если бы они продолжили бороться. Именно поэтому Гуаншу подумал, что Ли Е будет бояться. Была ли причина не бояться?

Однако от начала и до конца меч Ли Е был на удивление устойчивым и летел прямо в горло Ли Гуаншу. Не было никаких признаков отклонения.

Пока это не заставило Ли Гуаншу отступить.

Даже если бы он приложил максимум усилий и собирался убить его, Ли Е все равно не отступил бы даже на полшага.

Если бы он не остановился вовремя, Ли Е бы уже умер.

Е сошел с ума.

Гуаншу обнаружил, что он недооценил Е, он сильно отличался от того, кем был раньше.

В прошлом Ли Е не мог совершенствоваться и был слабаком, который жил под защитой принца Ань. Теперь принц умер, поэтому Е, естественно, не на что было положиться. Ли Гуаншу почувствовал, что может обращаться с Ли Е любым способом, каким только захочет.

Последние 20 лет Ли Е жил в поместье, не мог стать чиновником и имел небольшой жизненный опыт. Почему он был таким спокойным? Он редко боролся, как у него хватило смелости не отступать и рискнуть своей жизнью?

"Знает ли Е, что я блефую и не осмелюсь причинить ему боль?" - эта мысль пришла в голову Гуаншу, но он сразу же отверг ее. Если он знал, это было более ужасно и неприемлемо, чем его смелость рисковать жизнью.

В это время меч Ли Е все еще был перед Ли Гуаншу, полного гнева.

Однако он не мог продолжать злиться и в то же время не мог сдержать свой гнев. Если он не мог убить Ли Е или нанести вред и ворваться в Поместье, его гнев был бы бесполезен - гнев, который не мог привести к результатам, естественно, бесполезен.

Гуаншу посмотрел на Ли Е и глубоко вздохнул, чтобы успокоиться.

Он решил пообщаться с Е по-другому.

Он мог только изменить способ.

Он успокоил свой гнев и смягчил тон. Он не упрекнул, он договорился с ним на равных.

Да, он уступил и скомпрометировал.

Он сказал:

- Ли Яо услышал, что на вашу Усадьбу напали, и он пришел помочь. Вы должны признать это. Те, кто напал на Поместье Принца Ан, должны быть переданы в офис Чанъань, чтобы их наказали!

Ли Е забрал Меч Люка и сказал:

-Я мог бы сказать об этом другим.

- Это хорошо, - Ли Гуаншу был ошеломлен. Он не ожидал, что Ли Е внезапно станет любезным, - теперь я заберу Ли Яо.

Ли Е покачал головой:

-Нет.

- Что ты хочешь? Волшебные сокровища или методы культивации? - спросил Ли Гуаншу.

- Титул принца Ан, - ответил Ли Е.

- Это решение не за мной. Ты должен обратиться к суду Имперского Клана, - сказал лицемерно Гуаншу.

- Как только мне удастся унаследовать титул, Ли Яо сможет покинуть поместье принца Ан. Конечно, ты можешь тайно прийти и забрать его. Но я гарантирую, что кто-либо, кто проберется в поместье, лишит Ли Яо жизни.

- Как ты смеешь?!

Ли Сяо пожал плечами.

- Я не боюсь потерять свою жизнь. Если хочешь, можешь остановить меня сейчас и ворваться в поместье, чтобы попробовать.

Ли Гуаншу дернулся.

Честно говоря, Гуаншу обдумал идею, высказанную Е только сейчас. С его культивацией на среднем уровне Ци никто не мог помешать ему войти в Поместье и забрать кого-то. До тех пор, пока он не навредил Ли Е, у него не будет больших проблем с его властью в императорском дворе.

Однако Ли Яо теперь в руках Ли Е. Гуаншу не знал ситуацию с Ли Яо, а также не знал, подготовился ли Ли Е. Раньше он не мог думать об этом. Но теперь он не мог недооценить противника. Он должен был относиться к нему как к реальному оппоненту и не смел быть неосторожным.

- Я сказал, можете ли вы унаследовать титул, зависит от двора императорского клана!

Ли Гуаншу выглядел мрачным. Конечно, Ли Е не будет так легко манипулировать им. Чтобы помочь Ли Яо унаследовать титул принца Ан, он уже заплатил слишком много. Подкуп чиновников стоил ему больших денег.

Ли Е. сказал:

- Пожалуйста.

- Что ты имеешь в виду? – он выглядел чрезвычайно мрачным.

- Пока, - ответил Ли Е.

- Ты! - Ли Гуаншу был так зол, что хотел убить Ли Е.

Но не мог.

Ли Е повернулся, вошел в поместье и сказал Шангуань Цинчэн:

- Вспомни команду.

- Да! - Шангуань Цинчэн махнула рукой и сказала, - все солдаты возвращаются в лагерь!

Увидев, что Ли Е и все солдаты заходили в поместье один за другим, игнорируя его, Ли Гуаншу разозлился, его лицо покраснело.

-Как ты смеешь оскорблять меня?

Ли Гуаншу был генералом левой гвардии и герцогом империи Тан. Как он мог допустить, чтобы его достоинство было растоптано Ли Е, у которого не было даже официальной должности и звания?

Пальцы Ли Гуаншу дернулись, он не мог не начать драку. Он снова подумал об этом. Несмотря на то, что Ли Е все хорошо организовал, Гуаншу все еще превосходил Ли Е в культивации. Если бы он напал на Ли Е до того, как хорошо подготовился и поймал его, он мог его победить.

Как только Ли Гуаншу собрался атаковать, он вдруг кого-то увидел.

Две фигуры возникли у двери. Одним из них был молодой человек в великолепном парчовом костюме. Некоторое время он наблюдал за дверью и спросил Ли Е:

-Кто снаружи? Что случилось?

Это был принц Пу!

А другой была герцогиня Ву Ю.

Сила Ци, которую собрал Ли Гуаншу, немедленно вернулась в Океан Ци.

- Ничего. Давай вернемся и поиграем в шахматы.

Ли Е преднамеренно посмотрел на Ли Гуаншу, а затем исчез за дверью с Ли Янь и Ву Ю.

Гнев Ли Гуаншу застрял в груди. Он собирался атаковать, но тут его остановили. Можно было представить, как ему неловко. Он побледнел

В конце концов Ли Гуаншу распустил рукава и вышел из ворот усадьбы.

Старик в черном халате последовал за ним и спросил:

-Герцог, те, кто появился у двери, это принц Пу и герцогиня Ли?

Гауншу не говорил и молча кивнул.

Принц Пу и Герцогиня Ли. Первый был принцем, а вторая - лучшим гением в имперском клане. Оба они были сильны.

Ли Гуаншу не мог напасть на Ли Е перед ними, но это было не самым важным. Если принц Пу и герцогиня Ли знали о нападении Ли Яо на поместье принца Ан, то это нельзя было бы скрыть. Единственным выбором Ли Гуаншу было согласиться с просьбой Ли Е. Гуаншу ясно знал об отношениях между Е, Принцем Пу и Ву Ю.

Намного легче было иметь дело с герцогиней Ли. В конце концов, У Хуншань не хотел обидеть герцога Син. Но как бороться с принцем Пу? Он был неторопливым принцем. Кому бы он помешал?

Старик в черном халате не мог не спросить:

-Герцог, ты правда согласен с этим парнем?

Ли Гуаншу остановился и на мгновение замолчал. Затем он внезапно снова тяжело взмахнул рукавами. "Яо ... Меня злит. Он попал в руки Ли Е, это для меня большая проблема. Почему я не узнал, что он бесполезен, раньше?!"

Старик в черной мантии склонил голову и больше ничего не сказал.

Он не посмел сказать ни слова.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 26**

Глава 26 Прошлое

Ли Е, Ли Янь и Ву Ю вернулись в зал и сели. Ли Ян упал на сиденье, оперся и спросил:

- Сдастся ли герцог Син?

- Трудно сказать, - пил чай и ответил Ли Е.

- Если это так, я останусь на несколько дней. Так что, герцог Син не посмеет пошутить над тобой, - сказал Ли Янь.

- Для тебя, принц, остаться здесь и не уйти, чревато последствиями. Не боишься критики со стороны других? - улыбнулся и сказал Ли Е.

- Я не хочу быть наследником-принцем. Мне не нужно заботиться о том, что скажут надзиратели. Пока я не делаю ничего плохого, максимум, что я получу, это замечание. Неважно. Я больше забочусь о вашей ситуации. – беззаботно ответил Ли Янь.

Пока они разговаривали, лицо Ву Ю внезапно изменилось. Она достала нефритовый пейджер. Когда Ли Е взглянул на нее, ее маленькое лицо уже было грустным.

- Мой отец сказал быстро вернуться. Я тайком ушла из дома.

Ли Е понял, что У Хуншань, должно быть, сделал ей замечание в Нефритовом Пейджере, что было необыденно. Люди в Чанъань знали, что отец сильно балует Ву. Но Ли Е ясно знал, почему он отругал ее в этот раз. Ву Хуншань был чиновником и ему нужно было избегать всевозможных соревнований. Герцог Син был во фракции премьер-министра Вэй Баохэна. Когда Ли Е конкурировал с герцогом Синем, герцогиня Ли появилась в поместье принца Ан, поэтому все подумали, что Ву Хуншань был на стороне Ли Е.

Ву Хуншань не мог бы справиться с последствиями оскорбления Вэй Баохэна.

Отец Ву Ю был зятем императора. Поэтому ему нужно быть более осторожным. Быть зятем Императора – не легкое дело.

Ли Ян лежал на сидении и не хотел шевелиться. Он предпочитал сидеть, чем стоять и любил лежать больше, чем сидеть. Поэтому Ли Е провожал Ву Ю один. Перед тем как сесть в карету, Ву Ю посмотрела вниз и сказала Ли Е:

- Может пройти много времени, прежде чем я смогу увидеться с тобой.

Ву Ю опустил голову, и ее две косы оказались перед Ли Е. Он коснулся ее головы и мягко сказал:

- Это не важно. Этот шторм скоро пройдет.

- Правда? Старший брат Е, ты уверен, что спокойно унаследуешь звание принца Ан?

Ву Ю подняла свое нежное лицо, ее полные слез глаза были полны надежды.

Ли Е улыбнулся и сказал:

- Так как я стал практиком техники Ци, я должен унаследовать титул. Теперь Ли Яо в моих руках, а Ли Ян остается здесь и не уходит. Что может сделать Герцог Син? Он боится, что с Ли Яо что-то случится, если пройдет больше времени?

- Но разве ты уже не отнял культивацию у Ли Яо? – спросила Ву Ю со смущением.

- Но герцог Син еще этого не знает, не так ли? - ответил ей Ли Е.

Ву Ю тут же обрадовалась и прыгнула.

- Герцогу Сину придется уступить. Одна только мысль об этом лишает меня гнева!

Увидев, что вагон Ву Ю покидает Поместье, Ли Е тихо вздохнул.

Герцог Син Ли Гуаншу, премьер-министр Вэй Баохэн, Имперский город и Императорский дворец. От Чанъаня до мира наследовать титул означало только ступить на стартовую точку.

Что было действительно сложным, так это официальная карьера после наследования титула.

Когда Ли Е вернулся в зал, Ли Янь уже слушал музыку. Он наклонил ноги, покачал головой и выглядел опьяненным. Четыре служанки стояли рядом с ним. Они давали ему напитки и время от времени кормили его фруктами. Эти служанки и музыканты, которые играли для него в зале на дудке, были, естественно, людьми усадьбы принца Ан.

- Я просто вышел на некоторое время, а вы уже договорились послушать музыку.

Ли Е сел на другую сторону, и служанка дала ему его любимое вино.

По реакции этих горничных было очевидно, что они хорошо знают такие сцены и могут справиться с ними.

- Твой особняк - мой особняк, а мой особняк - твой особняк. Мы семья, не старайся быть вежливым.

Ли Ян сказал те слова, которые обычный принц никогда не скажет. Затем он вздохнул:

- Рядом со мной всегда были официальные лица, когда я был в Восточной столице. У меня не было возможности слушать музыку, и мне было очень скучно.

- Стоп. Ты хочешь пойти на переулок Кан Фу, верно? Я пойду с тобой, - Ли Е был очень внимательным.

Раньше Ли Янь был очень счастлив и вскочил бы с сиденья, когда услышал это и потянул бы Ли Е. Но теперь он колебался, а потом внезапно стал серьезным. Он на мгновение уставился на Ли Е и загадочно сказал:

- На самом деле, я хочу сказать, что я отправился в Восточную Столицу и услышал некоторые слухи о Цзянху.

- Я думал, ты собираешься сказать, что вернулся в Восточную столицу и встретил прекрасную женщину из Цзянху, - пошутил Ли Е.

Ли Ян не шутил, как обычно, он был на удивление серьезен.

- Я серьезно.

Редко когда Ли Янь ведет себя таким образом. Ли Е тоже серьезно взглянул и спросил:

- Какие слухи?

Ли Ян колебался и не сразу сказал правду. Вместо этого он впервые рассказал о принце Ли Сиане.

- Мой дядя был превосходен и собирался получить силу Ци в 20 лет. Он читал военные книги с детства и не был обделен гражданскими и боевыми достоинствами. Когда он стал чиновником, в политике он мог стабилизировать район и его хвалили людьми, в армии он мог подавить восстание и охранять страну. В политике Ван Дуо и его называли политическими столпами. В армии Гао Пянь и его называли имперскими двойными нефритами...

Ли Е слегка нахмурился. Нынешняя Империя Тан была не такой сильной, как во времена императора Сюаньцзуна. Имперская Астрономическая Обсерватория, которая отвечала за всемирные даосские методы, неоднократно заявляла императорскому двору, что многие бессмертные секты появились в Цзянху и действовали злобно в сговоре с правителями вассальных государств. Они вместе игнорировали запрет императорского двора, нанимали учеников без разрешения, передавали бессмертные методы простым людям, расширяли свою команду культивации и увеличивали свои силы. Это был знак, что мир станет хаотичным, придет беда.

Однако эти слова дошли не до Императора, а попали в руки евнухов. Тогда Император услышал клевету от них и упрекнул Имперскую Астрономическую Обсерваторию, распространявшую заблуждения, чтобы обмануть людей.

Поэтому люди хвалили Ли Сянь. Они сказали, что должно появиться много злодеев до того, как наступит хаос, и должны быть герои, чтобы спасать людей, когда страна начнет разваливаться.

Ли Е не знал, почему Ли Янь вдруг упомянул Ли Сянь.

Ли Ян продолжил.

- Два года назад Пан Синь восстал, и его армия неоднократно побеждала местных солдат, так что в течение нескольких месяцев его армия расширилась до сотен тысяч и повлияла на несколько штатов в районе Хуайнань. Южный район реки Хуайхэ был богат рыбой и зерновыми культурами, поэтому большая часть финансовых средств страны поступала из этого района. Местное вассальное государство не могло подавить восстание, поэтому императорский двор вызвал дядю, чтобы попросить совета. Дядя был назначен генералом, а Кан Чэнсюня назначили Инспектором. Они привели 20 000 солдат армии Бога, 100 000 солдат прибыли из Сюаньу, Чжаои, Тяньпина, Ганьхуа и сотни культиваторов из Имперской Астрономической Обсерватории, чтобы подавить восстание.

Говоря об этом, Ли Янь посмотрел на Ли Е и сказал:

- Восстание было подавлено в течение полугода. Вся страна хвалила дядю, затем внезапно появилась новость о том, что дядя погиб в битве. После войны имперский суд наградил всю армию в соответствии с их взносами. Мой дядя, генерал всей армии, получил мало заслуг и умеренную оценку. Инспектор Кан Чэнсюнь внес большую часть и был вознагражден императорским двором.

Ли Ян вздохнул.

- Дядя внес всю свою жизнь в страну, умер за нее. Все благородные люди восхищаются им. Но последняя битва ... Императорский двор утверждал, что, когда они собирались победить Пан Сюня и его армию, чтобы арестовать его сбежавшего, дядя преследовал его в одиночку и попал в засаду. Когда прибыли мастера Имперской астрономической обсерватории, они обнаружили, что убитого дядю на горе Багонг ...

Ли Е махнул рукой и попросил горничных и музыкантов уйти.

Через некоторое время Ли Е сказал:

- Итак, слухи о Цзянху, которые ты услышал в Восточной столице, связаны со смертью моего отца?

Ли Ян кивнул. Не нужно было это скрывать.

- Я слышал некоторые тайны о битве того дня. Когда две армии сражались, и наша собиралась победить, Пан Сюнь оставил свою и убежал. Он был на высоком уровне Ци, говорили, что он достиг 9-го уровня Ци, солдаты армии и мастера Имперской астрономической обсерватории не смогли его догнать, и только дядя, коснувшийся порога Постройки Базы, смог догнать его...

- Первоначально, культивация дяди была выше, чем у Пан Сюня, поэтому ему было не сложно преследовать его. Но было странно, что армии сражались у реки Фэй, а дядя следовал за Пан Сюнь до горы Багонг... Так что некоторые говорили, что несколько людей помогли Панг Сюню, когда он сбежал, и они же убили дядю.

Ли Е нахмурился.

- Мой отец достиг 10-го уровня силы Ци, Великого Завершения и добился уровня порога Постройки Базы. Во всем мире немногие люди могли сравниться с ним в культивации. Какие таинственные мастера могли убить его?

Ли Ян покачал головой.

- Я не знаю... Говорят, что их было больше одного.

Ли Е некоторое время молчал.

- В итоге Панг Сюнь был пойман Кан Чэнсюнем. Если эти мастера, которые помогали ему, смогли убить моего отца, как они могли не спасти Панг Сюня, попавшего в руки Кан Чэнсюня? Его культивация была намного ниже, чем у моего отца.

Ли Ян на мгновение подумал и внезапно сказал:

- После восстания Пан Сюня Кан Чэнсюня повысили, в то время как оценка дяди была не совсем высокой... Позже ходили слухи, что заслуги и похвалы дяди угрожают Императору, поэтому даже несмотря на то, что он умер за страну, его вклад все еще считался небольшим. Кан Ченгсуну помог Евнух Сигуи, поэтому он получил повышение.

- Слухи об императорском дворе?, нахмурился Ли Е нахмурился.

- Я слышал это в восточной столице, - ответил Ли Янь ответил.

Ли Е погрузился в свои мысли.

Тогда императорский двор сказал ему, что Ли Сянь погиб в бою.

Когда человек уходит из власти, поддерживающие его люди расходятся. После этого все культиваторы Ци, которые полагались на поместье принца Ан, все ушли.

В прошлом принц Ан был влиятельным в императорском дворе, и даже премьер-министр был вежлив с ним. В то время было много посетителей усадьбы принца Ан. Каждую ночь усадьба принца Ан была яркой, каждый день многие люди посещали ее. Принц Ан выходил с почетным караулом и возвращался с престижными гостями.

Но в одночасье посетителей поместья принца Ан стало совсем мало. И титул принца Ан не наследовал его единственный сын.

Раньше Ли Е не особо задумывался об этих вещах. Теперь он узнал, как быстро эти советники покинули поместье принца Ан, а подчиненные более высокого ранга быстро нашли лучшую работу.

И было странно, что Ли Яо унаследовал титул принца Ан как двоюродного брата Ли Е. Хотя Ли Яо был гением среди детей Имперского клана, и Ли Е не одобрили, Е не должен был быть изгнан из Поместья, даже если сейчас он находился в жестоком соперничестве с Имперским Кланом, потому что он был единственным сыном принца Ан, много сделавшего для страны.

Но если Император больше не доверял Ли Сяню, тогда все это имело смысл.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 27**

Глава 27 Договоренности

Раньше Ли Янь не говорил об этом Ли Е – тот был не рад только потому что императорский двор не наградил принца Ан, умершего в Хуайнане за страну. Он чувствовал себя несчастным. В конце концов, он был изгнан из поместья принца Ан и с трудом защитился. Бесполезно было много думать о смерти его отца в то время.

Ли Е посмотрел на Ли Яня и вдруг сказал:

- Слухи, которые ты слышал… ты еще не закончил о них говорить?

Ли Ян ошеломлен.

- Откуда ты знаешь? - он коснулся своей головы и почувствовал себя немного неловко, - не вини меня за то, что я не все рассказал. Другие слова были слишком шокирующими и критиковали императорский двор и его величество. Я не собирался говорить…

Он собирался сказать только половину слухов, и было ясно, что он вел себя как ребенок.

Ли Е засмеялся.

- Ходят слухи, что мой отец был убит на горе Багонг императорским двором, верно? Те мастера, которые помогли Пан Сюню, убили моего отца и схватили Пан Сюня, пришли из императорского двора. Помимо имперского двора, какая Бессмертная секта или вассальное государство могли собрать всемирную группу культиваторов? И, должно быть, это все устроил Кан Чэнсюнь. А, кстати, в то время герцог Син тоже был в армии. Поэтому он, должно быть, участвовал в этом. То есть смерть моего отца произошла не во время боевых действий, а из-за подозрений и недоверия Императора!

Ли Ян открыл рот и потерял дар речи. Через некоторое время он сказал с удивлением.

- Откуда ты это знаешь... Ты тоже это слышал?

- Ну а как еще? – насмехался Ли Е.

Ли Ян какое-то время молчал. Затем он сказал:

- Это слишком сенсационно и, в конце концов, это слух о Цзяньху. Это, может быть, неправда, просто не верьте этому.

Он рассказывал слухи Ли Е и надеялся, что он не поверит. Такое поведение и поступки сеют хаос.

Неожиданно Ли Е серьезно сказал.

- Это, конечно, неправда. Те, кто недоволен императорским двором, сознательно выпустили это, чтобы сбить с толку людей! Мой отец внес большой вклад в страну за всю свою жизнь. Его Величество имел отличное мнение о нем, так что он присвоил титул Великого принца моему отцу, а также дал ему власть управлять финансами и военной силой. Как Его величество мог подозревать моего отца? Должно быть, кто-то распространял ложь, чтобы обмануть людей. Эти слухи оскорбили императорский двор и моего отца. Конечно, я не поверю в это!

Ли Янь не думал, что Ли Е придет к такому выводу. Он был в шоке. Затем он понял, что слова Ли Е были разумными и восхищался его мудростью. Он совершенно искренне сказал:

- Ты прав!

Ли Е улыбнулся и спросил:

- Кто распространял эти слухи? Ты когда-нибудь видел этих людей? В Восточной столице ходят такие слухи, разве суд ничего не собирается с этим делать?

Ли Янь не думал, что Ли Е имел в виду не это. Он спокойно ответил:

- Я слышал об этом на рынках, это обсуждали обычные люди. Чиновники восточной столицы арестовали некоторых людей, но они так и не выяснили, откуда пришли слухи.

Ли Е кивнул. Он взял чашку и выпил вино, чтобы скрыть разочарование, которое вспыхнуло в его глазах.

- Жаль. Те, кто распространяет слухи, должны быть строго наказаны, когда их поймают.

-Конечно! - сказал Ли Ян.

Ли Янь действительно намеревался жить в поместье принца Ан, чтобы гарантировать безопасность Ли Е, но в конце концов Е убедил его уйти.

В случае, если на усадьбу принца Ан напали бы оставшиеся группы Пан Сюня, и Ли Е был ранен кем-либо, то репутация имперского двора упала бы. Офис Чанъань и те парни не позволили бы таким вещам случиться. Хотя и были предвестники того, что мир будет в хаосе, реального переполоха все же не было. Вот почему Ли Гуаншу не посмел обидеть Ли Е.

Императорский двор все же должен был сохранить лицо. В каком-то смысле суд представлял величие и порядок. Императорский двор без репутации не смог бы контролировать порядок в мире.

Ли Е отослал Ли Яня, а затем сел в холле и погрузился в медитацию.

Шангуань Цинчэн стояла рядом с ним. Видя, что Ли Е некоторое время не разговаривал, она не могла не спросить.

- Видимо, мой наследник, ты действительно не веришь словам принца Пу ... ты не веришь слухам о Цзянху?

Ли Е посмотрел на Шангуань Цинчэн и спросил:

- А Вы верите?

Шангуань Цинчэн секунду думала, неосознанно кусая ее покрасневшую губу, и сказала:

- Это не ... неразумно.

Ли Е насмехался.

- Это не просто разумно, но очень близко к правде.

Шангуань Цинчэн в шоке ответила:

-Если это так, почему ты сказал принцу Пу, что не веришь в это?

Ли Е выглянул за дверь. Светало, последние лучи солнца рассеялись. Стены двора и саранча за дверью отбрасывали свои тени на землю.

Он неторопливо сказал:

- У принца Пу длинный язык и нет таланта в актерском мастерстве. Если я покажу, что сомневаюсь в причинах смерти моего отца и отношения к этому императорского двора и Его Величества, и что это было известно другим, как я мог унаследовать титул и начать свою официальную карьеру? Еще хуже, я могу потерять свою жизнь.

Шангуань Цинчэн тихонько заплакала. Поразмышляв, она наконец поняла. Ведь она была военным командиром. Она была чиста от всего подобного и не привыкла к таким заговорам.

- Понятно.

Однако спустя мгновение она нахмурилась.

- Кажется, мой наследник ... Если дело действительно соответствует слухам, принц Ан ...

Ли Е нахмурился и не говорил.

Шангуань Цинчэн, казалось, внезапно осознала что-то. Ее белое лицо стало еще бледнее, и она почти воскликнула:

- Если это правда, то не будет ли Ваше будущее очень трудным?

Конечно, это будет сложно. Если Ли Сянь был убит императорским двором, Ли Е было бы чрезвычайно трудно или даже невозможно стать официальным лицом и овладеть властью, чтобы конкурировать с феодальными принцами в такое смутное время.

Императорский двор не мог терпеть Ли Сяня и, естественно, не мог терпеть Ли Е.

Ли Е посмотрел на тени во дворе за дверью.

- Поэтому я спросил принца Пу, откуда появились слухи ... Если слухи правдивы, то те, кто знает эти секреты, не обычные люди. Люди на стороне Кан Чэнсюня и герцога Син, естественно, не будут распространять эти секреты. Поэтому весьма вероятно, что эти слухи исходили от бывших учеников и подчиненных отца.

Шангуань Цинчэн с сомнением спросила:

- Бывшие подчиненные принца Ан?

Ли Е кивнул.

- У них должна быть своя цель распространять эти слухи. Вопрос в том, какая. Выплеснуть свои обиды на отца? Если это так, это доказывает, что они, по крайней мере, верны моему отцу. Когда я их найду, будет несложно убедить их работать на меня.

Подчиненные принца Ан, естественно, не были обычными людьми.

Если Ли Е хотел преуспеть в такое хаотичное время, прежде всего ему нужно было собрать людей и создать свою собственную команду. Если бывшие подчиненные его отца могли помочь ему, не было необходимости говорить о своих преимуществах.

Шангуань Цинчень слегка разочаровалась.

- К сожалению, принц Пу не знает, кто эти люди.

Ли Е улыбнулся.

- Не разочаровывайтесь, это хорошие новости.

- Хорошие новости?

Ли Е сказал:

- Если принц Пу знает, кто они, императорский двор, естественно, тоже будет знать, кто они такие, и тогда они будут арестованы императорским судом ... Пока они не раскрыли свою личность, они все еще в безопасности. То есть я еще увижу их в будущем.

- Видимо, мой наследник умен. – поняла Шангуань Цинчэнь.

Но вдруг с беспокойством она сказала:

- Будет ли императорский суд соглашаться на то, что вы унаследуете титул? Что произойдет с вашей официальной карьерой после унаследования титула? Я боюсь, что императорский двор и Величество не позволят вам добиться больших достижений ...

Если бы Ли Сянь не умер внезапно в Хуайнане, нынешняя ситуация Ли Е не была бы такой невыносимой. А в прошлом его не следовало изгонять из поместья, он много страдал и, наконец, умер от ненависти.

Можно даже сказать, что если бы Ли Сянь не умер рано, можно было бы обсудить, смог бы Хуанчао побороться за Чанъань или нет.

Взгляд Ли Е проскользнул сквозь тени за дверью и упал в странное место. В конце была безграничная тьма, которая не могла рассеяться огнями города Чанъань.

-Нет большой проблемы в том, чтобы унаследовать титул. В конце концов, препятствия были устранены. Что касается того, чтобы стать чиновником ...

Некоторое время он молчал, а затем сказал что-то, что ввело Шангуань Цинчэн в заблуждение. «Нынешний Император не проживет долго ...»

Усадьба премьер-министра.

Дом был ярко освещен, и Вэй Баохэн, Кан Чэнсюнь и Ли Гуаншу сидели вместе.

- Несмотря на давление герцога, он все еще был спокоен. Он даже рисковал своей жизнью, сражаясь с ним, несмотря на то, что знал, что не вынес бы и один из его ударов. Кроме того, он строго выполнил приказы и запреты охранников. Итак, теперь наследник не бесполезен, а вместо этого стал выдающимся человеком за одну ночь, разве мы можем это недооценивать?

Премьер-министр Вэй Баохэн, сидевший в кресле хозяина, смотрел вниз, пока говорил. Хотя его тон был скучным, он был полон насмешек. Было неизвестно, высмеивал он несостоятельность мировых дел или некомпетентность некоторых людей.

Герцог Син Ли Гуаншу сел за левый стол, и выглядел он нехорошо. Кто бы ни столкнулся с такой ситуацией, то выглядел бы так же.

- На этот раз Яо'эр потерпел неудачу и был пойман Ли Е. Он действительно безрассуден. И я также виноват в том, что не научил его хорошему ... У Ли Е есть Даосская Удача, оставленная Небесным Мастером Юань на Саммите Тай Сюань, он в одночасье испытал большие перемены. Он не только достиг 2-го уровня Ци-очищения, но и улучшил свои знания и средства. Теперь он совсем другой.

Услышав это, Кан Чэнсюнь, который теперь был комиссаром Хэдуна и вернулся, чтобы сообщить о своей работе, сказал с насмешкой.

- По словам герцога, вы сожалеете о том, что решили захватить титул Ли Е? Вы имеете в виду, что, если бы Ли Е был таким же умным, как он сейчас, вы бы не осмелились захватить его титул принца Ан?

- Что вы имеете в виду? - сказал суровым голосом Ли Гуаншу.

Кан Чэнсюнь покачал головой и вздохнул:

- Герцог, не сердись. В соответствии с текущей ситуацией, планируешь ли ты отдать титул принца Ан Ли Яо? Если это так, это покажет, что ты боишься Ли Е. Если новости об этом разлетаются, как вы одержите победу в суде?

Ли Гуаншу сердито ему ответил,

- Почему ты говоришь без уважения? Теперь Яо’ер находится в руках Ли Е, что я могу сделать? Ты сегодня не видел Ли Е, ты не знаешь, как сильно он изменился.

Кан Чэнсюнь засмеялся и сказал.

- Несмотря на то, что он сильно изменился и стал могущественнее, разве он может сравниться с Ли Сянем? Даже мы с тобой победили Ли Сяня, разве нужно его бояться?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 28**

Глава 28 Аргумент

Ли Гуаншу слегка наклонился вперед.

- Герцог Кан, что мне делать?

Кан Чэнсюнь с улыбкой сказал.

- Я не смею отдать приказ герцогу. Я просто думаю, что вас не унизит Ли Е.

Ли Гуаншу слегка дрожал. Он не мог встать. Но он все же поклонился Вэй Баохэну, сидевшему в кресле хозяина.

- Герцог Вэй, просто оставь это. На этот раз Яо попал в руки Ли Е, я надеюсь, что он сможет извлечь из этого урок. Что касается титула... Я не хочу этого. В будущем будет много возможностей пообщаться с Ли Е.

Вэй Баохэн посмотрел на Ли Гуаншу, его взгляд не изменился. Затем он сказал:

- Вы уже решили?

- Другого пути нет.

Ли Гуаншу стало стыдно и обидно.

Вэй Баохэн кивнул.

- Так как герцог принял решение, больше я говорить не могу. Что ж, мы будем действовать по вашему плану.

Ли Гуаншу был в плохом настроении. После того, как все закончилось, он не остался в поместье премьер-министра и рано ушел.

Когда Ли Гуаншу покинул их, Кан Чэнсюнь усмехнулся. Он был зол и недоволен и сказал Вэй Баохэну.

- Герцог Вэй, титул принца Ан не будет принадлежать нам, это нехорошо. Изначально, если Ли Гуаншу успешно помог своему сыну унаследовать титул Великого принца, наша сила будет расширяться. Теперь титул попадет в руки Ли Е. Ничего, если Ли Гуаншу потеряет свое лицо. Важно то, что другие будут смотреть на вас свысока, это повредит вашей репутации. Ван Дуо распространит этот слух, и мы будем за это время на нас подадут в суд.

Вэй Баохэн неторопливо изъявил.

- Герцог Ли не хочет больше никаких последствий. Я ничего не могу сделать.

Кан Чэнсюнь с сожалением сказал:

- Раньше я не осознавал, что Ли Гуаншу был настолько некомпетентен. Ему не следовало подвергаться угрозе со стороны слабой молодежи! Ли Сянь уже мертв. В этом императорском дворе никто не помог бы Ли Е оскорбить герцога Вэя. Если бы Ли Гуаншу был более жестоким и не шел на уступки, действительно ли Ли Е осмелился обидеть Ли Яо? Ли Е, лишь наследник, не имеет власти, как он мог конкурировать с нами?

Произнося это, Кан Чэнсюнь еще больше злился.

- Все чиновники знают, что Ли Гуаншу на стороне герцога Вэя. Теперь он не может иметь дело с Ли Е и вынужден пойти на компромисс. Другие будут думать, что герцог плохо защищал его. Чиновники Чанъаня и комиссары вассальных государств будут смотреть на него свысока, и, возможно, в будущем не будут так уважительно относиться к нему. Ван Дуо воспользуется этой возможностью, чтобы расширить свою команду и открыто выступить против герцога Вэя на имперском суде!

- Неважно!

Вэй Баохэн махнул рукой, чтобы тот прекратил говорить.

- Герцог Ли любит своего сына так сильно, что он принял неправильное решение. Это нормальное для людей явление. Герцогу Кангу не нужно больше говорить... Что касается Ван Дуо...

Вэй Баохэн усмехнулся, выставляя напоказ свое презрение.

- У него недостаточно сил, чтобы конкурировать со мной. Он не был силен раньше, не будет и сейчас!

- У герцога Вэя редкий дар и широкий кругозор. Естественно, вам не нужно заботиться о Ван Дуо.

Кан Чэнсюнь поклонился Вэй Баохэну и похвалил его. Когда он наклонился, он взглянул на Ли Гуаншу, и в его глазах мелькнул сарказм.

Ли Гуаншу покинул поместье премьер-министра и сел в карету. Когда карета прибыла на улицу Вермилиона, он снова почувствовал обиду, как только вспомнил слова Кан Чэнсюня.

Вернувшись в усадьбу герцога, Ли Гуаншу немедленно попросил пригласить его советника в кабинет, чтобы обсудить с ним следующие договоренности. Когда он говорил о том, что произошло сегодня в поместье премьер-министра, советник был очень удивлен.

- Почему Кан Чэнсюнь придерживался такого подхода? Он должен был попросить вас побороться с Ли Е независимо от безопасности Ли Яо.

Ли Гуаншу фыркнул.

- Яо не его сын, конечно, он и не заботится о его жизни. Ли Е ощутил сегодня мою ярость. Ясно, что он хотел драться со мной, рискуя потерять свою жизнь. Он о ней и не думал. И я слышал, что, когда он сообщил о своей способности культивации в Суд Имперского Клана, он даже осмелился сражаться там с чиновниками. Очевидно, чон сейчас безумен. Он не принимает всерьез свою жизнь, как же он может заботиться о Яо? Он способен постоянно терпеть невыносимые пытки.

- Кан Чэнсюнь - злодей. Он любит бороться за власть и прибыль. Хотя он и я - правые руки герцога Вэя, он всегда хочет подавить меня, чтобы лишь он мог стать Заместителем герцога Вэя. Это хороший шанс, и он, конечно, не упустит его. Чем больше он унижает Ли Е перед герцогом, тем больше мое поведение кажется некомпетентным!

Консультант чувствовал то же самое, его зубы скрипели от агрессии:

-Этот чертов Кан Чэнсюнь!

Ли Гуаншу усмехнулся.

-Кан Чэнсюнь вовсе не талантлив. Он лишь полагается на свою лесть, чтобы преуспеть.

-Однако после битвы с Пан Сюнь он отправился в Хэдун, чтобы вступить в должность. Он думал, что все будет нормально, но и подумать не мог, что там будет так много высокомерных солдат и генералов. Они просто игнорировали его. Личность комиссара Хэдонга состоит лишь в имени. Герцог Вэй ценил его и мечтал, чтобы Кан Чэнсюнь хорошо управлял финансами и вооруженными силами Хэдуна, чтобы его мог похвалить Его Величество за правильный выбор. Но герцог Вэй не знает, что он выбрал не того человека, и результат получится обратный.

Советник сказал:

-Бывший комиссар Хэдуна умер от болезни. Затем императорский суд начал искать нового комиссара, и изначально вы были самым многообещающим кандидатом. Однако Кан Чэнсюнь сказал что-то герцогу Вэю, чтобы он мог занять эту должность. Теперь, когда все в Хедонге идет не так, мы можем просто посмотреть на это и посмеяться над ним!

Ли Гуаншу покачал рукавами.

- Рано или поздно все его планы провалятся!

Ву Ю вернулись домой. Ву Хуньшань вызвал ее и осуждал.

Она, конечно, обижалась и защищала Ли Е.

- Старший брат Е достиг Ци-очищения, и теперь он один из выдающихся молодых людей в Имперском Клане. Почему ты не разрешаешь мне с ним общаться?

Ву Хуншань с мрачным лицом заявил.

-В прошлом у Ли Е не было возможности культивации. Он был слабаком и не мог угрожать другим. Но сейчас все иначе. У него есть способности, а это значит, что он будет создавать проблемы. На этот раз он надоел герцогу Син и задержал Ли Яо в своей усадьбе... Каков же герцог Син? Он тиранизирует простых людей и мстит за малейшие обиды. Не многие чиновники императорского двора осмелились оскорбить его, не говоря уже обо мне!

У Ву Ю был красный нос, она долго плакала.

- Отец, Вы отвечаете за Суд Имперского Клана, но Вы так несправедливы и боитесь других. Вы разочаровываете меня!

Сказав это, она снова начала плакать. Затем повернулась и убежала.

- Я позвоню маме, чтобы она все решила!

- Стоп! Вернись!

Ву Хуншань ударил по столу и тут же встал. Видя, что Ву Ю вот-вот заплачет, он не мог сдержаться. Он вздохнул так, будто сильно устал, и смягчил свой голос.

-Ты больше не ребенок. Ты должна знать эти вещи.

Ву Ю неохотно вернулась в дом и все еще с негодованием смотрела на Ву Хуншаня, ожидая его слова.

У Хуншань горько сказал:

- Когда принц Ан был жив, мы с ним были хорошими друзьями. Хотя нынешнее мое поведение не заслуживает его дружбы, это когда-то было так. Я восхищаюсь принцем Ан и хочу позаботиться о Ли Е. Если бы только герцог Син хотел причинить ему боль, я бы не боялся и не отступал. Но знаешь что? После того, как принц Ан умер в Хуайнане, некоторые из его бывших доверенных подчиненных умерли, а некоторые были ранены, почти никто не был в порядке. Что касается тех учеников и подчиненных, не доверенных принца Ан, то некоторые были унижены, а некоторые подали в отставку. Никто не достиг высокого поста.

Ву Ю была в шоке и отреагировал лишь через долгое время. Ее глаза тут же расширились.

- Как это могло произойти?

Ву Хуншань вздохнул.

- Императорский двор стал нестабильным за эти годы. Ты не знаешь, потому что ты ребенок, а не чиновник... Теперь ты меня понимаешь?

Ву Ю через некоторое время кивнула.

Ву Хуншань махнул рукой.

-Иди.

Ву Ю повиновалась своему отцу и повернулась, чтобы уйти. Когда она подошла к двери, она вдруг повернулась и спросила:

-А как насчет титула старшего брата Е?

Ву Хуншань на мгновение замолк, но сказал:

- Если он сможет попросить герцога Сина не останавливать его, тогда суд Имперского клана вскоре даст ему титул ...

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 29**

Глава 29 Унаследование королевского титула

Вся усадьба принца Ан была украшена фонарями и разноцветными завесами. Усадьба занимала более 20 акров земли и была полна праздничных украшений, наклеек на окнах и лент, висящих под карнизом. Это оформление было похоже на свадебное. Охранники патрулировали туда-сюда с сундуками и задранными подбородками. Слуги ходили взад и вперед и блестяще улыбались. Служанки подавали напитки, разливаясь смехом.

Главный двор был полон людей. Каждый из подчиненных офицеров в поместье имел свои конкретные обязанности и ответственность. Некоторые из них отвечали за подготовку платформы, флагов и оружия, которые должны были нести почетные караулы. Большинство из них были ответственны за прием князей и дворян, которые пришли на церемонию. Поскольку погода становилась все теплее, а солнце светило все сильнее, по обеим сторонам двора были установлены шатры со шторами и сидениями. Слуги и служанки продолжали посылать туда чай и закуски.

- Почему приезжают так много людей?

Шангуань Цинчэн была в военной форме со своей саблей, вышла во двор и увидела многолюдную сцену. Ее лицо выглядело очень удивленным.

- Чтобы понаблюдать за весельем.

Ли Ян, принц Пу, только что вошел. Он услышал слова Шангуань Цинчэн и ответил с улыбкой:

- Все принцы и дворяне, а также высокопоставленные чиновники и высокопоставленные лица в городе Чанъань хотели бы увидеть, как наследник принца Ан превратился из обычного человека в выдающегося молодого человека из Имперского Клана за одну ночь ... О, с сегодняшнего дня вам не нужно называть его Наследником, вы должны называть его Вашим Высочеством принцем Ан.

С этими словами Ли Ян разразился смехом и вышел в главный двор.

- Почему Ваше Высочество принц Пу выглядит намного счастливее нас?

Охранник рядом с Шаньгуан Цинчэн спросил в недоумении.

- Ваше Высочество принц Пу... удивительный человек.

Вскоре заиграли барабаны и музыкальные инструменты, началась церемония.

В начале месяца суд императорского клана пришел за короной Ли Е, в этот раз они просто послали чиновника - сам Ву Хуншань приехал председательствовать на церемонии.

- Смотри, этот парень, Ли Е, идет сюда.

В западной части шатров наследник принца Ву встал первым и посмотрел на северный вход в зал.

- Это ваше высочество принц Ан. Если наследник не хочет причинять неприятности или быть замеченным чиновниками при дворе Имперского клана, лучше пересмотреть слова.

Герцог Чен тихо сказал рядом с наследником принца Ву.

Наследник Принца Ву изменился в лице, перекрестно посмотрел на герцога Чена, но ничего не сказал. Он повернул голову назад. По его мнению, Ли Е все еще был одет в ту же одежду, что и в начале месяца. Вооруженный мечом, он носил высокую шляпу, широкий пояс и пару ботинок. Лишь черный наряд был заменен на свернутую мантию драконьего принца, к тому же за ним стояли охранники, из-за этого изменился весь его вид, он казался более величественным.

Только мельком увидев это, наследник принца Ву не смог удержаться, холодно фыркнул, а его глаза наполнились ревностью.

Когда Ли Е вышел на платформу, он оглянулся, чтобы увидеть сцену во дворе. Место было таким же, как и в начале месяца. Были почти те же люди. Но планировка сцены была гораздо лучше, чем в начале месяца. Эмоции людей также были совершенно другими.

По пути наверх офицеры усадьбы и чиновники, пришедшие посмотреть церемонию с обеих сторон, встали и сложили руки в знак поздравлений. С улыбками на лицах они активно общались с ним. Те принцы, которые были немного дальше, тоже смотрели на него.

Е смотрел на подчиненных офицеров и слуг, которые были в приподнятом настроении и внимательно следили за ним. Некоторые молодые служанки держали свои сундуки обеими руками, с маленькими красными лицами и глазами, полными восхищения. Они выглядели точно так же, как женщины-охотники за кумирами, когда они наконец встретили своих идолов.

Ли Е засмеялся про себя и пришел к У Хуншаню. Он протянул руки, чтобы приветствовать его.

У Хуншань не выглядел как-то особенно, но его глаза выглядели немного иначе. Он посмотрел на молодого наследника и подумал: «Почему я раньше не видел, что у этого ребенка уже был героический дух? Он действительно похож на Принца Ан».

Ли Е тоже смотрел на У Хуншаня. Тот выглядел иначе, чем в прошлый раз. В этот момент он успокоился, стал словно вода без волн. У него было мгновение, чтобы подумать: «Этот У Хуншань - сноб. Если он станет моим тестем в будущем, будет ли мне нелегко ладить с ним?»

Этикет был утомительным, давайте его пропустим.

- Церемония окончена.

От имени императорского двора и императора династии Тан У Хуншань возложил корону на Ли Е, после чего отступил на несколько шагов и торжественно поприветствовал:

- Приветствую, Ваше высочество принц Ан.

Если говорить о достоинстве, то зять Императора, естественно, уступал Великому Принцу, не говоря уже о том, что Ли Е был Великим Принцем Имперского Клана.

Согласно закону империи Тан, если сыновья князей наследуют королевский титул, их титулы будут понижаться. Иными словами, если наследник, который собирался унаследовать титул принца, мог стать только королем государства, но если культивация сына обретала силу Ци-очищения до того, как ему исполнилось 20 лет, то он не следовал этому условию. Поэтому Ли Е унаследовал титул Великого князя.

Также это было причиной, по которой наследник принца Ву завидовал Ли Е. Последнему было уже за двадцать, но он лишь достиг Царства Великих Магистров. После смерти старого принца Ву он мог получить только королевский титул государственного короля.

Солнце светило, весенний ветерок ласкал его щеки. Ли Е повернулся и посмотрел на гостевые места на южной стороне.

- Поздравляем, Ваше Высочество Принц Ан!

Все князья и дворяне, а также высокопоставленные чиновники и сановники поклонились ему.

Ли Е слегка улыбнулся.

- Принц Ан всегда был выдающейся личностью. Я всегда говорил, что ваше высочество может взять на себя мантию старого принца Ан, - сказал эмоционально чиновник.

- Отец-тигр не родит сына-собаку. Сейчас иностранные вторжения на границу растут со всех сторон, часто случаются гражданские беспорядки, именно когда нужен герой. Когда принц Ан покинет город Чанъань, он сможет получить награды в честь империи Тан, как старый принц Ан! - вздохнул Старик Имперского Клана.

Подчиненные офицеры и слуги салютовали в унисон, они поклонились и сложили руки в соответствии со своими собственными статусами:

-Приветствую, ваше высочество принц Ан!

Высокопоставленные чиновники и лица оживленно обсуждали и продолжали его поздравлять. После того, как Ли Е спустился, многие подошли к нему, чтобы сердечно поговорить.

Ли Е улыбнулся и поговорил со всеми. Он нашел время, чтобы объявить всем:

-Поместье уже подготовило праздник, все, пожалуйста, следуйте за мной, чтобы занять свои места!

За воротами усадьбы принца Ан.

Лицо Ли Гуаншу потемнело, словно глубь воды.

- Как нагло! Как ты смеешь помешать герцогу войти в усадьбу?

Рядом с Ли Гуаншу громко ругали охранника.

- Есть приказ от вашего высочества, герцог Син не допускается в усадьбу принца Ан!

Шангуань Цинчэн слегка приподняла подбородок, глядя на них сверху вниз.

- Так много высокопоставленных чиновников и сановников могут войти, и только герцог не может?

Охранник был в ярости.

- Почему герцог не может войти в поместье, разве ты не знаешь?

Шангуань Цинчэн усмехнулась.

- Этот парень Ли Е действительно зашел слишком далеко!

Охранник стремился защитить своего хозяина, и, похоже, потерял самообладание.

Но Шангуань Цинчэн первой схватила рукоять меча и свирепо посмотрела на него:

- Ты смеешь так называть принца Ан, хочешь умереть?

- Довольно!

Ли Гуаншу щелкнул своими длинными рукавами. Очевидно, он знал, что Ли Е сделал это, чтобы унизить его. Он был обижен, но теперь происходило что-то более важное.

- Где Ли Яо?

Шангуань Цинчэн вложила меч в ножны и подняла руку:

- Выведи его.

Через некоторое время из угловых ворот выехала карета. Шангуань Цинчен необъяснимо улыбнулась:

- Ли Яо здесь.

Ли Гуаншу так сильно любил своего сына, что не сказал больше ни слова Шангуан Цинчену и не терял самообладание. Он подошел к карете и открыл занавес. Ли Яо действительно сидел там, но со слабым дыханием выглядело, будто он страдает от серьезной болезни.

- Отец...

Когда Яо увидел Ли Гуаншу, сердце его было переполнено смешанными эмоциями, и он плакал, не зная этого.

- Яо...

Ли Гуаншу был культиватором среднего уровня Ци-очищения. Он сразу понял, что Ли Яо не в порядке и быстро поднял запястье, чтобы осмотреть. Выражение его лица резко изменилось.

- Твоя культивация...

Ли Яо заплакал и скрежетал зубами:

- Ли Е, этот сын чёртов, разрушил мою культивацию!

- Ли Е!

Ли Гуаншу больше не мог противостоять своему гневу, так что он отвернулся от экипажа и внезапно разразился сердитым ревом у ворот Поместья.

Ли Яо был выдающимся молодым человеком из Имперского Клана, он также был гением в культивации, ему суждено было иметь многообещающее будущее. Если бы ничего не произошло, ему было бы совсем не трудно превзойти Ли Гуаншу в будущем.

Но теперь Ли Яо потерял силу Ци, мгновенно упав от этого. В будущем, не говоря уже о том, чтобы вносить свой вклад, получать достижения или занимать высокие посты, он уже не надеялся стать чиновником и мог быть только простым человеком.

Для сыновей Имперского Клана быть обычным человеком равносильно тому, чтобы быть полным неудачником.

Шангуань Цинчэн все еще стояла перед воротами поместья. Она усмехнулась:

- Ваше Высочество сказал, что на Поместье на днях напали последователи Панксюна. К счастью, малыш Яо пришел вовремя, чтобы спасти нас, чтобы поместье было в порядке. Однако он сражался с врагом так смело, что оказался серьезно ранен. Ваше Высочество ему очень благодарен. Если герцогу что-то нужно сделать в будущем, то люди в поместье принца Ан, безусловно, приложат все усилия.

Слова Шангуань Цинчена были полны иронии, и все это поняли.

Ли Гуаншу был так зол, что мышцы его лица дергались, и он был готов сделать шаг, чтобы растоптать поместье принца Ан и отрубить голову Ли Е.

- Отец, убей его, убей его за твоего сына, отомсти за своего сына!

Ли Яо изо всех сил пытался выбраться из кареты и хрипло закричал на Ли Гуаншу.

Ли Гуаншу также хотел отомстить за Ли Яо.

Но он не мог. Мог ли он действительно ворваться в поместье принца Ан, чтобы убить великого принца империи Тан?

- Где остальные?

Ли Гуаншу уставился на Шангуань Цинчэн. Когда Ли Яо напал на усадьбу принца Ан, он взял с собой более десятка культиваторов. Хотя они и не были большими мастерами, зато были ядром герцогской усадьбы и были очень важны для Ли Гуаншу.

- Нет их.

Шангуань Цинчэн жестко сказала:

- Благодаря храбрости Малыша Яо против последователей Пан Сюня все они были казнены.

Закончив разговор, Шангуань Цинчэн сложила руки.

- Теперь Вы можете идти.

После того, как она это сказала, не было ни единого предложения или слова. Она обратилась к усадьбе.

Конечно, Ли Е не хотел отдавать культиваторов Ли Мужао Ли Гуаншу, ведь все они были культиваторами Ци с огромной силой. Ли Е был не настолько глуп, чтобы освободить этих тигров. Чтобы минимизировать силу врага, Ли Е должен был сделать это.

- Отец, убей его, убей его…

Ли Яо заплакал в карете.

Лицо Гуаншу помрачнело, и он не сказал ни слова.

...

С наступлением темноты в восточной стороне усадьбы принца Аня, Ли принимал почетного гостя.

Премьер Госсовета и премьер-министр Ван Дуо.

Как один из людей, которые были на вершине города Чанъань или даже империи Тан, понимание Ван Дуо наследования Ли Е королевского титула принца Ан, безусловно, было несопоставимо с пониманием тех принцами и дворян, которые могли только льстить Ли Е.

Правда о смерти принца Ан была тайной. Знали они этот секрет или нет, теперь это было что-то вроде показателя класса. Он разделил чиновников в императорском дворе на два разных класса. Те, кто что-то знал об этом секрете, были действительно могущественными людьми. Те, кто не знал, на самом деле были лишь второстепенными героями, даже если казались благородными.

Ли Е не был незнаком Ван Дуо.

Когда старый принц Ан был жив, Дуо часто бывал в поместье принца Ан.

После смерти Ли Сяня в поместье принца Ан было мало посетителей. Как и У Хуншань, Ван Дуо тоже почти не приходил.

Поэтому Ли Е был очень удивлен, когда Ван Дуо выразил намерение провести с ним глубокий разговор.

Тем не менее, Ли Е не относился плохо к Ван Дуо. Он был верным министром, не вызывавшим сомнений.

Обменявшись приветствиями, они пошли прямо к делу.

- Ваше Высочество, унаследовав королевский титул, каков ваш план на будущее?

Ван Дуо любезно спросил Ли Е, точно так же, как старик, стоящий перед молодым поколением, несшим большие надежды.

- Я хочу стать чиновником, пожалуйста, расскажите мне, - ответил Ли Е.

Это было неизбежно. Королевский титул дал Ли Е статус, но не дал ему власти. Если он хотел ее иметь, он должен был стать чиновником.

Ван Дуо серьезно сказал:

- Ваше Высочество уже начал неразрешимую вражду с герцогом Синем, который является правой рукой герцога Вэя. Если ваше высочество хочет начать официальную карьеру, они неизбежно создадут всевозможные препятствия, чтобы иметь дело с вами. Они даже воспользуются этой возможностью, чтобы рассчитаться с Вами. Если Ваше Высочество живет в уединении с собственным поместьем, герцог Син не найдет способа вызвать неприятности. Хотя вы не сможете оказать большого влияния, как только выйдете из поместья, чтобы продолжить вашу официальную карьеру, вы предложите им такую возможность.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 30**

Глава 30 Показ амбиций

Ван Дуо посмотрел на Ли Е с суровым выражением лица:

- Ваше Высочество - яркий человек, вы должны понимать, что стоит на кону. Если вы успокоитесь и будете жить уединенно в своей усадьбе после того, как получите королевский титул, вы не дадите им никакой возможности и сможете защитить себя. Но если вы хотите начать свою официальную карьеру, вы попадете в беду и дадите шанс своим оппонентам. Вы должны тщательно обдумать свой выбор.

Ли Е, недолго думая, покачал головой:

- То, что только что сказал мистер Ван, неправда. Жизнь в уединении не оставит меня в стороне от неприятностей и не защитит меня, не так ли? Думаю, что нет. Если герцог Син хочет иметь дело со мной, на этот случай у меня много способов. Наказывать кого-то с помощью внушительных доказательств - лучший трюк для тех, кто борется за власть и богатство. Хотя я молод, я знаю, что, когда плывешь против течения, нужно идти вперед или ты поплывешь назад. Если не продвинусь, я должен отступить – а если я отступлю, я умру.

Ли Е посмотрел на Ван Дуо и серьезно сказал:

- Итак, вот мой ответ - я должен стать официальным лицом.

Сказав это, Ли Е остановился, будто бы что-то вспомнил.

Проще говоря, Ван Дуо был благодетелем Вэй Баохэна. Когда Вэй Баохэн сдал императорский экзамен в качестве имперского ученого, Дуо был главным экзаменатором по искусству. С такими отношениями запятнать Баохэна, можно сказать, легко.

Однако теперь весь суд знал, что Ван Дуо презирал личность Вэй Баохэна и даже ненавидел его коррупционные действия и нанесение вреда сообществу, поэтому он часто оспаривал Баохэна перед императором. Но это просто не сработало.

Ходили слухи, что Вэй очень враждебно относился к Дуо. Он также представил свое письменное заявление императору о том, что он хочет перевести Ван Дуо в штат вассала, чтобы выгнать его из города Чанъань.

Империя Тан имела более 300 штатов. После Ан-Шийских беспорядков осталось чуть более 50 штатов. За исключением небольшого числа, находящихся непосредственно под имперским судом, большинство штатов и округов находились под юрисдикцией вассалов. Комиссар вассальных штатов находился в усадьбе Кайму, владел военными и правительством.

Однако до восстания Хуан Чао, в дополнение к трем городам Хэбэя, императорский двор все еще имел абсолютный контроль над большинством вассальных государств. В частности, власть над персоналом крепко держалась в руках императорского двора, так что он мог по своему усмотрению назначать или увольнять комиссара.

Император Сюаньцзун приложил огромные усилия, чтобы управлять империей Тан и возродить ее, и в истории его называли «Доброжелательная администрация периода правления Дачжуна», поэтому нынешняя власть императорского двора была вполне приемлемой.

Однако высокомерные солдаты и непокорные генералы стали обычным явлением. Некоторые нередко даже высылали комиссара.

Размышляя об этом, Ли Е мгновенно понял слова Ван Дуо.

На высоком посту Ван имел политические амбиции. Будучи верным министром, его личность и точка зрения определили, что его целями были изгнать предательских судебных чиновников из суда, а затем помочь оживить страну, оставив его имя для потомков.

Ван Дуо должен был иметь дело с Вэй Баохэном.

В нынешнем суде Баохэн удерживал власть и пользовался поддержкой императора, так что можно было сказать, он был доминирующим в суде.

Вэй имел большую власть и влияние. Если Дуо хотел бороться с Баохэном, он, конечно, должен был укрепить свою собственную власть.

Слова, которые Ван Дуо сказал Ли Е, сильно преувеличивали риск чиновничества, а также безопасность проживания Ли Е в поместье, лишь чтобы проверить Ли Е.

Поскольку это был тест, для него должны были быть причины и цели.

Их было две.

Целью тестирования Ван Дуо было победить Ли Е, а также позволить ему присоединиться к фракции и укрепить его власть.

Ли Е быстро выяснил первую причину, по которой Ван проверял его.

Он ценил его, это было уже достаточным условием.

За что Ван Дуо ценил Ли Е?

Во-первых, это была его культивация. Жители Чанъань сказали, что Ли Е был человеком, которому Даосскую удачу оставил Юань Тианган, иными словами, он был его потомком. Более того, это наследство было настолько мощным, что помогло Ли Е прорвать силу Ци 2-го уровня и стать выдающимся молодым человеком Имперского Клана.

Во-вторых, это был его талант. Как только Ли Е вернулся с Саммита Тай Сюань, он смог разоблачить заговор герцога Син и Ли Яо, успешно унаследовал королевский титул принца Ан, что и доказало его необычайный талант.

В-третьих, его личность. Королевский титул был выдающимся, это раз. Во-вторых, Ли Е унаследовал титул принца Ан. Блестящие литературные таланты и боевые искусства Ли Сианя имели огромную репутацию, и Ли Е взял на себя мантию принца Ань, чтобы унаследовать часть репутации Сианя.

Вторая была самой существенной.

Теперь, когда Ли Гуаншу стал смертельным врагом Ли Е, они не прекратят сражаться, пока один из них не умрет. Можно предположить, месть Ли Гуаньшу будет необычайно жестокой.

Как только Ван Дуо посвятил Ли Е в свою власть и позволил попасть под свое крыло, он представлял достоинство Дуо. Если у Е не было твердой уверенности в завтрашнем дне или он не полностью понимал ситуацию, или если бы он был бесполезен, Ли Гуаншу победил бы его в мгновение ока. В этом случае, Ван Дуо поднял бы Ли Е, чтобы навредить себе.

Ван не был таким глупым, поэтому должен был проверить Ли Е.

Ли Е, естественно, знал, как ответить ему.

Гуаншу и Кан Чэнсюнь не имели возможности убить Ли Сяня, поэтому Баохэн определенно внес свой вклад. Ли Е был смертельным врагом Баохэна и Гуаншу, но и столкнул их в землю.

Ли Е был один и еще не был официальным лицом. Он был все еще слишком слаб, чтобы выжить и должен воспользоваться ситуацией.

Воспользоваться мощью и силой Ван Дуо.

Поэтому он должен присоединиться к фракции.

Ли Е сказал:

- С того момента, как Ли Яо собрал людей, притворившись последователями Пан Сюня, и ворвался в поместье, я начал смертельную вражду с Яо и герцогом Сином. Герцог хотел получить королевский титул принца Ан. Это ни для кого не было секретом. Взятие денег и власти у человека похоже на убийство его родителей, поэтому герцог не будет молча проглатывать оскорбление и унижение, и я не остановлюсь и здесь.

Ван Дуо сделал вид, что удивился:

- Чего еще хочет Ваше Высочество?

- Я уже испортил культивацию Ли Яо!

Зрачки Ван Дуо сузились, на этот раз он все-таки был немного удивлен:

- Ваше высочество ... Вы действительно так решительно настроены?

Ли Е фыркнул и встал, щедро ответив:

- У меня нет пути назад, нет никакого отступления для империи Тан с этими злыми министрами и преступниками! Вей Баохенг паразит общества, который запугивает других ради корыстных интересов и скрывает истинное положение дел, искажает законы, чтобы получать взятки! Помогите злодею совершать дела, стремиться к власти и прибыли, не задумываясь о стране! Эти предатели и воры нанесли ущерб государственной власти империи Тан и ввели в заблуждение людей. Они совершили преступления, которых даже не перечислить!

- Господин Ван, пожалуйста, посмотрите на нынешнюю империю. Иностранные вторжения возникают со всех сторон, часто случаются гражданские беспорядки, чья это вина? Не способен ли императорский двор править миром? Нет. Злодеи, которые обманули императора и помешали императорскому двору управлять страной! Более десяти лет, если бы не усердие господина Вана, которое вы приложили, чтобы сохранить статус-кво, этот мир был бы в состоянии хаоса. Если мы не уничтожим Вэй Баохэна и других, суд будет неспокойным, и мир не будет здесь царить!

Ван Дуо не ожидал, что Ли Е будет негодовать и немного удивился. После того, как он выслушал слова Ли Е, его глаза загорелись.

«Ваше Высочество на самом деле обладает такой проницательностью». При мысли о последнем предложении Ли Е он быстро покачал головой:

- Я просто делаю свою работу. Я не могу оживить свою страну, я уже чрезвычайно обеспокоен тем, что не могу даже отдохнуть или поесть спокойно. Я не заслуживаю вашей похвалы.

Ли Е распахнул рукава и продолжил:

- Мистер Ван, не скромничайте. Посмотрите на этот мир, кто кроме Вас может уничтожить этих коварных придворных чиновников, помочь Его Величеству и вернуть законное общество? На протяжении всей жизни моего отца он вкладывал всю свою энергию в империю Тан. Жив или мертв, он принадлежал к своей стране. Я не так талантлив. Не смею надеяться, что у меня такой же литературный и боевой талант, как у него, но я не смею унижать и славу моего отца! За его невыполненное желание, за процветание Империи Тан я лучше умру, чем проживу вместе с этими хитрыми людьми в городе Чанъань!

Сказав это, Ли Е был очень возмущен. Он приветствовал Ван Дуо:

- Пожалуйста, помогите мне с этим, мистер Ван!

Ван Дуо был очень тронут. Он быстро встал и поднял Ли Е.

- Ваше Высочество, у Вас большие амбиции, которые действительно впечатлили меня. Старый принц Ан был бы очень рад, если бы знал, что ... Однако, герцог Син - сильный человек, бессердечный и жестокий. Если ваше высочество хочет стать чиновником, это будет чрезвычайно сложно. Готовы ли Вы пойти на риск?

- Даже если я глуп, я никогда не предам Империю Тан. Даже если я мелок, я умру в поисках морали и справедливости. Пока эти хитрые и недоброжелательные люди могут быть стерты с лица Земли, я умру без сожаления! – решительно ответил он.

- Я никогда не предам Империю Тан, я умру в поисках морали и справедливости! Абсолютно верно!

Ван Дуо был впечатлен, неоднократно аплодировал.

- Конечно, отец тигр не родит сына-пса. Сердце Ваше абсолютно искреннее, вы станете самым надежным служителем в будущем, и ваши достижения не потеряют силы старого принца Ан!

Он выглядел взволнованным и, казалось, Ли Е его убедил.

Однако он ничего не обещал и ничего не сказал о том, как помочь Ли Е стать чиновником.

Но Е не возражал. Он никогда не думал, что Ван Дуо сможет полностью открыть ему свое сердце всего с помощью нескольких слов.

Когда он пройдет тест Ван Дуо, путь будет намного проще.

Более того, Дуо был тем человеком, который не мог легко пообещать, не имея этого в виду. Потому что, если обещание не будет выполнено, это повредит его репутации.

Когда Е увидел Вана, он стоял в тени перед дверью, глядя на карету, едущую далеко. Он молчал, его лицо стало спокойным и глубоким.

Постояв некоторое время, Ли Е вернулся в зал и потащил Ли Яна, который все еще пил на банкете, в восточную комнату для занятий.

Взяв полотенце, врученное служанкой, и вытерев лицо, Ли Ян спросил Ли Е:

- Банкет еще не закончился. Почему ты привел меня сюда? В этот важный день, ты идешь со мной на улицу Кан Фу и приведешь сюда Цин Гангеров праздновать снова?

Ли Е вручил отрезвляющий суп Ли Яну, сел рядом с ним и сказал:

- Мне нужно кое-что обсудить.

- Что такое? - Ли Ян пил суп.

- Вопрос жизни и смерти.

- Ты хочешь, чтобы я помог тебе разобраться с герцогом Син?

- Больше, чем это, - сказал Е.

- Я не могу справиться с большим делом! - ответил бессильно Ли Ян.

- Никто, кроме тебя, не может иметь с ним дело.

- Есть ли такой человек? Кто это? - Ли Ян уступил интересам.

- Старший принц.

- Ты собираешься иметь дело с моим старшим братом? - он был ошеломлен.

- Мне не нужно, ты будешь этим заниматься, - исправил Ли Е.

- Почему я буду сражаться со своим старшим братом? - Ли Ян был озадачен.

- Потому что ты должен бороться за титул наследника принца!

Ли Е никогда не перестанет удивлять его.

- Когда у меня был такой план?

- Сейчас.

- Ни за что! - сказал Ли Ян.

- Ты не хочешь быть наследником принца?

- Какой смысл в этом? - Ли Ян развел руками.

- Когда захочешь, я могу тебе помочь. - сказал Ли Е

- Культивация моего старшего брата - лучшее, лучшее среди князей; способности и умения моего старшего брата превосходят средние, он лучший среди принцев; мой старший брат глубоко любим Его величеством, он лучший среди князей, - Ли Ян чувствовал, что Ли Е сошел с ума, - Вот почему я никогда не думал о конкуренции с ним, надежды нет вообще!

- Ты не прав.

- В чем? - спросил Ли Ян.

- Лучшая культивация, лучшие способности и знания, а также любовь Его Величества не могут сделать Старшего Принца Наследником Принца.

- Если это невозможно, то, что возможно? - с любопытством спросил Ли Ян.

- Единственное условие для того, чтобы стать Принцем-Наследником, это быть выбранным четырьмя высокопоставленными евнухами!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 31 The Layou**

t

Ли Янь не говорил.

Он не знал, что сказать.

Спустя долгое время Ли Янь наконец-то задал правильный вопрос. "Четыре высокопоставленных евнуха еще не довольствовались Старшим Братом?"

Ли Йе ответил: "Конечно."

Ли Янь спросил, озадаченная: "Почему?"

Ли Йе сказал: "Потому что премьер-министр остановился на Старшем Принце".

Ли Янь был удивлён. "Это невозможно, если тебя выбрал премьер-министр?"

Ли Йе кивнул. "Четыре высокопоставленных евнуха не согласятся на того, кого выбрал премьер-министр."

Ли Йе больше запутался. "Почему это?"

Ли Йе сказал: "Евнухи и чиновники противостоят друг другу с древних времен. Это одна из причин. Если старший князь усаживается чиновниками, то, когда он восходит на престол, он ставит чиновников на важное место. Поэтому четыре евнуха потеряли бы власть. Чтобы сохранить свою власть, они должны поселиться на ком-то и помочь ему подняться на престол".

Ли Янь покачал головой. "Я не понимаю."

Ли Янь сказал: "Подумайте о том, как Его Величество восходил на трон".

Ли Янь подумал об этом и тут же снова замолчал.

На этот раз он молчал дольше.

Когда император Сюаньцзун был у власти, он не назначил наследника принца. Сначала Ли Вэнь (переименованный в Ли Цзюй после восшествия на трон) не пользовался благосклонностью. В императорском дворце жили другие принцы, но он жил за пределами императорского дворца. В то время чиновники были довольны князем Куя Ли Цзы. Однако, когда император Сюаньцзун умер от болезни, лейтенант левой царской гвардии Вань Цзунши устроил все и помог Ли Вэню подняться на престол.

Долгое время Ли Янь смотрел вверх, и в его глазах был яркий цвет. "Для меня действительно есть надежда?"

Ли Йе улыбнулся. "Кто ещё, кроме тебя, может это сделать?"

Ли Янь спросил: "Четыре высокопоставленных евнуха довольны мной? Почему я не знал?"

Ли Йе сказал: "Они еще не выбрали тебя".

Ли Янь некоторое время ошеломился и сказал: "Тогда зачем так много болтать?"

Ли Йе ответил: "Они выберут тебя в будущем".

Ли Янь понял. "Что мы будем делать?"

Ли Йе сказал: "Есть кто-то, кто может тебе помочь".

Ли Ян спросил с надеждой. "Какой человек?"

Ли Йе спросил: "Евнух".

Ли Ян удивился: "Кто?"

Ли Йе сказал: "Тянь Линцзи".

Ли Ян был разочарован. Он сказал: "Он просто слуга в моем особняке".

Ли Йе продолжил. "Он приемный сын лейтенанта Королевской гвардии."

Ли Ян сказал с удивлением. "Почему я не знал?"

Ли Йе сказал: "Потому что Тянь Линцзи не был открыто признан."

Ли Ян молчал.

Смысл Ли Йе уже был очень очевиден. Ли Ян должен попросить Тянь Линци признать лейтенанта Королевской гвардии своим отцом. Тогда Ли Янь должен сыграть до четырех высокопоставленных евнухов с помощью Тянь Линцзы, чтобы они поддержали Ли Яня в качестве наследного принца.

Ли Янь вдруг спросил: "Лю Синшэнь и Хань Вэнюэ, которые являются лейтенантами Королевской гвардии, глубоко благосклонны к Его Величеству, и их власть уже чрезвычайно велика". Узнают ли они Тянь Линцзы как приемного сына?"

Ли Йе улыбнулся и сказал: "Почему бы и нет? Именно потому, что их власть чрезвычайно велика, а это значит, что они не захотят потерять эту власть". Поэтому они должны выбрать принца и помочь ему подняться на трон в будущем".

Ли Янь колебался. "У Его Величества так много сыновей. Почему Лю Сингшен и Хань Вэнюэ решили поддержать меня? Мои естественные нравы обычны, и я едва добился Ци-рефининга. Кроме того, Его Величество редко благоволит мне в повседневной жизни".

Ли Йе снова подарил Ли Яну отрезвляющий суп. Он посмотрел на Ли Янь и сказал: "Потому что ваше выращивание невелико, а Его Величество редко благоволит к вам, поэтому Лю Синьшэнь и Хань Вэнюэ поддержали бы вас". Если вы получили благосклонность и надеетесь стать наследником принца, они вас не поддержат. Первоначально у вас не было бы надежды стать наследником принца, но в конце концов, они помогли вам стать наследником принца. Ты удивишься? Будешь ли ты благодарен им и доверять им?"

Ли Янь стал счастлив сразу же, как только понял. "Как ты сказал, разве это не очень просто?"

Ли Йе покачал головой и сказал серьёзно: "Это не просто".

Ли Янь не был ясен.

Ли Янь вздохнул. "Прежде всего, если Тянь Линцзы не достаточно хорош, он не понравится Лю Синшэню и Хань Вэнюэ, и он вообще не сможет к ним подойти". Если это случится, нам не нужно будет обсуждать следующие договоренности. Но, к счастью, выращивание Тянь Линцзы хорошо, и будет нетрудно подойти к Лю Синьшэню и Ханю Вэнюэ".

Ли Янь кивнул и подождал, пока Ли Е продолжит.

Ли Йе продолжил. "Во-вторых, хотя вы и отвечаете требованиям поддержки Лю Синшэня и Хань Вэнюэ, в конце концов, это теоретически". Будет еще много переменных, когда мы выполним наш план. В конце концов, есть много князей. Они не обязаны вас поддерживать. Поэтому для этого необходимо, чтобы вы что-то сделали, чтобы подружиться с ними, чтобы они заметили вас и последовали за вами".

Ли Янь тут же спросил: "Что мне делать?"

Ли Янь ответил: "Дело не в том, что ты должен делать, а в том, что должен делать я."

Ли Ян не смог понять слова Ли Йе.

Ли Йе был беспомощен по поводу застоя Ли Яна. Он вздохнул и сказал: "Есть два способа быстро связаться с людьми".

Ли Ян тут же спросил: "Какие два метода?"

Ли Йе ответил: "Один из них - удовлетворить свое удовольствие; другой - решить свою проблему".

Ли Янь был снова ошеломлен.

Ли Йе взял на себя инициативу объяснить. "Евнухи и чиновники не могут жить в мире с древних времен. В реальности существует постоянная королевская власть. Большая часть власти принадлежит трем провинциям и шести департаментам императорского двора. Эти власти изначально принадлежат чиновникам. Но как только евнухи получат власть и захотят ею обладать, они смогут схватить их только у чиновников. Теперь царская гвардия контролируется евнухами, а Тайный совет децентрализует полномочия Военного департамента, не говоря уже о Сюаньхуйском совете. И евнухи также могут вмешиваться в назначение комиссаров вассального государства".

"Его Величество благосклонно относится к евнухам, так что он будет просить евнухов вместо чиновников работать на него, если что-то нужно будет сделать. Поэтому евнухи могут воспользоваться возможностью и вторгнуться во власть чиновников. Евнухи станут могущественными и будут иметь право говорить. Тогда губернатор местного государства и округа и комиссар вассального государства будут давать евнухам взятки и околдовывать их, когда они приедут в столицу, вместо того, чтобы льстить премьер-министру и чиновникам шести департаментов, что не нравится чиновникам императорского двора...".

Ли Йе видел, что Ли Янь не мог понять и был в растерянности, поэтому знал, что не может объяснить в деталях. Поэтому он сказал просто: "В основном, евнухи находятся в конфликте с чиновниками. Лейтенант царской гвардии, комиссары Тайного совета и Совета Сюаньхуй также не могут ладить с премьер-министром и чиновниками шести департаментов. Лю Сингшен и Хань Вэнюэ соревнуются с Вэй Баохэном за власть. Если мы сможем нанести удар по Вэй Баохэну и его партии, то это, естественно, понравится Лю Синшэню и Ханю Вэнюэ. Это для того, чтобы удовлетворить свое удовольствие и решить свою проблему".

Ли Янь понял на этот раз и быстро отреагировал. "Герцог Син в одной команде с Вэй Баохэном. Изначально вы решили разобраться с герцогом Синь и Вэй Баохэн, это убивает двух зайцев одним выстрелом?"

Ли Йе улыбнулся и сказал: "Да".

Мысли Ли Йе на самом деле были не такими простыми, как думал Ли Йен. В конце концов, ситуация при императорском дворе была на самом деле очень сложной.

Если Ли Сянь действительно погиб из-за подозрений и недоверия Его Величества, то трудно сказать, что ни один евнух не участвовал в битве при горе Багун. И вполне вероятно, что евнухи и чиновники объединили свои усилия. В конце концов, Ли Сянь был высокого роста, имел много доверенных подчиненных и обладал большой властью, поэтому никто не мог успешно убить его в одиночку. Даже если бы удалось убить Ли Сяня, позже было бы много проблем.

Ли Йе хотел разобраться с этими людьми. Но это было невозможно сделать за одну ночь. Он должен был сделать это шаг за шагом.

Теперь главной проблемой и противниками, которые должны были быть решены, были Ли Гуаньшу и Вэй Баохэн.

Ночью Ли Е говорил с Ли Янем. Ли Янь был очень взволнован и бесконечно разговаривал с Ли Е. Лишь днём следующего дня он почувствовал усталость и отправился отдыхать.

Ли Йе не мог уснуть, поэтому он попросил служанку приготовить ему чай. Потом он пошёл в павильон пить чай и медитировать. За усадьбой принца Аня стоял холм, высота которого составляла всего пятнадцать метров и занимала площадь около трех акров. Павильон был на этом холме.

Ли Йе позвонил Шангуань Цинчэну, чтобы сопровождать его. В настоящее время Шангуань Цинчэн был его самым доверенным последователем. Он всегда брал её с собой и не скрывал от неё никаких распоряжений.

Слушая краткий рассказ Ли Йе о разговоре между ним и Ли Янем, Шангуань Цинчэн был немного удивлён. "Ваше Высочество, вы уже связались с герцогом Ваном, почему вы все еще решили подружиться с евнухами?"

Ли Йе попросил Шангуань Цинчэн присесть и дал ей чашку чая. Он сказал: "В этот момент Вэй Баохэн отвечает за весь императорский двор. Герцог Ван имеет мало власти и его положение не очень стабильно. Вот почему он не может дождаться, когда пригласит меня присоединиться к нему... В такой ситуации я не смею возлагать на него все свои надежды".

Ли Йе выпил чаю и продолжил. "Итак, я связался с Дюком Вангом, потому что хотел успешно начать свою официальную карьеру. Для реализации долгосрочного плана и для того, чтобы полностью победить Вэй Баохэна, я связался с евнухами".

Шангуань Цинчэн отреагировал быстрее, чем Ли Янь. Она быстро подняла вопрос, который Ли Янь не понял. "Если евнухи связаны с битвой на горе Багун, свяжутся ли с вами Лю Синшэнь и Хань Вэнюэ?"

"Битва на горе Багун - это секрет. Правда известна немногим, и сейчас все они - большие фигуры. Среди них выделяются Ли Гуаньшу и Кан Чэнчунь, в то время как евнухи глубоко скрыты. До тех пор, пока я не проявлю слишком большого интереса к битве на горе Багун и смерти моего отца, они не будут слишком много думать". Ли Йе сказал глубоким голосом.

Шангуань Цинчэн все еще не успокоился. "А если они слишком много думают?"

Ли Йе на мгновение замолчал, и вдруг улыбнулся и сказал: "Мы перейдем этот мост, когда придем к нему". Две стороны будут бороться друг против друга. Если одна сторона умнее, то эта сторона может обмануть другую. До тех пор, пока Вэй Баохен падает, и принц Пу преуспевает в восхождении на трон, я не буду бояться их, даже если я обижу их открыто".

Было одно, что Ли Йе не сказал Шангуань Цинчэн, и он также не мог сказать. Согласно его опыту в "Последней жизни", Ли Цзюй умрет на 14-м году жизни в Сяньтуне. Поэтому ему нужно было только два года обманывать евнухов. Если бы все прошло хорошо, то Ли Янь взошел бы на трон через два года.

Говоря о Ли Яне, Shangguan Цинчэн имел некоторые сомнения. "Я не хотел этого говорить. Но принц Пу любит наслаждаться; его темперамент прост и его мудрость также обычна. Если князь Пу восходит на трон, я боюсь..."

Говоря об этом, она посмотрела на Ли Йе и не продолжила.

Ли Йе знал, что хотел сказать Шангуань Цинчэн. Она хотела сказать, что Ли Янь не будет мудрым императором.

Ли Йе знал это, но у него не было другого выбора.

Среди князей, только Ли Янь был близок к нему, так что он мог только помочь Ли Яню подняться на трон.

Только когда Ли Янь взошел на трон, Ли Янь был поставлен на важное место, потому что его отношения с Ли Янем были хорошими, и он помог Ли Яню встать на трон. В это время у него была возможность подготовить свою Кальпу, пока мир не стал хаотичным.

Если бы Ли Сянь был убит в Хуайнане действительно по подозрению императора, то любой другой принц, восшедший на трон, знал бы правду о битве на горе Багун, унаследовал бы волю Ли Цзюя и не позволил бы Ли Йэ обладать какой-либо властью.

Более того, восхождение на трон Ли Янь также было выбором истории.

"Ты иди. Поместье принца Аня не будет развлекать гостей в эти несколько дней. Просто скажи, что я культивирую". Ли Йе приказал.

После того, как Шангуань Цинчэн ушёл, Ли Йе снял королевскую печать принца Аня.

Вчера У Хуншань короновал его и вручил ему королевскую печать принца Аня, которая когда-то принадлежала Ли Сяню.

Уставившись на королевскую печать, Ли Е успокоился.

Королевская печать принца Аня представляла собой титул Великого принца Танской империи и имела часть Удачи Танской империи.

"Королевская печать... сколько у тебя удачи?" Ли Йе держал королевскую печать в руке и медленно закрывал глаза, тайно мобилизуя Дракона Ци в своем теле.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 32 Императорский экзамен**

.

Район Гуаньчжонга имел плоские равнины и обширные просторы плодородной земли. Река Вэй здесь торопилась и не представляла никакой опасности. Можно сказать, что небо послало реку Вэй за Гуаньчжоном. А из-за плодородной равнины и реки Вэй Гуаньчжон всегда был сердцем мира. С древних времен, если бы те, кто оккупировал Гуаньчжун, могли приложить большие усилия, то они могли бы занять гегемонию мира.

С древнейших времен многие герои Гуаньчжуна выходили на сцену по очереди, и бесчисленное множество героев прославилось на весь мир. Поэтому люди говорили, что Гуаньчжун культивирует как генералов, так и императоров.

На юге реки Вэй была ветка, которая называлась Лаос. Она была примерно в 50 километрах к западу от города Чанъань. Если пройти по реке Лао около 50 километров, он увидит гору. Это была гора Нюшоу, исток реки Лао.

В начале мая Ли Йе отправился на гору Нюшоу.

Погода была очень хорошая, и ветер был комфортный. Корабль Ли Йе отправился вдоль реки Лао, и он встал на нос и посмотрел в сторону. Он увидел, что деревья зелёные, а холмы высокие с обеих сторон. Вода была чистой, отражая зеленые горы и синее небо. Река двигалась вперед, и ее длина была неизвестна, и она была похожа на плавающего дракона, который собирался расколоть гору.

"Я слышал, что в ранние годы на горе Нюшоу был даосский храм, и там было много даосских священников, чьи культивации были высоки. Я не знаю, есть ли даосский храм и даосские священники и сегодня. Если есть шанс, я хочу его увидеть".

Рядом с Ли Йе, У Ты посмотрел вверх, на глубины гор и облаков, и сказал с восхищением.

"Если даосский храм всё ещё там, в этот раз в Ниушу-Мутайне произошло такое большое событие, то даосские священники не должны были реагировать". Ли Йе покачал головой.

После того, как Ли Йе унаследовал титул принца Аня, он был готов начать свою официальную карьеру с помощью дуэта Ван. В соответствии с законом Танской империи, потомки чиновников должны были пройти проверку при императорском дворе, прежде чем они начнут свою карьеру. Группа мятежников появилась на горе Нюшоу и устроила беспорядки в нескольких деревнях под горой. Поэтому императорский двор послал Ли Йе и других, которые также собирались стать чиновниками, чтобы они расследовали это дело и арестовали этих мятежников, чтобы проверить их способности и судить, обладают ли они квалификацией, необходимой для того, чтобы стать чиновниками.

Было также несколько молодых людей из императорского клана. Все они были готовы стать чиновниками и должны были пройти проверку. Ву Ты тоже был одним из них.

"Герцогиня Ли редко выходит на улицу, вы не знаете, что Цзянху за пределами города Чанъань довольно зловеще. Если в даосском храме есть культиваторы, боюсь, что они связаны с мятежниками... Эта группа мятежников уже создала проблемы в нескольких деревнях, что оказывает большое плохое влияние. Если даосский храм не вступил с ними в сговор, то они должны были подавить их для императорского двора, и нам не следовало приходить".

Тот, кто говорил, был чиновником на другом корабле. Ему было около двадцати пяти лет и он был одет в зеленый официальный халат. Его звали Сонг Юаньцяо. Он был родственником жены герцога Синга. Теперь он был главой уезда Ху, под юрисдикцией которого находился Ниушу Мутан.

Кроме корабля Ли Йе и Сун Юаньцяо, на реке было несколько кораблей, на которых находились юноши императорского клана.

Сонг Юаньцяо продолжил: "В современном мире даосские методы процветают. Даосские храмы и секты Бессмертия находятся под юрисдикцией Императорской Астрономической Обсерватории и несут ответственность за оказание помощи правительству в защите окружающей среды и народа". После того, как даосские культиваторы даосских храмов и даосских сект Бессмертия перейдут под юрисдикцию Императорской Астрономической Обсерватории, им будут дарованы даосские методы и духовные мечи, которые являются символом самобытности и проявления ответственности. По возвращении в местность они должны будут наказать и убить зло. Сейчас на горе Нюшоу есть повстанцы, на горе Нюшоу лежит ответственность... Конечно, мы из уезда Ху также несем ответственность".

Ли Е посмотрел на Сон Юаньцяо и ничего не сказал. Прежде чем начать с Чанъань, Ван Дуо тайно сказал ему, что ему, возможно, придется приехать на гору Сюйчжоу, чтобы расследовать это дело. Поэтому он уже попросил Шангуан Цинчэна провести расследование в отношении главных должностных лиц уезда Ху.

По мнению Ли Йе, то, что он приехал на гору Нюшоу для расследования дела, было результатом конкуренции Ван Дуо с Вэй Баохэн и Ли Гуаньшу.

Естественно, Ван Дуо надеялся, что Ли Йе сможет успешно стать официальным лицом, что было противоположностью Ли Гуаньшу. Титул великого князя Ли Йе уже препятствовал Ли Гуаньшу, когда он имел дело с Ли Йе. Если бы Ли Йе стал официальным лицом, то Ли Гуаньшу было бы труднее иметь с ним дело. Он не мог напрямую посылать людей убивать Ли Йе, великого князя и чиновника Танской империи.

Ван Дуо хотел бороться за возможность для Ли Йе стать чиновником, поэтому он попросил Ли Йе принять участие в испытании как можно раньше. Но Ли Гуаньшу должен был остановить Ли Йе от участия в испытании. Окончательным результатом соревнований между Ван Дуо и Ли Гуаньшу стало то, что Ли Йе должен был принять участие в тесте в Нюшоу-Мутейне, которым руководил Сонг Юаньцяо.

Ли Йе не считал, что Ли Гуаньшу не подстрекал Сон Юаньцяо к тому, чтобы помешать расследованию Ли Йе. Скорее всего, Сон Юаньцяо воспользовался бы этой возможностью, чтобы воспроизвести, как принц Ан погиб в битве при горе Багун, чтобы убить Ли Йе.

Однако Ли Йе не боялся.

После извлечения Удачи из королевской печати принца Аня, Ли Йе удалось достичь 3-го уровня перефинирования Ци.

Третий уровень переработки Ци был стандартом для чиновников Пятого класса.

Кроме того, у него был меч Люка и глазированная голубая нефритовая тыква. До тех пор, пока он не встретился с Ли Гуаньшу напрямую, Ли Йе смог защитить себя.

Внимание Ли Йе было обращено на бисер, который находился рядом с Сонг Юаньцяо. Это был человек сорокалетнего возраста, и его внешность была обычной и неприметной. Но Ли Йе чувствовал, что этот человек был хозяином, хотя он сознательно сливался с дыханием и скрывал свое культивирование.

Будучи главой уезда, Сун Юаньцяо был только на 1-м уровне перерабатывающего производства в Ци.

Для того, чтобы иметь дело с Ли Йе, Ли Гуаньшу должен был послать к нам мастера. Теперь казалось, что хозяином был человек, находившийся рядом с Сон Юаньцяо. Но он всегда стоял рядом с Сон Юаньцяо, смотрел прямо и даже не смотрел на Ли Йе.

Когда корабль проходил мимо, была рябь. Деревья с обеих сторон оставались позади, и зеленые холмы появлялись один за другим.

Ли Йе перестал смотреть на человека рядом с Сонг Юаньцяо и посмотрел на гору Нюшоу. Он вспомнил некоторые события прошлого.

Другие не знали, но он знал, что в горе Нюшоу спрятан настоящий мастер. В воспоминаниях Ли Йе о прошлой жизни хозяин расправился со своими вещами в период восстания Хуан Чао. Хозяин в одиночку победил тысячу солдат Хуан Чао и спас жизни тысяч людей.

Конечно, Ли Йе хотел привлечь такого человека на свою сторону, чтобы расширить свою власть. В настоящее время, помимо Шангуань Цинчэна и восьмисот гвардейцев усадьбы, у него не было других помощников.

На склоне горы летали гуси, и их перевернутое отражение скользило по поверхности реки.

Ли Йе слегка наклонил голову, и молодая фигура отразилась в его учениках. Это был молодой человек из императорского клана, которому было около двадцати лет. Держа в руках складной вентилятор, он смотрел на реку перед кораблем и никогда не поворачивал голову, чтобы посмотреть на пейзажи по обоим берегам пролива.

Ли Йе знал, что это Ли Цзиньян, второй сын великого принца Гонга. Кроме этого, Ли Йе ничего о нем не знал. Ли Цзяньян был одним из потомков императорского клана, но редко показывался в городе Чанъань. Он был сдержанным и загадочным. Было неизвестно, на каком уровне он выращивал. Тем не менее, он рафинировал Ци с раннего возраста.

До самого начала Ли Цзинъань ничего не говорил, что было не из-за застенчивости, а из-за гордости.

Сун Юаньцяо был очень уважителен к нему, но все же не уговаривал хорошего отношения.

Солнце достигло самого высокого положения. Волны воды были золотыми и несколько ослепительными. Извилистая река еще не достигла своего конца. Маленькая речка пришла с восточной горы и смыла большую равнинную местность, на которой находилось село, состоящее примерно из двадцати семей.

"Вот мы и пришли". Сонг Юаньцяо закричал.

Корабли пришвартовались, и более десяти человек спустились с этих кораблей. За исключением Сон Юаньцяо, который привел четырех чиновников низшего звена, остальные молодые люди императорского клана привезли только по одному последователю каждый.

Привлечение только одного последователя также было требованием для оценки.

"Какие прекрасные камни!"

Ву Ты спрыгнул с корабля и был быстро привлечён галькой вдоль реки. Русло реки в горах отличалось от равнинного. На русле реки было много гальки, которая омывалась рекой и становилась гладкой. Несмотря на то, что они не были красочными, они также отличались цветом и пользовались благосклонностью девушек.

Вдоль реки было много травы. Сгустки густой травы были более 20 ступеней в ширину, и большинство из них были выше, чем у человека.

Когда Ли Йе высадилась, Шангуань Цинчэн внезапно сказала и была готова вытащить свой нож: "Ваше Высочество...".

Она хотела что-то сказать. Но когда она сказала только два слова, она внезапно вытащила нож и прыгнула с лука в один шаг. Через мгновение она оказалась перед Ли Йе, чтобы защитить его, и закричала низким голосом. "Есть убийцы!"

Там действительно были убийцы, все их видели.

Многие фигуры внезапно выбежали из комков дикой травы, дикая трава качалась. Они все держали в руках ножи и бросились к Ли Йе и другим.

Они были очень быстры, и, очевидно, все они были культиваторами. Они наступили на гальку, которая из-за чрезмерной силы издавала короткие и жесткие звуки. И галька и речной песок разбрызгивались за их пятки.

Дикая трава была всего в нескольких шагах от того места, где корабль причалил. Так что те культиваторы с ножами бросились и прибыли в мгновение ока.

Солнце было ярким. Когда были орудованы ножи и мечи, из-за перегиба солнце вспыхнуло холодным светом.

Молодежь императорского клана не могла легко передвигаться. Среди них был и тот, который с наименьшим количеством культивирования достиг 1-го уровня Ци-рафинирования. Атака произошла внезапно, поэтому поначалу они неизбежно были взволнованы. Но они не могли беспомощно ждать смерти. Все они делали заклинания и жесты, чтобы использовать техники.

Их реакция была быстрой, но они все равно были не быстрее нападавших, которые взяли на себя инициативу.

В это же время вырвались ножевые культиваторы, из травы, которая разбилась возле Ли Йе и других, вылетели огненные шары.

Когда огненные шары появились, Ли Йе и остальные были вынуждены отказаться от намерения атаковать нападающих техникой. Сначала они должны были увернуться от огненных шаров и защититься.

Громовые звуки взрывов были слышны. Огненный шар разбил корабль, а также упал рядом с Ли Йе и другими. Вылетела древесная стружка и брызнула вода, галька и речной песок улетели во все стороны.

В мгновение ока нападавшие, бросившиеся на фронт, уже воевали против чиновников уезда Ху, которые высадились первыми.

"Пфф!"

Чиновник в Царстве Воинов был непосредственно обезглавлен нападавшим. Его голова взлетела в воздух и кровь вылилась из его шеи.

Ветер, от которого исходил слегка рыбный запах, сразу же смешался с запахом крови.

"Вы мятежники!" Сонг Юаньцяо закричал, его глаза покраснели. Потом он вытащил свой меч и бросился к нападающим вперёд.

"Эти мятежники убили бесчисленное множество людей. Они жестоки. Ваши Высочества, берегитесь!" Должностные лица уезда Ху кричали Ли Йе и другим с тревогой, а затем бросились на помощь Сон Юаньцяо.

Молодежь императорского клана, прибывшая из города Чанъань, поняла в этот момент, что нападавшие - это повстанцы, создавшие проблемы на горе Нюшоу. Одни были напуганы и запаниковали, другие - возмущены и возмущены. Некоторые приказали своим последователям сражаться против врага, в то время как другие приказали своим последователям защищать их.

Однако, что бы ни делали эти молодые люди императорского клана, они не могли избежать битвы. Сун Юаньцянь и чиновники перехватили лишь небольшое число нападавших, но к этим юношам бросилось больше людей. В один момент в бой были вовлечены обе стороны.

Приемы были бесполезны, когда они сражались в ближнем бою.

Молодежь императорского клана теперь поняла, что число атакующих превосходит их по нескольким сгибам, и почти все атакующие были культиваторами!

"Ваше Высочество?" Шангуань Цинчэн собирался бежать, но был отброшен Ли Йе. Она оглянулась на Ли Йе с замешательством.

Ли Йе выглядела спокойной и слегка покачала ей головой.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 33 "Борьба"**

.

Деревня, названная Luoping, не была первой деревней, исследованной Li Ye и другими, и не была последней.

По дороге Ли Йе и другие не попали в засаду в предыдущих деревнях.

"Как вы смеете, повстанцы, нападать на нас!" Молодой человек из императорского клана гневно упрекнул его в том, что он отступил. "Ты знаешь, кто мы? Вот великие князья, герцогини, наследники Аппа и Танской империи. Если вы навредите кому-нибудь из нас, чиновники Императорского двора арестуют и убьют вас, даже если вы сбежите к краю земли!"

Его рев не заставил нападавших сжаться, но привлек внимание многих людей. Больше людей бросилось к нему, чтобы напасть на него. "Вы собаки императорского двора, мы убиваем вас!"

"Остановите их!" Этот юноша Императорского клана сразу запаниковал и поспешно приказал своему слуге.

Именно в это время Ли Йе остановил Шангуань Цинчэна, который собирался броситься и мягко покачал ей головой.

Смысл Ли Йе был очень ясен. Им нужно было только защитить себя, вместо того, чтобы бросаться в атаку.

Нападавшие были настолько яростны и более двадцати вырвались наружу. Больше людей спряталось в сорняках и не появилось.

Никто не знал, сколько хозяев.

Культивирование Ли Йе не было низким, по крайней мере, среди молодежи императорского двора. Но об этом не стоило упоминать в "Культивируемом мире".

Ву Ты выращивал больше, чем он. Сопровождающие, привезенные другими молодыми людьми Императорского клана, взяли на себя важную задачу по их защите. Поэтому они были самыми сильными культиваторами в каждой семье, и многие из них занимались переработкой ци.

Среди шести молодых людей императорского клана Ли Йе был великим принцем Танской империи. Его статус был самым выдающимся, но он и Шангуань Цинчэн были самыми слабыми среди них.

В то время не было необходимости выставлять напоказ его превосходство.

Нападавшие бросались один за другим, как летучие мыши, выходящие из пещеры, и нападали на них отовсюду.

Двое нападавших бросились на Ли Йе слева и справа.

"Ты, собака, иди к черту!"

Ли Йе увидел их глаза, полные убийственного умысла, холода и безжалостности.

Один человек держал нож, который должен был упасть на голову Ли Йе. Когда Ли Йе поднял голову, по лезвию мигал белый свет, как будто за ножем стояло горячее солнце. Да, действительно было солнце. Спина нападавшего была к солнцу, что сделало Ли Йе и других в положении заднего света.

Другой был с мечом и собирался ударить Ли Йе в сердце. Его скорость была очень быстрой, и его меч был очень стабилен. Тело меча, его руки и глаза были на прямой линии. Ли Йе мог видеть только кончик меча. Это было яркое пятно, и мгновенно достигло его.

"Берегитесь, Ваше Высочество!"

Шангуань Цинчэн стремилась защитить своего господина, поэтому она бросилась со своим мечом.

Она видела, как Ли Йе занимался его разведением. Она знала, что Ли Йе унаследовал методы культивирования от Юань Тяньгана, которые были настолько сильны, что Ли Яо не мог устоять.

Но она никогда не видела, чтобы Ли Йе сражалась рука об руку с другими.

Бой с техникой полностью отличался от ближнего боя.

Вторая была более опасной и трудной, чем первая.

Шангуань Цинчэн никогда раньше не видела, чтобы Ли Йе практиковалась в ближнем бою с другими. А в ближнем бою большое значение придавалось практическому опыту. Не было ни одного боевого навыка без богатого опыта.

Поэтому Шангуань Цинчэн пошёл первым защищать Ли Йе.

Даже она быстро обнаружила, что оба нападавших были культиваторами с необычайными навыками, а их Духовный Ци превзошел ее. Они, возможно, достигли 2-го уровня по переработке Ци.

Шангуань Цинчэн была удивлена. Культиваторы Ци-рафининга нигде не были анонимными. Среди этих нападавших были и высокопоставленные бойцы. Но когда они начали драться, два культиватора 2-го уровня пошли прямо в атаку на Ли Йе. Насколько не повезло Ли Йе.

У Шангуань Цинчэна не было времени подумать.

Она вытащила свой меч, чтобы напрямую сразиться с атакующим ножом.

Ее нападение было быстрым, простым и прямым. Несмотря на то, что не было много изменений, ее нападение было достаточно сильным, чтобы убить других. Военный стиль ее атаки был очень очевиден.

Ее меч достиг прямо на шею ножевой атакующего.

Нож противника падал, и ее меч подметался.

Если другая сторона не забрала нож, она отрезала ему шею.

Но в то же время, ее голова была бы разрезана с другой стороны.

Это был отчаянный шаг.

Взгляд Шангуань Цинчэн был твердым, ей пришлось много работать.

Если бы она не смогла отразить атакующего с ножом, у нее не было бы времени иметь дело с атакующим с мечом, и Ли Йе был бы в опасности.

Она культивировала даосизм солдат, сражающихся на поле боя, поэтому в ближнем бою не было ничего сложного. И она часто практиковалась с солдатами. Но Ли Йе была другой. Он был достойным наследником Видимого.

Это означало, что он никогда не был в опасности. Поэтому он не знал, как справиться с опасностью. Перед лицом ближнего боя он поначалу боялся, не говоря уже о том, был ли он искусен в ближнем бою.

Этот принцип был прост. Генералов и солдат не пугали, когда они сражались луками и стрелами. Но когда они сражались рука об руку с ножами, поначалу они боялись.

Шангуань Цинчэн должен немедленно позаботиться о Ли Йе. Она не могла позволить Ли Йе быть в опасности.

Её нож попал прямо к нападавшему, который не взял нож обратно.

Взгляд Шангуань Цинчэн стал холодным и серьезным.

Вертикально падающий нож принес ослепительный свет.

Поперечный нож создал яркую дугу.

Шангуань Цинчэн знала, что скоро умрет.

Она не ожидала, что нападающий будет преступником, готовым рисковать своей жизнью.

Культивирование нападавшего было выше, чем у нее, поэтому его статус в Слове о Культивировании также был выше, чем у нее. Она не ожидала, что нападавший готов был обменять его жизнь на свою. Нападавший проиграл в этом деле!

Шангуань Цинчэн был шокирован и озадачен.

Но её шок и головоломка исчезли в одно мгновение. Вместо этого она запаниковала, как будто упала в ледяную пещеру!

Целью противника была Ли Йе!

Если бы она умерла, Ли Йе была бы в опасности!

Как он мог пережить атаку атакующего мечом, не имея никакого опыта ближнего боя?

Ли Йе был на втором уровне Ци-рефининга, когда был облагорожен. У него не было никакого опыта ближнего боя, как он мог пережить атаку крупным планом от культиватора 2-го уровня, который рисковал его жизнью?

Шангуань Цинчэн в одно мгновение впал в крайность сожаления и самосовершенствования.

Нападавшие ругали их как "бегущих собак", как только они выходили из сорняков. Было очевидно, что они очень ненавидели чиновников императорского двора и аристократов.

Эти земледельцы были против императорского двора!

Поэтому они не жалели усилий, чтобы обменять свою жизнь на жизнь Великих Князей, Герцогинь и Наследника Аппаранта!

Многие идеи в одно мгновение вспыхнули в голове Шангуань Цинчэна. Когда она была на смертном одре, Шангуань Цинчэн была разгневана, самопровозглашена и не желала этого. Она рычала, что даже принесло плачущий голос. "Ваше Высочество!"

Два лезвия ножей разорвали воздух. Они не встретились, но побежали к месту назначения.

"Кланк!"

Звук был чистый и резкий!

Шангуань Цинчэн расширила глаза.

Нож остановился и был в дюйме от ее лба. Он был острым и ослепительным, и ветер ножа заставил ее волосы дрожать.

Нож больше не мог двигаться вперед.

Потому что нож был остановлен мечом.

На мече была выгравирована руна и узор дракона, по имени Люк.

Это Ли Йе держал меч.

"Пфф!"

Вертикально режущий нож застыл, а поперечный нож завершил полную дугу.

Шангуань Цинчэн отрубил атакующему голову.

В этот момент сердцебиение Шангуань Цинчэн, казалось, остановилось, но в мгновение ока оно снова содрогнулось, как барабан, и чуть не выпрыгнуло из ее рта.

Ее белое лицо стало более бледным и почти прозрачным.

Она почувствовала, что ее оттягивает в сторону мощная рука, внезапно, но не грубо. Потом Клэри увидела перед глазами мигающий Меч Люка, пронзивший ее зеленым светом. Он был прекрасен, как бабочка, хлопающая крыльями по цветам пиона после дождя.

Шангуань Цинчэн бесконтрольно повернулся. Перемена наступила так внезапно, что она еще не оправилась от шока. Она поняла, что ее шаги плывут так, как будто она уже покинула землю. Она видела, как небо и белые облака движутся под ослепительным солнцем, словно протекающая вода. Она видела, как зелёные холмы и зелёные воды разворачиваются, словно свиток с картинкой. Но все это резко прекратилось, когда внезапно появилась группа вооруженных культиваторов.

Когда ее взгляд вернулся к стабильному фокусу, перед ее глазами расцвел кровавый туман, как цветок лотоса. Она также видела, как меч остановился перед ней, прежде чем упасть на землю. Она узнала меч, который был использован, чтобы ударить Ли Е, а позже был остановлен рядом с ее телом.

Шангуань Цинчэн, наконец, увидела полную сцену перед ней. Нападающий с мечом был ранен мечом Люка и кровь, вылитая из его шеи. Он бросил меч и упал на землю с покрытой шеей.

Она была удивлена и озадачена. Она также почувствовала себя неожиданной и радостной, потому что враг был мертв. Она могла хотя бы быть уверена, что Ли Йе не был ранен.

В это время она увидела боковой профиль Ли Йе. Он стоял с мечом, спокойно встречаясь с последующими нападающими. У него было то же самое выражение лица.

"Ты в порядке?" Голос Ли Йе попал в ухо Шангуань Цинчэна. Она видела, что он не склонил голову, а продолжал смотреть вперёд. Но он слегка наклонил голову, как будто по ее дыханию было видно, что она необычная.

"Я в порядке... Ваше Высочество..." Внезапно Шангуань Цинчэн обнаружил, что Ли Йе держал её рядом с ним. Всё её тело было прикреплено к нему, как коала, держащая ствол дерева. Она испугалась и в спешке спрыгнула от Ли Йе. Ее тусклое белое лицо мгновенно покраснело, нежное и красивое.

Потом она увидела, что нападавший воспользовался возможностью напасть на Ли Йе. Его меч попал прямо в горло Ли Йе и в одно мгновение оказался всего в трех дюймах от горла Ли Йе. Глаза Шангуань Цинчэн расширились, и ей было уже поздно остановить нападавшего.

Она видела, как Ли Йе наклонял голову и избегал кончика меча. Прядь его волос была отрезана, падая как одуванчик.

Меч Люка держали вверх ногами в руке Ли Йе. Меч поднялся вверх, заблокировав длинный меч другой стороны в этот момент. В то же самое время, Li Ye сделал шаг вперед и скрутил талию так, что меч Luke соскользнул вниз вдоль длинного меча другой стороны и проткнул врага в глотку. Это было быстрее, чем ветер, сдувающий облака.

Его движения были аккуратными и плавными, без всяких излишеств и колебаний. Его шаги и рост вместе с мечом убивали врага одним ударом. Все казалось таким естественным, как будто все должно было быть так, что давало людям приятное чувство благодарности.

Шангуань Цинчэн был шокирован. До сих пор она понимала, что эта художественная концепция может быть создана только мастером боевых искусств.

Почему Ли Е обладала такими изысканными навыками рукопашного боя? Когда он её культивировал? Это тоже было наследство Юань Тяньгана?

Шангуань Цинчэн была в неспокойном настроении и слишком много сомневалась в себе, но не забывала о долге, инстинкте стража и генерала. Поэтому, когда Меч Люка Ли Йе упал, она бросилась с ножом, чтобы сразиться со следующими нападавшими.

На этот раз вокруг Ли Йе было три нападавших.

"Вы, мятежники, идите к черту!" Шангуань Цинчэн не хотел, чтобы Ли Йе снова оказался в опасности. Она была полна решимости разделить беспокойство Ли Йе, поэтому дала низкий крик, чтобы привлечь внимание атакующих.

Однако, прежде чем Шангуань Цинчэн бросилась к этим нападавшим, три полоски красочной ткани вспыхнули и точно поразили трех нападавших, которые бросились к Ли Йе, вызвав кровотечение из их сундуков. Трое улетели и упали в толпе без звука, без возможности закричать.

В то же время прозвучал ароматный голос, и на сторону Ли Йе подошла легкая фигура. "Старший брат Йе, я помогу тебе!"

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 34 Конкурс под прикрытием**

.

Ли Йе открыл Инь и Ян у его ног и ходил в кресте. Он сражался мечом перед лицом нападавших, которые продолжали приходить. Он не бросился слишком далеко и не отступил слишком далеко. Он двигался только на несколько дюймов.

Не было ни дальних бомбардировок, ни методов выращивания, вызывавших аномалии. Действие Ли Йе не вызвало больших звуков. Его движение было быстрым и его меч не мог быть отслежен. Тем не менее, его толчки и вращения были в пределах нескольких дюймов, оставляя неполную тень от него.

Мало кто из нападавших, которые бросились к нему могли бороться с ним. Из-за ожесточенных жертв, плоть и кровь распылялись время от времени, что иногда заставляло его остановиться и ждать следующего нападающего, чтобы прибыть.

Не было ни света от меча, ни мигающей ткани. Стиль борьбы Ли Йе был похож на стиль обычного воина. Но он был невероятно быстрым. Кроме того, он был сдержан и не бросался в глаза.

Но его противник не пренебрегал им, потому что он был окружен все большим количеством павших трупов. Камешки постоянно омывались кровью, и кровь проникала в речной песок, делая землю под его ногами особенно липкой и густой.

"Старший брат Йе, я помогу тебе!"

У Ты, одетый в костюм Ху, быстро приехал. Она использовала двойные кольца, которые, конечно, были во много раз больше сережек. Двойные кольца были разноцветными и были сплетены многочисленными колокольчиками, похожими на цветы. Когда их использовали, они звучали как бесчисленное количество поющих вместе иволл.

Но ее атаки были довольно яростными. Она использовала разноцветные Глазированные Кольца, и полоски разноцветных огней вылетели, которые ранили или убили тех, кто нападал на нее.

Не думая слишком много, Ли Йе знала, что Красочные Глазурованные Кольца не должны быть обычным магическим инструментом. Может быть, это был третий ранг. В конце концов, принцесса и ее муж были намного богаче герцога.

Нападающий бросился к Ли Йе, с золотым молотом в руке и свирепым взглядом. Он спрятался за несколькими нападавшими и вот-вот начнет тайное нападение. Но когда он увидел приближающегося Wu You, он слегка замедлился и посмотрел глубоко на Ли Йе, затем поменял направление и бросился к еще одному юношеству Императорского клана.

Ли Йе вдруг почувствовал что-то, поэтому он посмотрел в сторону человека с золотым молотом. С богатым опытом борьбы, что он накопил в этой последней жизни, Ли Е чувствовал опасность от этого человека. Однако, человек уже ушел, и Ли Йе не увидел никакой странности.

Шангуань Цинчэн отрегулировал ее состояние и снова сопроводил Ли Йе. На этот раз, как сопровождающая Ли Йе, она не носила доспехов, но носила голубую одежду с хлопковым напылением.

Ли Йе посмотрел на нее, и его глаза упали на ее грудь, понимая, что в его глазах мигает. Когда он только что столкнулся с врагом, он был очень близок к Шангуань Цинчэну. Несмотря на то, что они очень скоро разошлись, чувства культиватора были очень острыми, поэтому он все еще воспринимал толщину ее груди... очень толстой.

Ву Ты и Шангуань Цинчэн охраняли Ли Йе с обеих сторон, и тут же Ли Йе стал бездельником, что заставило Ли Йе почувствовать себя смешно. Но его это не слишком волновало, теперь у него было время наблюдать за ситуацией на поле боя.

Более 40 нападающих вырвались из узкого открытого пространства, которое было менее чем в 50 шагах задолго до берега реки. В это время упало более 10 атакующих. Однако шесть юношей императорского клана и его сопровождающий, вместе с Сон Юаньцяо и привезенными им офицерами, были разлучены.

Вдруг раздался крик, Ли Йе повернул голову, чтобы посмотреть, и увидел, как юноша императорского клана был поражен нападающим золотым молотом на плечо. Вся его рука опустилась, а плечевые кости утонули. Его слуги были осаждены, не спасая своего господина, и вскоре упали на землю с тяжелыми ранениями.

Ли Йе знал эту молодость. Его звали Ли Цзи, и его выращивание находилось на первом уровне переработки ци. Культивирование его служителя происходило на 3-м уровне, который не был ни сильным, ни слабым. В конце концов, не каждая семья императорского клана находилась на высоком положении. А во всем мире те, чье возделывание было высоким и средним, были большими цифрами.

"Чего вы ждете?! Почему бы тебе не сделать все, что в твоих силах?!" Держа плечо, Ли Чжи заплакал и побежал к Ли Йе. Серьёзные травмы и падение сопровождающего заставили его запаниковать и разозлиться до предела. Он закричал на Ву Ты своими красными глазами. "Герцогиня Ли?!"

Ли Йе взглянул на Ву Ты. Она слегка укусила нижнюю губу и проигнорировала крик Ли Чжи.

Ли Йе знала, что многие люди не старались изо всех сил и не показывали свою настоящую силу. Он также был одним из них.

Они пришли принять участие в экзамене, чтобы стать официальными. Но императорский двор не мог обеспечить достаточно официальных должностей. Поэтому было предоставлено только несколько мощных официальных должностей. Невозможно было удовлетворить потребности всех потомков Императорского клана, поэтому была конкуренция.

Получить должность реальной власти мог только тот, кто отлично справился с оценкой. Только те, кто выступал в подавляющем большинстве, могли получить высокую позицию. Таким образом, некоторые люди будут принесены в жертву и уничтожены.

Появилось более сорока нападавших, и атака была ожесточенной. Эти юноши Императорского клана, казалось, оказались в невыгодном положении. На самом деле это не так, потому что высшие боевые силы обеих сторон были не на одном уровне.

Культивирование служителя, привезенного У Ю, который был дочерью принцессы и зятем императора, находилось, по крайней мере, на среднем уровне Ци-рефининга. Культивирование служителя, привезенного Ли Цзяньанем, вторым сыном великого принца Гунна, также не было низким.

Таких мастеров во всем мире было не так уж и много. Эти нападавшие не смогли их победить. Ли Йе очень ясно это заметил. В этой группе мятежников самое высокое культивирование, которое было показано, было на 3-м уровне Ци-переработки.

Внезапная битва дала этим молодым людям сцену для интриг.

"Ваше Высочество, мне нужно спасти Чайлду Цзи? Похоже, он не в состоянии удержаться..." Шангуань Цинчэн отбил перед ними культиватор и вернулся на сторону Ли Йе. Она посмотрела на упавшего Ли Цзи и спросила Ли Йе.

Ли Йе покачал головой.

Он не хотел первым помогать Ли Цзи. Не было уверенности, что он сможет получить благодарность Ли Цзи. Но была уверенность в том, что его возненавидят другие, если он нарушит молчаливое понимание между молодыми людьми императорского клана.

Павший Ли Цзи был окружен двумя нападавшими и был убит их ножами.

Ли Цзи, чья кровь вытекала из его рта, с негодованием смотрел на Ли Йе и У Тебя. Когда нож вот-вот упадет на него, он внезапно стукнул рукавом, выкинул несколько заклинаний, произнес заклинания и сделал заклинательные жесты. Затем эти призывы взорвались, вырвав круг света и ослепительную волну Духовного Ци.

Близкие к нему два нападавших выплюнули кровь и улетели из-за заклинаний, а нападавшие чуть дальше содрогнулись назад.

Воспользовавшись этой возможностью, Ли Цзи быстро встал и побежал к Ли Йе и остальным. Он задыхался и уставился на них, как будто хотел их убить и съесть.

Шангуань Цинчэн был шокирован. Она подошла близко к Ли Йе и прошептала: "Почему он не воспользовался вызовами раньше?".

Ли Йе усмехнулся и ясно заметил это. "Вызов - его последняя карта. Оно может убивать врагов и спасать жизни. Ему будет нелегко ее использовать. Если мы его спасем, он спрячет эту карту и воспользуется ею, когда экспертиза будет в критический момент". Тогда у него будет возможность соревноваться с нами. Или, по крайней мере, у него будет хорошее выступление".

Шангуань Цинчэн был ошеломлен. "Но его сопровождающие... все погибли!"

Ли Йе посмотрел на поле боя и сказал без особой заботы. "Если вы можете стать официальным лицом и получить должность настоящей власти, боитесь ли вы, что не будет гостей и сопровождающих, чтобы следовать за вами? Потому что его сопровождающий мертв, и его силы сильно подорваны, и он не имеет возможности конкурировать с нами, мы должны были спасти его...". Но очевидно, что мысли этих юношей и жестоки, и глубоко укоренились".

В этот момент Ли Йе узнал, что Ву Ты посмотрел на Лю Цзиньяна.

Ву Ты и Лю Цзиньян были самыми сильными в Императорском клане.

Они почти одновременно помахали руками, а затем их последователи позади них бросились и показали свои настоящие боевые навыки.

Старший, которого У Ты привел, бросился в толпу нападавших. Его рукава раздулись, и Духовный Ци перед его руками сжался в две длинные белые цепи длиной в несколько футов. Он размахивал этими двумя цепями, и они сразу же сметали множество нападавших, которые либо погибли, либо были ранены.

Сопровождающим Лю Цзиньяна была женщина средних лет. Она бросилась в толпу нападавших с длинным мечом. Тогда её не было видно. Время от времени перед нападающими вспыхивали только огни меча, затем брызгала кровь и нападавшие падали один за другим.

Ли Йе увидел Шангуань Цинчэн, он взял на себя инициативу, чтобы объяснить ей. "Уничтожение слабых - одно из средств, с помощью которого группа клана императорского клана подавляет своих оппонентов и уменьшает конкурентов. Но Ву Ты и Лю Цзиньян выдаются по силе. Уничтожение слабых больше не может удовлетворить их потребности. Они также должны стремиться к заслугам и получить первое место".

"Понятно." Шангуань Цинчэн понял. Сказав это, её взгляд снова замерз и стал серьёзным, и она собиралась устремиться в бой.

Ли Йе быстро поймал ее и спросил, озадаченная: "Что ты собираешься делать?".

"Я убью этих мятежников, чтобы стремиться к большим заслугам для тебя." Шангуань Цинчэн воспринял это как должное.

Ли Йе покачал головой и сказал: "Нам не нужно стремиться к заслугам".

"Ваше Высочество, вам не нужно бороться за высокий ранг, чтобы получить лучшую официальную должность?" Шангуань Цинчэн был ошеломлён.

Ли Йе посмотрел на поле боя, и его взгляд был глубоким. "Торопиться некуда".

"Почему?"

"Потому что эта атака была довольно странной."

"А?"

"Я объясню тебе позже."

"Ну... Ваше Высочество..."

"В чем проблема?"

"Э... могу я взять свою руку обратно?"

"..."

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 35 The Pligh**

t

После того, как служители Ву Ты и Лю Цзин-ань постарались изо всех сил, нападавшие на берег реки сразу же понесли тяжелые потери. Большинство из них погибло в мгновение ока.

Остальные нападавшие, после короткого периода замешательства, кричали и дрожали. Видимо, они были шокированы двумя хозяевами.

"Отступаем!" Взгляд человека с золотым молотом в руке стал более унылым. Он призвал других нападавших уйти. Затем он повернулся назад и отступил.

"Ловите мятежников!"

"Не дайте им убежать!"

Ву Ты и Лю Цзиньян поспешили отдать приказ своим слугам.

"Они не могут убежать!"

Оба хозяина без колебаний гнались за ними и собирались броситься в сорняки.

Но в тот момент несколько огненных шаров внезапно вылетели из сорняков один за другим, и вышел меч Ци. Они направились прямо к двум господам.

"Это ничтожный навык!"

Оба мастера не учли эти приёмы и не задерживались. Старик сделал два выстрела и перехватил огненные шары в воздухе. Сильная и энергичная фехтовальщица избегала атаки только своими физическими навыками.

Кроме Ли Йе и Шангуань Цинчэн, которые не двигались, У Ты и Лю Цзинъань, которым не нужно было двигаться, другие юноши императорского клана устремились вперёд, следуя за двумя мастерами. Они хотели убить больше повстанцев и получить больше заслуг.

В конце концов, это касалось их карьерных перспектив.

Даже Сонг Юаньцяо, с единственным оставшимся чиновником, последовал за толпой.

К этому времени преимущество уже было на их стороне.

Но как только они бросились в сорняки, аномалия произошла внезапно!

Внезапно из травы поднялся чрезвычайно яркий свет. Появился столб белого света диаметром не менее 15 метров. Он был 30 метров высотой, полый, а периферия была очень большой. Он расширялся в сторону молодых людей Императорского клана, и все они улетали один за другим. Даже служители Ву Ты и Ли Цзин-ань отступили назад из-за шока.

В то же время комочки сорняков превратились в мусор и улетели во все стороны, как снежинки. Они увидели, что нападавшие собрались в центре сорняков. В белых столбах, похожих на волны воды, их лица были несколько искажены и размыты, а под ногами сияло много белых линий.

"Это строй!"

"Это переходная формация!"

Когда они ясно видели сцену перед собой, служители Ву Ты и Лю Цзинъань одновременно закричали. Однако, когда их голоса упали, эти нападавшие в световом столбе мигнули и исчезли!

С "Бум!", свет рассеялся. Только обломки сорняков пролетели в воздухе, прежде чем рассеялись.

Глядя на место происшествия, они все были ошеломлены и ни на секунду не могли поверить, что эти нападавшие неожиданно исчезли.

Два хозяина потопили свои лица и были немного раздражены. Враг исчез перед ними, оставив им стыд. Однако никто не ожидал, что в сорняках вдоль реки спрятано пересылочное формирование.

Обломки падали, и настроение народа какое-то время не было спокойным. Молодежь императорского клана смотрела друг на друга, и никто не брал на себя инициативу в разговоре. В это время атмосфера была несколько серьезной и странной.

В это время в боях четверо были ранены или убиты. Ли Цзи был тяжело ранен, а его слуга погиб в бою. Однако убийцы ускользнули перед ними. Все разозлились. Они пришли из императорского клана и были выдающимися молодыми людьми в городе Чанъань. Они были возвышены. Но они попали в засаду перед отдаленной деревней, так что каждый из них чувствовал себя униженным и раздраженным до предела.

"Эти проклятые мятежники!"

"Это абсолютно беззаконно. Если мы не сможем поймать этих людей и привлечь их к ответственности, мы потеряем лицо, и императорский двор потеряет свое достоинство".

"Я убью их всех и уничтожу их души!"

Вскоре после этого, эти юноши говорили и озвучивали свой гнев один за другим.

"Эти мятежники устроили здесь переходное формирование. Очевидно, они хорошо подготовились. И... вполне вероятно, что у них был план. Их действительно нельзя недооценивать..." Сонг Юаньцяо сказал, что его сердце все еще трепещет от страха. "Похоже, что эти мятежники - не обычные люди. Они могли бы построить такое Трансферное Формирование, за ними должна быть большая сила!"

Настроение было мрачным.

"Ваше Высочество..." Шангуань Цинчэн сказал Ли Йе низким голосом.

Ли Йе знал, что Шангуань Цинчэн хотел спросить его, какие проблемы он ранее обнаружил. Он помахал рукой, чтобы показать, что сейчас не время говорить об этом.

Одна из шести групп Императорского клана была повреждена. Четыре человека погибли. Трое из них были офицерами, привезенными Сон Юаньцяо. Ущерб был настолько сильным, что Сон Юаньцяо очень разозлился. Однако он по-прежнему спрашивал мнения других людей о том, собираются ли они уйти, и спрашивал у императорского двора, собираются ли они послать большую группу солдат или продолжить расследование.

Все они были молодыми людьми из императорского клана. Несмотря на то, что их культивирование и способности были разными, их высокомерие было одинаковым. Это касалось их карьерных перспектив. Поэтому никто не хотел уезжать, ничего не выяснив. Нападавшие отступили. Они решили продолжить поиски, так как деревня Луопинг была прямо там. Они все хотели пойти в деревню, посмотреть, могут ли они найти какие-нибудь подсказки. По крайней мере, они должны были подтвердить личность нападавших, чтобы отчитаться перед комиссией.

Ли Йе посмотрел вверх и вокруг. Небо было голубым, река была чистой, а горы зелёными и длинными. Здесь все выглядело спокойно. Но он знал, что этот мир был всего лишь иллюзией. Повсюду были опасности. Он чувствовал опасность, скрытую за горами и реками. И, вероятно, он был целью. В конце концов, здесь был уезд Ху, а Сун Юаньцяо, вероятно, был на стороне Ли Гуаньшу.

Какова была личность нападавшего? Они были повстанцами? Почему они устроили засаду у реки? Какова была цель их нападения? Какова была сила, стоящая за ними? Собирались ли Сон Юаньцяо и хозяин рядом с ним напасть на него? Когда они собирались напасть?

Ли Йе некоторое время не мог понять. Но у него было чувство, что ответ может быть недалеко от него.

По дороге в деревню рядом с ним были Шангуань Цинчэн и У Ты. Первый был его сопровождающим, но Wu Вы не оставили его и имел очевидный смысл защищать его. Ли Йе не мог не догадаться тайно, что Ву Вы что-то нашли.

Дома в деревне были потрёпанные. По сравнению со зданиями в городе Чанъань, они были очень ветхие. В деревне было более 20 семей. Но теперь их было мало. Бои вдоль реки заставили их паниковать и сжиматься в своих домах.

Вскоре они узнали детали деревни. Большинство жителей деревни были охотниками, а также сажали урожай. За пределами деревни были большие сельскохозяйственные угодья, на которых была посажена пшеница. В начале пятого лунного месяца пшеница хорошо росла.

В селе было не так много людей, осталось всего дюжина стариков, чтобы позаботиться о вещах.

Эти молодые люди, приехавшие из города Чанъань, привыкли к богатому и комфортному образу жизни и не желали заходить в эти ветхие дома. Они собрались под старой саранчой на въезде в деревню. Вскоре Сонг Юаньцяо привел к ним старого фермера.

Когда старый фермер увидел более дюжины дворян в прекрасных одеждах, он был явно жестким и испуганным. Он заикался, когда говорил: "В деревне было более ста человек... но некоторые умерли, а некоторые убежали... Это было слишком жалко, и люди в даосском храме на горе были очень злыми..."

Сонг Юаньцяо увидел, что старый фермер заикался, когда говорил, и позволил ему встать на одну сторону. Он представил публике информацию, которую ранее узнал от старого фермера: "С этого года молодые люди, которые ходили на охоту в горы, часто исчезали без причины. Люди, которые ходили в даосский храм на молитву, больше не возвращались. Позже были повстанцы, которые грабили деревни. Поэтому село послало людей к правительству, чтобы сообщить об этом, но и они не вернулись...".

"Все в деревне испугались и подумали, что в горах есть звери и чудовища, поэтому они бежали... Когда, наконец, пропавшие без вести люди бежали с гор, жители деревни узнали, что в даосском храме на горе собралось много мятежников. Пропавшие без вести были схвачены ими, а бежавшие тоже были схвачены ими. Пленные были вынуждены стать их рабами, чтобы помочь им отремонтировать даосский храм и создать пустырь...".

Ву Ты нахмурился и сказал: "Значит, эти даосские священники - мятежники, которые устроили беспорядки в деревне"?

Ли Цзинъань сказал: "Зачем они это сделали?"

Старый фермер колебался и сказал: "Люди, которые бежали назад, сказали нам, что даосские священники говорили, что правительство коррумпировано, император толстый, и весь мир будет в хаосе, и они хотят подружиться с героями Гринвуда, накопить власть, и они готовы восстать в любой момент...".

"Они негодяи!"

"Это абсурд!"

"Они осмелились восстать?! Они устали от жизни!"

Услышав это, эти юноши очень разозлились.

Молодежь Императорского клана в городе Чанъань знала, что такое сейчас Императорский двор. Слух о том, что бессмертные секты и вассальные государства расширили свою группу культиваторов без разрешения, больше не был секретом. Пан Сюнь и другие люди, которые до этого создавали проблемы, также пользовались помощью культиваторов со всей страны. Но, как правящий класс, они знали это, но они не соглашались с этими вещами и не могли их терпеть.

"Неудивительно, что большинство нападавших на берег реки были культиваторами. Они пришли из даосского храма. Только люди, пришедшие из даосского храма, имеют такую силу в горе Нюшоу, не так ли? Более того, они подружились с Гринвудом... Мятежники!" Ли Цзи говорил в это время. Несмотря на то, что он был ранен, ему было невозможно уйти одному. "Когда я был в Чанъане, я слышал, что Императорская Астрономическая Обсерватория не может полностью контролировать мировые бессмертные секты и даосские храмы". Похоже, что это правда".

"Эти злые даосские священники действительно ищут смерти!"

"Достаточно осудить их и всех их родственников за преступление измены!"

"Мы должны немедленно доложить Императорскому двору, чтобы Императорская Астрономическая Обсерватория послала Великого Культиватора, чтобы уничтожить даосский храм!"

Эти взволнованные юноши Императорского Клана зазвонили, и все они хотели пойти на гору, чтобы убить этих даосских священников.

Когда произошла эта сцена, Шангуань Цинчэн вернулась с множеством несозревших апельсинов, которые она собрала из цитрусовых деревьев на фермерских землях за пределами деревни. В детстве она жила в городе Чанъань и понятия не имела о фермерстве. В это время она не ходила по полевой тропе, а выходила прямо на поле и топтала пшеницу, которая хорошо росла.

Ли Йе взглянула на старого фермера.

Старый фермер сеял и стоял в стороне, не глядя на Shangguan Qingcheng, который был в полях за пределами села.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 36 Поворот вещей для лучшего 1**

Глава 36 Поворот вещей для лучшего 1 Better（1）

В том случае, если эти даосские священники намеренно собирали даосских героев из зеленого леса, никто не знал, сколько культиваторов и мастеров было в даосском храме на горе Нюшоу.

Из шести юношеских отрядов сейчас воевать могли только пять. Несмотря на то, что были такие мастера, как служители У Ю и Ли Цзин-ань, их обязанность состояла только в том, чтобы защищать своих господ. Более того, несмотря на то, что они были хозяевами, выращивание культиваторов в даосском храме на горе Нюшоу могло быть не ниже их.

В конце концов, они могли создать Трансферное Формирование.

Так что все волновались.

В том случае, если было подтверждено, что повстанцы на горе Нюшоу были даосскими священниками, у этих юношей возник спор о том, каким должен быть следующий шаг. Они обсуждали, стоит ли им уходить или продолжать расследование.

Если они уйдут, то не завершат свою оценку. На этот раз оценка была разделена на две части: расследование и арест повстанцев. Но так как мятежники были сильны и эти молодые люди не могли победить их, то и арестовывать их не нужно. В конце концов, именно эти молодые люди подвергались испытаниям, а не силы, стоящие за ними.

Большинство молодых людей Императорского клана решили отступить. Ли Цзи сказал: "Мы здесь для того, чтобы участвовать в аттестации, и наша цель - стать чиновником, а не воевать с этими мятежниками". Мы не должны рисковать. Мы просто должны пройти оценку".

То, о чем думали эти молодые люди, он сказал вслух. Мятежники бичевали, намеревались восстать и нанесли вред императорскому двору. Они были очень вредны. Но это не имело никакого отношения к этим молодым людям из Императорского клана.

В обязанности чиновников и императорского двора входило стабилизировать обстановку в регионе и подавить мятежников. Цель их прихода заключалась в том, чтобы дать оценку.

"Я согласен с мнением брата Цзи. Сначала мы должны отступить и доложить об этом Императорскому Двору, когда вернемся. Имперский двор пошлет людей, чтобы истребить этих злых даосских священников и мятежников даосского храма в Нюшу-Мутейне". Молодежь Императорского клана сказала.

Ли Цзи смотрел на него со счастьем в глазах.

Он говорил так прямо сейчас из-за своей позиции и мотива. Он хотел убедить остальных молодых людей уйти вместе с ним.

Ли Цзи был ранен и потерял слугу, поэтому у него не было возможности продолжать расследование. Но он все равно выполнил задачу по расследованию действий повстанцев вместе со всеми, поэтому его заслуга была не меньше, чем у других". Кроме того, он также лишился своего сопровождающего лица, поэтому, когда Императорский двор оценивал их, Императорский двор сочувствовал ему и относился к нему с соответствующей заботой.

Однако теперь Ли Цзи не мог продолжать, поэтому, если бы другие юноши продолжили расследование, то они получили бы больше достижений, и их заслуги были бы больше, чем заслуги Ли Цзи. В то время рейтинг Ли Цзи был неизбежно отставать, что было неприемлемо для него.

Ли Цзиньань и У Вы не согласились отказаться.

Они хотели продолжить расследование.

Ли Цзиньян сказал: "Злые даосские священники горы Нюшоу причинили вред бесчисленному множеству людей. Как можно не обращать внимания на это, будучи молодыми представителями Императорского клана? Если бы мы не пришли сюда, мы могли бы это проигнорировать. Но раз уж мы уже приехали сюда, как мы можем сидеть сложа руки? Разве мы не должны пойти в даосский храм, чтобы исследовать и попытаться спасти людей здесь?"

Он говорил с великой праведностью и достоинством, но все знали, что он просто полагался на своего сильного служителя, чтобы добиться большего. В конце концов, только сдача экзамена была далека для него, его целью было быть первым.

Ли Цзинъань взглянул на У тебя. Он ждал ее выбора. Среди этих молодых людей императорского клана, Ли Цзинъань и У Ты был самым сильным, так что между ними существовала конкурентная борьба.

Ву Ты сказал: "Ты прав, я с тобой согласен". Нам всё ещё нужно идти в даосский храм на горе Нюшоу. И мы должны попытаться помочь тем, кто страдает".

Ли Цзиньян встал. "В этом случае, герцогиня, вы пойдете со мной?"

Ву Ты кивнул. Несмотря на то, что у них были конкурентные отношения, на пути к даосскому храму существовали опасности, поэтому им нужно было сотрудничать и помогать друг другу на этом пути. Она посмотрела на Ли Йе и спросила: "Старейшина Брат Йе, пойдешь ли ты с нами?".

Ли Йе некоторое время думала. В конце концов, он вздохнул и покачал головой. "Я не пойду."

Он посмотрел на сопровождающего У Ты и с горькой улыбкой сказал: "На горе есть опасности". И у меня не хватает сил".

Затем он снова посмотрел на Ли Цзинъана, как будто не доверяя ему и опасаясь заговоров против него в горах. "И я не хочу соревноваться за высокий ранг".

Его смысл был очевиден. Он был бы удовлетворен, пока он может пройти оценку и стать официальным.

Ву Вы чувствовали себя жалко и несколько неохотно, но она не могла сказать слишком много. Она была очень расстроена. Видя ее выражение, Ли Йе взял на себя инициативу, чтобы утешить ее. "Я буду ждать тебя в уезде Ху". Возвращайся поскорее".

Ву Ты наконец-то немного взбодрился и крепко кивнул. "Я скоро вернусь, подожди меня!"

Ли Цзинъан чихнул в сторону и сказал женщине рядом с ним. "Ха, он великий принц, как мало у него храбрости."

Когда Сун Юаньцяо увидел, что У Ты и Ли Цзинъань решили оставить их и войти в гору, радость, которая была скрыта, промелькнула в его глазах. Но он все равно проявил беспокойство на своем лице. "В горах опасно, и в даосском храме много мятежников". Герцогиня и Чайлда, вы..."

Ли Цзиньян был высокомерен, не обращал внимания на Сон Юаньцяо и прямо игнорировал его слова. Он подошел к У Ю, улыбнулся и сказал: "Герцогиня Ли, пойдемте".

...

У Ю и Ли Цзинъань покинули вход в деревню со своими сопровождающими. Перед отъездом У Ты посмотрел на Ли Йе, но Ли Йе только кивнул в ответ.

Эта сцена казалась всем нормальной, потому что почти все знали о чувствах герцогини Ли к Ли Йе в императорском клане. Поэтому они не ожидали, что у Ли Йе и Ву Ты будут какие-то тайные планы.

После того, как У Ты и Ли Цзиньян ушли, Сон Юаньцяо сказал всем с улыбкой. "Сегодня мы пережили ожесточенную битву, думаю, вы, наверное, устали. Как насчёт того, чтобы отдохнуть здесь полдня и вернуться завтра? Корабли были уничтожены в ожесточенной битве, так что мне нужно время, чтобы их починить".

Все сказали: "Большое спасибо".

Днем нечего было делать. Ли Йе и Шангуань Цинчэн несколько раз прогуливались по деревне. А другим молодым людям было скучно и они бродили по деревне.

Сонг Юаньцяо, который ремонтировал корабль на берегу реки, и мужчина средних лет, которого он привез с собой, собрались вместе и поговорили низким голосом.

"Герцогиня Ли и Ли Цзинъань углубилась в горы, будут ли проблемы? Если они действительно найдут даосский храм..." Человек средних лет волновался.

Сонг Юаньцяо сказал: "Герцогиня Ли и Чильде Ли не знают дороги к даосскому храму, поэтому они пригласили крестьянина быть их проводником. Этот крестьянин не будет быстро ходить. Они знают, что на горе есть опасности, но все равно решили идти. Поэтому они будут очень осторожны на этом пути. Они не попросят своих сопровождающих управлять мечом, чтобы летать и нести их. Так что их путь должен быть медленным... Когда мы закончим наше задание здесь... будет нетрудно догнать их. И тогда им придется вернуться на полпути!"

Говоря до этого момента, он не продолжал, но мужчина средних лет уже понял.

Вечером все нашли комнату для отдыха.

Поскольку развлечений не было, все медитировали и практиковались в дыхании Ци, а также рано выключили свет.

Дом, который выбрал Ли Йе, находился совсем рядом с въездом в деревню и на берегу реки. Он медитировал во внутренней комнате, в то время как Шангуань Цинчэн охранял зал.

Было так тихо. Посреди ночи Ли Йе открыл глаза и увидел, что окно было ярким. Он посмотрел вверх и увидел, что под карнизами есть полумесяц. В звездном море было светло. У стены двора за окном отбрасывала большая тень старая саранча.

В этот момент с ветвей и листьев старой саранчи выпрыгнула темная фигура, позади которой трепещали два листа. Его одежда покрывала половину светлой луны, а лунный свет очерчивал его тело.

Темная фигура прыгнула во двор. Его меч уже был вытянут еще до того, как он вошел во двор, и лунный свет вспыхнул поперек меча. В одно мгновение он пробил окно и с мечом направился прямо к Ли Йе!

"Я ждал тебя долгое время!"

Ли Йе пробил кровать и вскочил напротив темной фигуры, которая ворвалась. Как только он пошевелился, меч Люка оказался в его руке. Он вытащил его из ножны, и в ножнах засиял белый свет, сопровождаемый громким звуком. Длинный меч упал вертикально, рассекая белый свет.

Поток света озарил простой дом.

Перед тем, как исчез первый поток света, появился второй.

Через мгновение Ли Йе рассеял семь огней меча. Они летели к темной фигуре с разных ракурсов один за другим, покрывая все его тело мечом Ци.

Похоже, что в доме появились звезды, так что были видны испещренные грязью стены и коричневые двери и окна.

Темная фигура расширила его глаза и быстро забрала его меч. Затем он одел его перед собой, чтобы расколоть меч Ци.

Однако, время атаки Ли Йе было хорошим. Когда Ли Йе напал на темную фигуру, он просто пробил окно, и его тело застряло в оконной стене. Так что, даже если он забрал свой меч для защиты, его руки и ноги не могли быть перемещены.

Он расколол четыре меча Ци, но трое все равно ударили его.

"Паф! Пафф! Пафф!" Кровь вылилась из левого плеча, правого ребра и правой ноги темной фигуры одновременно, и все его тело было оттолкнуто назад из окна. К счастью, он стабилизировал фигуру и не упал. Но когда он вернулся во двор, он все равно отступил.

Когда он отступал, Ли Йе воспользовался возможностью броситься в окно и напал на него без отдыха.

"Это ты". Ли Йе увидел его лицо и чихнул.

В это время Шангуань Цинчэн пришла со своим ножом.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 37 "Поворот вещей к лучшему" 2**

Глава 37 "Поворот вещей к лучшему" (2)

Человек в черном бросил свой меч и из окна вернулся во двор. Маска, в которой он был одет, была разбита мечом Ци, показывая его тенистое лицо. Его руки перевернулись, и в них появились два золотых молотка.

"Это ты". Ли Йе чихнул и ударил его мечом. Сегодня, когда они сражались на берегу реки, этот человек спрятался в толпе и тайком напал на Ли Цзи и серьезно ранил его. Ли Йе этого не забывал.

Когда он вернулся во двор, его лицо было очень мрачным. Он пришел напасть на Ли Йе посреди ночи, но Ли Йе ожидал этого и хорошо подготовился, что для него было неожиданностью. Прослушав слова Ли Йе, он был еще больше потрясен. Согласно нынешнему отношению Ли Йе, было ясно, что он ждал его долгое время.

Человек в черном потерял первый шанс. Он не смог напасть на Ли Йе, и был ранен первым. В настоящее время он был подавлен Ли Йе. И ситуация была очень невыгодной для него. Хотя три раны на его теле не были серьезными, он чувствовал себя неловко. "Откуда вы знали, что я приду?"

Во время ожесточенной битвы более десяти нападавших бежали, оставив позади погибших и раненых. Тем не менее, в тот момент, когда трансфер формейшн работал, все раненые покончили жизнь самоубийством, что сделало Ли Йе и другие не в состоянии захватить каких-либо нападавших живыми.

При таких обстоятельствах Ли Йе не было известно об их последующем плане.

"Не говори ерунды". Нападение Ли Йе было свирепым, и огни меча пролетели. Меч Ци пролетел во дворе, а человек в черном был вынужден ответить в спешке и продолжал отступать. Духовный Ци распространился по карнизам и стенам двора и мгновенно сломал карниз, посылая грязь, летящую во дворе. "Пока я могу схватить тебя, я получу высокий ранг!"

"Это высокомерно с твоей стороны!" Внезапно, человек в черном яростно засмеялся и безоговорочно использовал свое культивирование 3-го уровня Ци-Инфининга. Два золотых молотка в его руке были использованы вместе, что заставило Ли Йе отступить. Однако в этот момент два золотых молотка столкнулись друг с другом, внезапно вырвавшись из-под ног острым золотым светом. "Духовный Золотой Волк!"

Внезапно появился золотой свет, и Духовный Ци сразу же сгустился в живого гигантского волка, ростом с трех человек. Он открыл свой рот, полный клыков, и бросился к Ли Йе.

В то же время, внезапный шум раздался повсюду в деревне, и тихая деревня была освещена бесчисленными огнями, смешанными с огнем. Под огнем более 20 человек были разделены на группы и пришли в деревню с разных сторон, совершив нападение на молодых людей, находившихся в деревне.

На мгновение звук борьбы, звук взрыва Духовного Ци и голос плачущих юношей были смешаны вместе, нарушая тишину ночи.

Кроме того, когда чернокожий использовал метод выращивания, Духовный Золотой Волк, еще три фигуры приходили во двор одна за другой, чтобы помочь чернокожему. Когда огромный золотой волк, высотой более 10 метров, бросился к Ли Йе, они также запустили технику. Двое из них послали четыре огненных шара, которые остановили Ли Йе от побега, и один непосредственно сражался против Шангуань Цинчэн.

Ли Йе стабилизировался и внезапно почувствовал что-то. Он слегка наклонил голову и посмотрел на крышу позади него. Там было три цифры. Все они держали в руках Духовное оружие и запустили технику в Ли Йе.

Там было семь культиваторов, включая человека в черном!

Человек в черном был на 3-м уровне в Ци-рафининге, а остальные - на 2-м!

"Принц Ань Ли Йе, вы находитесь только на втором уровне Ци-рафининга, вы умрете сегодня вечером!"

С огромным золотым волком, человек в черном устремился к Ли Йе. Его мрачное лицо было полно безумия и кровожадности. "Я слышал, что ты дрался с сыном герцога Синга, но этот мальчик был дураком. Он настоял на том, чтобы драться с тобой в одиночку, но я не такой глупец, как он! Иди к черту, Ли Йе! Империя Тан рухнет. Имперский двор умрёт. Сегодня я убью Великого Принца, и у меня будет светлое будущее!"

После сегодняшней ожесточенной битвы обе стороны хорошо понимали друг друга. В той битве, хотя Ли Йе и продемонстрировал хорошие боевые навыки и мастерство фехтования, культивирование он показал только на 2-м уровне.

Ли Йе не удивился тому, что человек в черном знал свою личность.

Ли Йе также не удивился тому, что его окружили и атаковали многие культиваторы.

Он не был удивлен, но Шангуань Цинчэн был удивлен.

Возвращение нападавшего было неожиданным.

Количество противников было слишком большим, а их сила - слишком сильной.

Она не поняла, почему другая сторона послала так много культиваторов, чтобы разобраться с Ли Йе.

Потому что Ли Йе была самой возвышенной среди этих молодых людей?

"Ваше Высочество, бегите, я вас прикрою!" Шангуань Цинчэн кричала на Ли Йе, когда она сражалась со своим оппонентом.

В это время оценка и рейтинг не были важны.

Она только надеялась, что сможет удержать атакующих на мгновение, чтобы Ли Йе смог сбежать.

Потом она увидела, что Ли Йе не ушла.

Перед разбитой оконной стеной Ли Йе уже занимал позицию лука, правая рука держала за спиной длинный меч, а левая сделала печать перед грудью.

Его взгляд был спокойным и слегка обнажил его намерение убить. Выдувая фиолетовый Ци, он закричал низким голосом: "Ты не сможешь увидеть бессмертных, пока не доберешься до Куньлуня, а бессмертных убьет меч в Тяньчи!

Вдруг его правая рука тряхнулась, и Меч Люка вылетел из его спины, вспыхнув в ночном небе и исчезнув.

Ли Йе сделал печать Лотоса перед ним. В этот момент он посмотрел вниз и успокоился. "У меня есть меч, которому Бодхи поклоняется на согнутых коленях; я держу фиолетовый лотос, которого боятся призраки и боги!"

Если бы она не сражалась сейчас, Шангуань Цинчэн был бы ошеломлен.

Она заметила, что Формула Ли Йе теперь несколько отличается от того, что он сказал на днях.

Конечно, это было другое, потому что культивирование Ли Йе теперь было другим.

Теперь он находился в 3-ем уровне Qi-рафинирования, поэтому он мог использовать третий метод Пурпурных Облаков с востока.

Третьим методом был метод меча.

И имя было "рожденный пурпуром Qi лотос и шаг за шагом лотос".

Человек в черном, с двумя молотками в руке, последовал за гигантским золотым волком и бросился к окну.

У золотого волка был огромный рот и острые когти, которые были сильны и могли все разорвать.

Позади него стояли два культиватора второго уровня, которые выбросили четыре огненных шара, чтобы остановить Ли Йе от побега.

На крыше были три культиватора второго уровня, которые напали на Ли Йе со спины. Меч в их руках выпустил белый свет.

Эти нападавшие хорошо сотрудничали. Некоторые атаковали на дальние расстояния, в то время как некоторые атаковали на ближние расстояния вместе. Некоторые блокировали Ли Йе, а некоторые напали на него.

Золотой волк рычал и разбил стену, сбив ее с ног, посылая поднимающуюся пыль и разбитое дерево.

Четыре огненных шара попали в обрушившуюся стену одновременно.

Три человека на крыше подпрыгнули и бросились к Ли Йе, совершив вторую атаку.

Человек в черном держит в руках два молотка и более десяти раз совершает атаку, которая полностью разбила перед ним земную стену.

Затем он был ошеломлен.

Там была только пыль и Духовный Ци, а Ли Йе там не было.

Ли Йе не было видно, как только он закончил Формулу.

Дело не в том, что он исчез, а в том, что его скорость была слишком высокой.

Он был слишком быстрым, чтобы его могли увидеть другие.

В этот момент, внезапный звук прозвучал в ушах всех людей, как внезапный гром.

"Фиолетовый Ци родился лотосом!"

Никто не знал, как далеко он был и откуда он взялся.

Человек в черном вдруг уставился, потому что перед ним появился фиолетовый лотос.

Фиолетовый лотос был обычного размера. Когда он появился, он расцвел тихо.

Когда фиолетовый лотос расцвел, человек в черной одежде был жестким, парализованным и неспособным двигаться. Его Духовный Ци застыл, и он не мог двигаться. Это ощущение длилось всего лишь мгновение, и он сразу же вернулся в нормальное состояние. Сомнительно, что это чувство когда-либо происходило.

Но человек в черном был очень убежден, что это не иллюзия.

Потому что в тот почти незаметный момент он увидел, как мигает свет меча, и его горло было перерезано, и кровь вылилась наружу!

Первый лотос родился, и горло человека лопнуло.

Только теперь Шангуань Цинчэн понял, что двор перед ней был обволакиван фиолетовым дымом.

Это был фиолетовый дым, но также и фиолетовые облака. Фиолетовый дым поднялся, и фиолетовые облака двинулись, как будто они были в море облаков.

Клэри увидела, что неудержимый гигантский золотой волк внезапно перестал реветь, а затем развалился на части и мгновенно исчез.

Три фехтовальщика, вышедшие с крыши и бросившиеся к стене, от страха раздвинули глаза, и лица их стали жесткими.

К этому времени стены рухнули, а крыша все еще рушилась.

Свет от меча прорвался сквозь пыль и вспыхнул среди летящего разбитого дерева.

Родился второй лотос. И фехтовальщик спереди был обезглавлен, его голова улетела.

"Берегись!" Фехтовальщики услышали встревоженный голос своих товарищей, их голоса дрожали.

Но было уже слишком поздно.

Третий и четвертый лотос родились почти одновременно.

"Пфтт! Пффф!"

Брызги крови.

Фехтовальщики в воздухе вдруг остановились, а потом упали с воздуха, как разбитый воздушный змей.

Они еще не упали, и пятый лотос родился перед Shangguang Qingcheng.

Ее взгляд был жестким, потому что кровь брызнула на ее лицо.

Шестой лотос родился. Седьмой лотос родился.

Двое практикующих врачей, которые находились под ветвями и листьями старой саранчи и использовали приёмы, чтобы остановить побег Ли Йе, были обезглавлены, и их головы улетали одна за другой.

Кровь вытекала из их шеи и разбрызгивалась далеко.

Они упали вместе.

Когда они упали, последний фехтовальщик на крыше упал на землю.

Они не могли видеть Ли Йе, видны были только лотосы.

Пошаговый лотос был также известен как Семишаговый Лотос. Один сдвинулся на семь шагов и родилось семь лотосов.

Каждый шаг культиватора имел свой смысл, и каждый лотос забирал жизни людей.

Когда последний лотос спокойно расцвел и мгновенно упал, облака рассеялись.

Ли Йе держал меч Люка и стоял рядом с трупом последнего культиватора.

Когда Shangguan Qingcheng увидел Li Ye, его одежда перестала трепетать.

Она увидела, что он улыбнулся ей.

Shangguan Qingcheng внезапно был рассеян и ее сердце почти выпрыгнуло из ее рта.

Тогда она сразу же успокоилась.

Потому что кто-то шел.

"Ваше Высочество, вы в порядке?" Сонг Юаньцяо пришёл с чиновником.

Увидев Ли Йе, стоящего во дворе целым и невредимым, Сон Юаньцяо так удивился, что поспешно пошёл навстречу Ли Йе. "Эти мятежники слишком отвратительны. Они вернулись, чтобы начать атаку ночью, что было действительно неожиданно! Теперь, когда все подверглись нападению, оставаться здесь долгое время нецелесообразно. Ваше Высочество, пойдемте со мной. После того, как мы спасём остальных, давайте сначала пойдём искать безопасное место!"

Сон Юаньцяо пришел к Ли Йе и выглядел тревожно. Он приветствовал Ли Йе. "Ваше Высочество действительно превосходно. Ты убил всех мятежников, теперь нам просто нужно спасти остальных... Ваше Высочество, вы в порядке?"

Кто-то поспешил.

Он вышел вперед и вытащил свой меч.

"Пфтт".

Длинный меч был заколот в нижней части живота и прошел через спину.

Кровь капала с меча.

Сонг Юаньцяо выглядел невероятно. "Ты... ты..."

Ли Йе держал меч в правой руке и схватил левой рукой плечо Сон Юаньцяо, но проигнорировал его. Вместо этого он спокойно посмотрел на трех чиновников, которые были в трех шагах от него. Но он сказал Сон Юаньцяо. "Всегда есть люди, которые хотят убить меня, но никому из них не удалось".

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 38 "Поворот вещей для лучшего 3".**

Глава 38 Повернитесь к лучшему (3).

Сон Юаньцяо не верил, что Ли Йе убьет его.

Ночью мятежники вернулись, чтобы напасть на деревню, а юноши императорского клана были пойманы в драке. Ситуация была крайне неблагоприятной. Статус Ли Йе был благородным. Сон Юаньцяо пришел им на помощь. Все это было логично и не было недостатка.

Сон Юаньцяо верил, что сможет убить Ли Йе.

Сначала он собирался поговорить с Ли Йе, чтобы расслабить его, а потом убить внезапным нападением. Если он потерпел неудачу, хозяин, который притворялся офицером уезда Ху, помог бы ему. Ли Йе не мог убежать.

Тем не менее, правда полностью противоречила ожиданиям Сон Юаньцяо.

Меч Луки проник в его живот так, что Сун Юаньцяо полностью потерял свою боевую способность, а его Духовный Ци и сила уже рассеялись. Страх смерти затопил его, заставив дрожать ноги.

Но Сун Юаньцяо все еще был жив. В конце концов, он был культиватором Ци. Если бы была панацея, которая помогла бы ему вовремя, у него был бы шанс жить. Он повернулся назад и протянул руку офицеру в черном. "Помогите... помогите мне..."

Офицер в черном был мужчина средних лет с обычными чертами лица и обычным ростом, что сделало его подходящим, чтобы скрыть свою истинную личность. В это время он был очень зол. "Ваше Высочество, почему вы убили кого-то без причины?"

Ли Йе покачал головой: "Я убил его без причины? Нет, это ты хочешь убить меня первым."

"Мы здесь, чтобы спасти тебя." Офицер в черном сказал сердито. "Когда мы хотели убить тебя?"

Ли Йе чихнул и сказал: "Когда мы прибыли в деревню Луопинг, ты пытался убить меня, но у тебя не получилось."

Офицер в черном был в ярости. "Почему принц Ан на нас намазывает грязью? Какова ваша цель?!"

Ли Йе похвалил его. "Я не думал, что ты сможешь так хорошо себя вести. Ты не офицер уезда Ху, но работаешь на Ли Гуаншу, я прав?"

Офицер в чёрном был слегка ошеломлён. "Я не понимаю, о чём ты говоришь!"

Ли Йе чихнул и сказал: "Перед тем, как приехать сюда, я расследовал ситуацию в уезде Ху. С помощью Ван Дуо я смог найти всё, что хотел. Большинство чиновников в уезде Ху тесно связаны с Ли Гуаньшу, а Сун Юаньцяо является родственником Ли Гуаньшу. Что касается тебя, Ли Гуаньшу послал тебя? Ты притворялся чиновником, не собираешься меня убить?"

Глаза офицера на мгновение замерзли, но он быстро скрыл это. "Я не понимаю слов принца Аня!"

"Ну, я скажу что-нибудь, что ты сможешь понять. Почему бы тебе еще не начать?" Ли Йе посмотрел на него.

"Потому что ты не можешь бежать!" Офицер в черном сказал.

Ли Йе поддержал Сон Юаньцяо и позволил ему стоять перед ним. Он посмотрел на человека в чёрном и сказал: "Ты очень уверен в себе".

Человек в черном храпел и бросал свои длинные рукава, бросая пальму на старую саранчу во дворе по собственному желанию.

Старая саранча росла много лет. Нельзя было обнять его толстый ствол. Ветви и листья процветали и были еще больше, чем дом. Но под атакой чиновника оно лопнуло, как тофу.

Листья и обломки летали как облака, падали на землю и покрывали ковром.

Привлеченные громким звуком, многие из нападавших, которые сражались против молодежи, бросились к ним.

Человек в черном посмотрел презрительно на Ли Йе. Это был взгляд того, кто превосходит слабых. "Я на пятом уровне Ци-рефининга, разве я не должен быть уверен?"

Ли Йе кивнул. "Итак, ты действительно работаешь на Дюка Синга. Невозможно быть мастером 5-го уровня в округе Ху."

"Ну и что с того?" Взгляд человека стал мрачным.

"Обе группы нападавших, которые появились сегодня, посланы герцогом Синём?" Слова Ли Йе были поразительны.

Человек в черном был ошеломлен. "Что ты сказал?"

Ли Йе чихнул. "Если моя догадка верна, на горе Нюшоу нет так называемых повстанцев. Мятежников, которых мы видели, просто играют в ролевые игры другие люди."

Руки человека в черном дрожали, и он чуть не начал драку. Он сказал низким голосом: "Ваше Высочество, вы шутите?"

Ли Йе стал спокойнее. Он медленно сказал: "Разве ты не хочешь знать, откуда я узнал, что ты и Сон Юаньцяо хотели убить меня?"

Человек в черном молчал. Ответ на этот вопрос был прямой причиной их неудачи и подчинения Ли Йе. Ему было очень любопытно.

Вскоре он заметил, что нападавшие пришли на этот сельский двор и приближались со всех сторон, что заставило его успокоиться. Он посмотрел на Сон Юаньцяо, который дрожал, его кровь постоянно текла и накапливалась перед его ногами. Если бы он не был культиватором Ци-рефининга, он бы уже умер.

В его глазах промелькнула тревога. Хотя Сон Юаньцяо был только главой уезда, и его выращивание находилось на 1-м уровне перефинажа Ци, он происходил из большой семьи. Если бы Сун Юаньцяо умер на его глазах, у человека в черном были бы неприятности.

Человек в черном посмотрел на Ли Йе и сказал: "Мы с Сон Юаньцяо действительно не хотим тебе навредить".

Ли Йе засмеялся и сказал: "Ты мастер". Несмотря на то, что ты притворялся официальным лицом, ты не можешь скрыть свой темперамент. Ты правда думаешь, что я так молода, что не могу узнать? Во время ожесточенных боев сегодня, несмотря на то, что нападавшие напали на всех нас, я пережил больше нападений. Герцогиня Ли и я убили пять нападавших..."

"Вы знали, что я выиграла у Ли Яо, поэтому боитесь моей силы. Поэтому на этот раз ты выбрала ближний бой. Этот парень с золотыми молотками был хорош в убийстве. Сегодня, если бы не своевременная поддержка герцогини Ли, если бы не мои хорошие навыки в ближнем бою, он бы убил меня. И это также верно и сегодня. Если бы я не подготовился раньше, я бы не смог отреагировать на его нападение".

Кстати об этом, Ли Йе чихнул. "Я знаю, что Ли Гуаньшу не остановится. Этот осмотр был для него возможностью."

Человек в черном уставился на Ли Йе. "Какое отношение к нам имеет поведение нападавшего?"

Ли Йе чихнул и сказал: "Я сказал, что на этой горе нет повстанцев". Так называемых мятежников просто разыгрывают вы, ребята. Все в деревне Луопинг - это просто игра".

"Почему так много нападавших появилось в деревне Луопинг? Потому что они знали, что мы приедем сюда. Поэтому они устроили засаду у реки. Почему нападавшие напали на нас? Если они были мятежниками, почему они напали на нас, когда не знали, кто мы? И если они знают нашу личность, они должны понять, в какие неприятности они попали бы, если бы напали на юношей Императорского клана, Великого Князя и Герцогиню, и они должны знать, как жестоко Имперский Двор будет мстить. Даже если бы они были готовы к восстанию, они не должны были принимать такого решения".

"Мятежники восстают за славу и богатство, а не за смерть. Раненые нападавшие на берегу реки покончили жизнь самоубийством вместе после запуска Трансферного формирования, которое является актом убийства. Нет нужды говорить, что существование Трансфертного Формирования в сорняках было неразумным. И запуск Трансфертного Формирования был слишком быстрым. Если бы они еще не решили сбежать, такой договоренности не было бы".

Ли Йе покачал головой. "Слишком много подозрительных моментов".

Лицо человека в черном было бледным, но он все равно заставил себя успокоиться. "Это всего лишь твои домыслы. Даже если повстанцы ведут себя ненормально, нельзя сказать, что они фальшивые". Мы мало знаем о мятежниках, кто знает их планы!"

Ли Йе слегка улыбнулся и сказал: "Ты прав. Если это всё, то с моей стороны слишком произвольно думать, что нападавшие были вашими людьми. Однако, старый фермер, которого Сон Юаньцяо нашел в деревне, был твоим недостатком. Когда он попросил старого фермера, я попросил Шангуань Цинчэна собрать апельсины. Она растоптала урожай, но старый фермер закрыл на это глаза. Ты когда-нибудь сажал какой-нибудь труп? Может и нет."

"Если да, то вы должны знать, как фермеры ценят свои урожаи. Даже если бы мы были благородны, даже если бы Шангуань Цинчэн затоптал всего лишь несколько пшеничных растений, фермер все равно был бы разбит сердцем. Осмелишься ли ты найти старого фермера и позволить мне спросить его?"

Руки чиновника слегка пошевелились. Он почти не мог не убить Ли Йе. Он посмотрел на Сон Юаньцяо и сдержался. Он продолжал спорить: "Воображение принца Аня очень богато, но вы пренебрегли одной вещью". Зачем мы это сделали?"

Ли Йе посмотрел на офицера. "Конечно, у тебя есть своя цель. Эту цель несложно найти. Ты делаешь это для даосского храма в горах?"

Чиновник внезапно расширил глаза, его лицо было наполнено неверием.

Ли Йе вздохнул. "Я не знаю, что случилось между Ли Гуаньшу и даосским храмом в горе. Я знаю, что Ли Гуаньшу хочет избавиться от этого даосского храма, но у него нет такой возможности".

"Потому что у него нет способностей, Ли Гуаньшу подставил даосский храм, чтобы восстать. Он хотел уничтожить даосский храм с помощью императорского двора. Таким образом, от начала и до конца, не было повстанцев, которые нанесли бы вред деревням. Это всего лишь твоё обрамление даосского храма".

"После подставы, кто-то должен осудить даосский храм. Ли Гуаньшу имеет большое влияние при императорском дворе, поэтому он организовал для нас расследование этого дела. Это была действительно замечательная договоренность. Потому что эти молодые люди несколько наивны и редко выходят из Чанъаня, поэтому мы не испытали слишком многого, и мы довольно просты как в уме, так и в интеллекте".

"Когда мы попали в засаду в деревне Луопин, мы были бы возмущены и ненавидели мятежников. Исследовав деревню, мы бы узнали, кто напал на нас, и ни в чем бы не сомневались. Мы будем думать только о мести и хорошо работать, чтобы пройти оценку, так что мы не будем думать слишком много об этом. В конце концов, даосские священники в даосском храме на горе Нюшоу будут считаться повстанцами".

Лицо чиновника подёрнуто. Он глубоко вздохнул и посмотрел на Ли Йе, его глаза были полны удивления. "Но герцогиня Ли и Чильда Ли отправились в даосский храм. Если это правда, они узнают".

Ли Йе улыбнулся. "Итак, вы устроили нападение сегодня вечером. Если моя догадка верна, вы связались с герцогиней Ли и Чайлдой Ли через "Нефритовую записку" и сказали им вернуться, чтобы помочь нам, верно? Чтобы они вообще не добрались до даосского храма".

"И после сегодняшней атаки мы будем больше бояться мятежников и больше не осмелимся идти к даосскому храму. Более того, здесь погиб бы Великий Князь... так что юноши Императорского клана поспешат уйти, чтобы не впасть в глубокий кризис. Когда герцогиня Ли увидит, что я умерла, она не захочет больше ходить в даосский храм. Если герцогиня Ли не пойдет с ним, Ли Цзинъань тоже не пойдет одна".

Офицер был ошеломлен. Он смотрел на Ли Йе, как на монстра. "Ты... ты вообще обо всём этом подумал?"

"Ну что, теперь ты исповедуешься?" Ли Йе засмеялся. "Это было очень быстро."

Офицер в черном вытащил свой длинный меч. "Неважно, даже если я признаюсь. Пока тебя убьют, никто не узнает правды. Было бы лучше, если бы семь человек убили тебя раньше. Так как они провалились, мы сделаем это снова. Еще несколько человек умрут".

"Теперь Сон Юаньцяо в моих руках. Я только что наблюдал. Ты очень беспокоишься за него, так что ты не начал. Если моя догадка верна, твой статус низок, и ты не осмеливаешься позволить Сон Юаньцяо умереть на твоих глазах. Хочешь начать сейчас?" Ли Йе смотрел на него с осторожностью.

Офицер в черном чихе. "Теперь твоя жизнь важнее его."

"Итак, одним словом, на этот раз у тебя две задачи. Одна - обрамлять даосский храм в горе Нюшоу; другая - убить меня." Ли Йе посмотрел на офицера и искренне сказал: "Но я побегу. Ты не можешь убить меня".

Офицер с презрением сказал: "Причина, по которой я так долго ждал, в том, что я боюсь твоей силы. Ты победил Чайлду Яо, так что у тебя должна быть секретная техника. Но теперь люди за пределами двора окружили все место, так что ты не можешь сбежать".

"Хорошо!" Ли Йе сказал с похвалой. "Но откуда ты знаешь, что я не затягиваю, когда так много с тобой разговариваю?"

"Как ты..." Чиновник намеревался сказать: "Как ты, блядь, будешь тянуть". Но когда он сказал это только наполовину, его лицо внезапно изменилось. "Ты..."

"Похоже, ты все понял. Очевидно, то, что я сказал тебе только что, это то, о чем я уже думал. Так что сегодня днём я также сказала герцогине Ли через "Нефритовую записку". Так почему же они все еще ходят в даосский храм, когда у них есть моя информация?" Взгляд Ли Йе был полон игривости.

"Они вернулись?" Офицер в черном отступил и оглянулся вокруг, задаваясь вопросом.

"Они не только вернулись, но и моя нефритовая записка постоянно включена." Улыбка Ли Йе стала больше. "Они также услышали разговор между тобой и мной, и это твое доказательство вины. Так что, отныне и тебе, и Ли Гуаньшу будет конец!"

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 39 "Поворот вещей для лучшего" 4.**

Глава 39 Повернитесь к лучшему (4).

Офицер в черном был в плохом настроении.

Чтобы не оставить следов, они сначала послали нападавших убить Ли Йе, а затем напали на него во имя помощи. Они сделали все это, потому что они не хотели, чтобы их узнал Ли Йе, чтобы у него не было возможности использовать Нефритовую записку, чтобы рассказать другим, что они сделали.

Было неожиданно, что Ли Йе явно все это знал. Теперь их планы провалились, и офицер в черном знал, что дело серьезное.

Сон Юаньцяо не упал из-за поддержки Ли Йе. Прослушав диалог между Ли Йе и офицером, он в отчаянии поднял голову, открыл полный крови рот и попытался что-то сказать. Но его голос был расплывчатым, а слова непонятными. Но из его глаз Ли Йе увидел его молитву. Он хотел жить.

"Раз ты так боишься смерти, зачем ты причиняешь вред другим?" Ли Йе вытащил свой меч и оттолкнул Сон Юаньцяо, и ему было наплевать на того, кто упал на землю.

В момент падения Сон Юаньцяо чиновник начал драку. Он не позволил арестовать себя без сопротивления. Он владел своим длинным мечом. Яркие белые огни меча разбрызгались, как волны воды, и направились прямо к Ли Е.

Ли Йе не планировал безрассудно сражаться. Он решительно отступил назад, и в то же время, он оставил свой Меч Люка наклонно, Меч Ци, идущий от меча один за другим. Меч Цис образовал острую контурную дугу, которая столкнулась с мечом Ци офицера в черном цвете.

В то же самое время два разноцветных Духовных Циса пришли с ночного неба и бросились к офицеру, как падающие метеоры и радуга.

Офицеру в черном пришлось отойти назад, чтобы уклониться. Два разноцветных Духовных Цзы бомбардировали землю, делая две огромные ямы и посылая грязь на землю.

"Старший брат Йе!" Надетый в две косы, Ву Ты, одетый в синюю рубашку и красную юбку, пришел. Под ее ногами сверкали разноцветные сапоги с вышивкой "Бабочка" - волшебное орудие. Она пришла, как фея. Она открыла руки перед груди, и ее Красочные Глазурованные Кольца быстро полетели к офицеру в черном. Красочные Глазурованные кольца увеличились до размера 2 метров на полпути и излучали поражающие воображение огни. Оно обладало необыкновенной силой.

Когда офицер увидел Wu You, его настроение мгновенно опустилось на дно. Он понял, что Красочные Глазированные Кольца были волшебным сокровищем 3-го ранга. Он не мог устоять перед этим. Поэтому он должен был уйти, чтобы избежать этого. С громким звуком, Красочные Глазурованные Кольца ударили по дому, который уже был наполовину разрушен, и на этот раз весь дом был полностью стерт с лица земли.

В то же время, за пределами двора раздались крики страдания. Нападавшие, блокировавшие двор, видели перед собой только мигающие фигуры, после чего они погибли. Прибыл сопровождающий Ли Цзин-ань. И Ли Цзинъань бросился во двор и собирался напасть на офицера с мечом.

"Проклятье!" Офицер попал в беду. Когда он увидел Ву Ты, Ли Цзинъань, и их сопровождающие возвращались один за другим, он почувствовал горечь и беспомощность. Он гневно посмотрел на Ли Йе и ушёл.

Но когда он выпрыгнул со двора, то увидел, что к нему идёт старик. Старик выстрелил в его сторону ладонью, которая казалась медленной. Но на самом деле, перед ним уже стоял Духовный Ци. Офицер почувствовал опасность и поспешно поднял свой меч, чтобы защитить себя.

"Бах!" Меч согнулся назад и вот-вот сломается. Тело меча отскочило от его груди, что заставило офицера стонать и вынудило его отступить от стены двора. Однако, прежде чем он стабилизировался, Красочные Глазурованные Кольца быстро ударили его ослепительными огнями.

Офицер сжимал зубы и протянул руки, чтобы стрелять в Духовного Ци навстречу старику перед ним. Его тело скрутилось в воздухе, и его длинный меч столкнулся с Красочными Глазурованными Кольцами, издавая четкий звук.

Длинный меч преуспел в блокировании Красочные Глазурованные Кольца. Лицо офицера в черном побледнело. Очевидно, этот бой был нелегким для него. Как только он упал на землю, он быстро отошел. Конечно, старик выстрелил ладонью в его сторону. Четкий отпечаток ладони, длиной в несколько метров и глубиной более десяти метров, можно было увидеть на земле позади него.

"Ты не можешь убежать!" Ву Ты упрекнул. Она сделала печати перед ее груди, чтобы контролировать Красочные Глазированные кольца, чтобы изменить свое направление, чтобы напасть на офицера снова, как тень, следуя за ним.

"Паф!" Офицер в черном увернулся во всех направлениях с большими усилиями и трудностями. В конце концов, он был поражен Красочные Глазированные кольца и выплюнул полный рот крови и улетел.

В то же время, старик выстрелил ладонью в его сторону. Офицер снова орудовал мечом, чтобы заблокировать его. Но на этот раз он потерпел неудачу. Он упал в руины дома, как мяч, и его меч тоже вылетел из рук!

Первоначально его выращивание было на пятом уровне и было похоже на выращивание слуги Ву Ты. Но когда он столкнулся с осадой двух человек, он быстро проиграл. Wu Вы красочные Глазированные кольца последовали за ним, как тень, давая ему слишком много давления.

С тех пор, как Ву Ты прибыл, Ли Йе ушел с поля боя. Он не решился вступить в бой больше, так как это было ненужно. Он стоял с Шангуань Цинчэном. По сравнению с битвой, он считал более практичным защищать Shangguan Цинчэн в случае, если офицер внезапно напал на Shangguan Цинчэн и захватил ее или держал ее в заложниках.

Когда Шангуань Цинчэн увидел, что Ли Йе защищает ее, она была перемещена и чувствовала себя виноватой. Пара слезливых глаз неуверенно сверкнула. Без причины, она внезапно вспомнила момент, когда они были близки друг к другу, когда Ли Йе спас ее в дневное время и сцену, когда Ли Йе взял ее за руку и забыл отпустить. Ее лицо было белым, как снег внезапно покраснел. Она быстро опустила голову, чтобы не быть замеченной Ли Йе.

Видя, что офицер упал в руины и красочные глазурованные кольца последовали за ним, чтобы убить его, Ли Йе вдруг нахмурился и почувствовал большое чувство срочности приходит из ниоткуда. Он не колебался и побежал на другую сторону с Шангуань Цинчэн.

Почти в то же самое время с неба без предупреждения упал шестиметровый меч Ци и бомбардировал место, где только что находился Ли Йе, причинив тем самым след от меча на глубине нескольких метров. Если бы Ли Йе не уклонился вовремя, он был бы убит мечом Ци.

Никто не ожидал, что в это время все еще существовала скрытая техника убийства Ли Йе.

"Старший брат Йе!" У Ты заметил, что случилось с Ли Йе, и её лицо мгновенно побледнело. Ее руки дрожали от страха, так что ее Красочные Глазурованные Кольца потеряли поддержку ее Духовного Ци и упали прямо из середины воздуха.

Она была чрезвычайно взбешена и посмотрела на положение, откуда пришел Меч Ци. И в это время оттуда пришли два Меча Ци, направленных на нее и сопровождающего ее лица. Они пришли как Меч Ци, который только что напал на Ли Йе.

Ву Ты и старик уклонялись один за другим. Меч Ци упал во дворе, в результате чего по небу пролетела пыль, и Шангуань Цинчэн стал неподвижно стоять. Ли Йе вдруг кое-что понял. "Этот человек хочет спасти офицера!"

"Остановите его!" Ву Ты закричал её сопровождающему и бросился в облако пыли. Однако, когда она пришла к развалинам, она не могла видеть этого офицера. Она наступила на красочные сапоги с вышивкой "Бабочка", поднялась в воздух и оглянулась вокруг. Наконец, она увидела вспышку темной фигуры в направлении востока деревни и исчезла в ночи.

Культивирование новичка должно быть высоким. Столкнувшись лицом к лицу с Ву Ты и ее слугой, он все еще мог спасти офицера. Он должен был быть мощным и должен был иметь волшебное орудие, которое может увеличить его скорость.

Такой человек должен был быть известной большой шишкой.

"Преследуй их!" Ву Ты приказал её сопровождающему.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 40 "Поворот вещей для лучшего" 5.**

Глава 40 Поворот событий для лучшего 5.

Новичок уже сбежал, и его нельзя было догнать. Ву У тебя не было другого выбора, кроме как вернуться с ее спутницей.

Перед Ли Йе, Ву Ты смотрел на него с беспокойством. "Старший брат Йе, ты в порядке?"

Ли Йе улыбнулся с легкостью. "Ты пришёл вовремя, конечно, я в порядке."

У Ю разозлилась и сжимала зубы. "Старший брат Йе хорошо спланировал, но мы позволили ему уйти..."

Ли Йе посмотрел на направление, в котором исчез новичок. "Он не может бежать, я видел его."

Ли Йе был первым, на кого напали, поэтому он был первым, кто успокоился. Он мог видеть другую сторону, что неудивительно. Ву Ты сразу спросил: "Кто?"

"Он пришел лично". Ли Йе не сказал этого ясно, потому что подошел Ли Цзинъань, который имел дело с нападавшими за пределами двора.

Ли Цзиньян посмотрел на Ли Йе, и его взгляд был очень странным.

Ли Цзинъань раньше плохо думал о Ли Йе и насмехался над ним, когда он ушёл днём. Но то, что случилось сейчас, полностью перевернуло его понимание Ли Йе. Он должен был признать, что ошибся с Ли Йе.

"Принц Ан... очень мудрый". Ли Цзиньян приветствовал Ли Йе с уважением, чтобы выразить свои чувства. Когда он говорил, его улыбка была горькой, в основном потому, что он вспомнил свою предыдущую клевету на Ли Йе и чувствовал себя смущённым.

Ву Ты напевал. "Конечно, старший брат Йе очень умен. Многие из нас не смогли узнать личность повстанцев, только старейшина-брат Йе узнал об этом. А ещё он устроил ловушку, чтобы разоблачить их заговор и засекретить улики. Такая мудрая стратегия, вы уверены?"

После того, как она закончила говорить, она всерьез посмотрела на Ли Цзинъана и действительно ждала его ответа.

Ли Цзинъань открыл рот и был побежден взглядом Ву Ты. Через некоторое время он должен был сказать "Да".

Ли Цзинъань вздыхнул в своем сознании и втайне подумал: "После этой битвы высший рейтинг этой оценки уже попал в руки Ли Йе".

Через некоторые подсказки Ли Йе узнал, что Ли Гуаньшу посылал людей притворяться мятежниками.

Ли Йе узнал об их заговоре, но не говорил необдуманно. Вместо этого, он не остановил Ву Ты и Ли Цзинъань покинуть деревню Луопин, чтобы дать Сон Юаньцяо шанс напасть на него и побудить их рассказать правду и подтвердить свои преступления.

Вклад Ли Йе в расследование этого дела и его способности оставили позади других молодых людей императорского клана. Его можно считать и мудрым, и храбрым. Он был уверен, что займет первое место в этой оценке.

Думая об этом, Ли Цзиньян чувствовал себя несчастным. У него был сильный слуга, он соперничал с другими юношами и даже рискнул уйти вглубь горы Нюшоу. Он сделал много вещей, которые отняли у него много времени и сил. Но в конце концов, по сравнению с Ли Йе, он обнаружил, что то, что он сделал, бесполезно. Это было совершенно напрасно. Он чувствовал себя очень несчастным.

Ли Цзинъань чувствовал себя так, как будто потерял что-то. Согласно первоначальному плану Ли Йе, который он сообщил им через "Нефритовую записку", если бы на Ли Йе напали сегодня вечером, Ли Йе получил бы доказательства вины Ли Гуаньшу. Тогда они появятся вовремя и арестуют Сон Юаньцяо и офицера в черном. При таких обстоятельствах, все они были бы достойны. В конце концов, без помощи Ли Цзинаня и У Ты, Ли Йе не смог бы победить офицера в черном.

Неожиданно офицер в черном убежал.

"Неожиданно, что герцог Син сделал бы такое зло". Для того, чтобы обрамлять даосский храм на горе Нюшоу, он, должно быть, убил сотни жизней в нескольких деревнях. И люди, и боги были бы возмущены таким поступком. Что случилось между ним и горой Нюшоу, что заставило его совершить такое?" Ли Цзиньян был в недоумении.

"Пойдёмте на гору Нюшоу, тогда мы узнаем причину." У Ю сказал.

Ли Цзиньян кивнул.

Но его спутница, женщина, сказала: "Нехорошо оставаться здесь долгое время". Мы должны быстро уехать. В конце концов, мы узнали правду о повстанцах. У нас также есть доказательства преступления Ли Гуаньшу, для нас не так важно расследовать то, что произошло между ним и даосским храмом на горе Нюшоу".

У Ты кивнул и почувствовал, что это имеет смысл. "Давайте сначала уйдем отсюда".

"Мы хотим уехать, но, боюсь, мы не сможем." В это время Ли Йе внезапно сказал медленно.

Все посмотрели на него, и Ли Йе вздохнул. "Разве ты не знаешь, что Ли Гуаньшу контролирует уезд Ху? Официальные лица здесь тесно связаны с ним. Я слышал, что Ли Гуаньшу до сих пор владеет здесь большим количеством земли. Если мы вернёмся в Чанъань, Ли Гуаньшу точно будет осуждён и умрёт. Если так, как Ли Гуаньшу может позволить нам вернуться?"

"Чиновника только что спасли. Возможно, что ещё есть люди, которых послал Ли Гуаньшу. Если они связались с гарнизоном уезда Ху и устроили засаду по дороге домой, что нам делать?"

Все были шокированы, когда услышали это. Ли Цзиньян засомневался и сказал: "Принц параноик? Осмеливается ли Ли Гуаньшу убить всех нас?"

Ли Йе улыбнулся и сказал: "Будет ли он просто ждать своей гибели?"

Все молчали. Ли Йе продолжил: "Если Ли Гуаньшу не хочет умирать, он должен убить всех нас здесь, а затем подставить этих так называемых повстанцев". Вот его территория. Он может создать ложный образ. И не забывайте, что Ли Гуаньшу имеет большое влияние при императорском дворе и способен обратить правду вспять!"

Город Чанъань был слишком далеко, чтобы связаться с ними через их Нефритовую Записку. А связаться с этими чиновниками в уезде Ху означало засунуть шею в петлю. И они не установили с ними контакт.

"Вероятно, Ли Гуаньшу нападёт на нас. Но среди нас есть хозяева, стоит ли их бояться?" Ли Цзинъань сказал.

Ли Йе покачал головой. "Если Ли Гуаньшу мобилизует Великий Духовный Арбалет Ци в уезде Ху, что нам делать в это время?"

Выражение Ли Цзинъань изменилось.

Среди них были такие мастера, как У Ты, но их было только двое. Если бы народ Ли Гуаньшу использовал "Нефритовую записку" для мобилизации войск уезда Ху и Великий Духовный арбалет Ци и устроил засаду по обе стороны реки Лао, все они погибли бы.

Неосознанно, обнаружив злодеяния Ли Гуаньшу, они также попали в очень опасную ситуацию.

"Что не так с Ли Гуаньшу? Что за конфликт между ним и горой Ниушу? Почему он попросил людей выступить в роли мятежников и устроить такие большие беспорядки, чтобы подставить этих даосских священников?". Чем больше мыслей Ли Цзинъань, тем больше он злился. Он снова пожаловался. Теперь он оказался в невыгодном положении, и его собственная жизнь оказалась под угрозой. Его холодная и высокомерная личность не могла быть сохранена.

"Что нам теперь делать?" Ву Ты спросил Ли Йе.

"Самое главное, что нам нужно держаться вместе. Мы можем связаться с даосским храмом на горе Нюшоу, чтобы узнать, есть ли другой путь. Кроме того, Сон Юаньцяо ещё не умер. Он свидетель. До тех пор, пока он не умрёт, мы сможем осудить Ли Гуаньшу, когда вернёмся в Чанъань". Ли Йе сказал: "У кого есть таблетки для культивирования? Накормите его одной."

"Ваше Высочество... Вы правы." Подумав об этом, все подумали, что слова Ли Йе были верны, и решили действовать соответственно.

Ли Цзинъань вытащил несколько таблеток Дэна: "У меня есть таблетки для культивирования".

Реакция всех сделала Ли Йе очень довольным.

Он увидел, что это Ли Гуаньшу только что спас офицера в черном.

Этот вопрос был важен. Поэтому неудивительно, что Ли Гуаньшу приехал сюда лично и внимательно следил за ним.

Ли Гуаньшу однажды орудовал мечом против Ли Йе, прежде чем спасти офицера в черном. Меч Ци был могущественным, а также оказал влияние на Сон Юаньцяо. Он хотел убить Сон Юаньцяо. В то время Ли Йе было уже слишком поздно спасать Сон Юаньцяо, поэтому он бросил нефритовый медальон, который Ли Сянь оставил ему.

Этот нефритовый медальон оказал сопротивление мечу Ци Ли Гуаньшу, и Сун Юаньцяо вообще не был ранен.

Сун Юаньцяо был чиновником, а не жертвой, поэтому он не стал бы совершать самоубийство.

Теперь все были заняты. Некоторые из них вылечили Сон Юаньцяо, а некоторые собрали других молодых людей. Все они переехали.

Глядя на эту сцену, Ли Йе слегка улыбнулся.

Ли Гуаньшу обладал большой силой. Несмотря на то, что ему помогал Ван Дуо, Ли Йе все равно не смог победить и убить его в одиночку.

Теперь было очень важно собрать этих молодых людей из императорского клана и использовать их силу. Даже если они и Ли Йе не были в одной команде, Ли Йе должен был хотя бы заставить их стать врагами Ли Гуаньшу.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 41 "Поворот вещей для лучшего" 6.**

Глава 41 Поворот вещей к лучшему 6.

Молодежь императорского клана в деревне вскоре окружила и убила нападавших. Там были такие мастера, как служители Ву Ю и Ли Цзинъань, так что этим культиваторам, находившимся на низком уровне перерабатывающей промышленности Ци, не удалось сбежать.

Так как Ли Йе был главной целью атаки сегодня вечером, другие юноши Императорского клана не пострадали от многочисленных нападений. Даже Ли Цзи, получивший ранение, выжил случайно, но его рана сильно ухудшилась.

После двух боев за день эти юноши Императорского клана снова собрались вместе, без прежнего снисхождения. Они развели костер и сели вместе на слегка просторном фермерском дворе, не осмеливаясь снова разойтись.

После того, как У Ты представил настоящую личность нападавших и зловещий заговор Ли Гуаньшу, эти юноши императорского клана возмутились и сказали, что разорвут Ли Гуаньшу на куски.

Они были особо привилегированы в городе Чанъань, но на этот раз Ли Гуаньшу использовал их как дураков. И все они были успешно обмануты им, поэтому они неизбежно разозлились.

Ли Цзи был самым злым, потому что потерял больше всех в нападении. Он был ранен и его сопровождающий умер. Он постоянно ругал Ли Гуаньшу, как будто собирался съесть Ли Гуаньшу.

После того, как Ли Гуаньшу некоторое время ругался, все благодарили Ли Йе одного за другим.

Если бы Ли Йе не узнал вовремя о заговоре Ли Гуаньшу, они могли бы быть использованы Ли Гуаньшу. Если бы это было так, то это не было бы позорной проблемой, но они бы помогли Ли Гуаньшу. А в будущем он бы их заставил. В конце концов, именно они подтвердили, что даосские священники были повстанцами.

Поэтому они искренне благодарили Ли Е, не сдерживаясь.

После того, как Ли Ли Цзинъань принял таблетку для культивирования, Сун Юаньцяо, наконец, выжил, но он все равно выглядел не очень хорошо. Он просто выглядел лучше, чем умирающий. Так как его временно спасли, его могли допросить.

Их использовал Ли Гуаньшу, и необъяснимо ввязался в борьбу между Ли Гуаньшу и даосским храмом на горе Нюшоу. Конечно, они хотели прояснить этот вопрос.

"Я ничего не скажу!" Дыхание Сон Юаньцяо было слабым, но его взгляд был свирепым. Казалось, что он безжалостно столкнулся со смертью. "Если я скажу, Ли Гуаньшу меня не отпустит!"

Ли Е презрительно сказал: "Если ты не скажешь это, тебя сейчас же убьют".

Сон Юаньцяо сказал: "Если ты убьёшь меня сейчас, никто не сможет свидетельствовать против Ли Гуаньшу, и твои обиды будут напрасны!"

У него был ясный ум.

"Проклятье! Пытайте его! Я не верю, что он не заговорит!" Ли Цзи кричал. Теперь он до костей возненавидел Сон Юаньцяо и Ли Гуаньшу.

В глазах Сон Юаньцяо вспыхнула паника, но он быстро успокоился и мрачно сказал: "В худшем случае я покончу с собой, прорвав свой Океан Ци". Все проиграют!"

Ли Цзи был в ярости и хотел что-то сказать. Но Ли Йе помахал рукой, чтобы остановить его, и спросил Сон Юаньцяо: "Скажи нам, чего ты хочешь?".

Сонг Юаньцяо был ошеломлён. "Принц Ан, что вы имеете в виду? Вы хотите меня подкупить?"

Ли Йе засмеялся и сказал: "Не говори глупостей". Ли Гуаньшу умрёт. Даже если ты умрёшь, в даосском храме на горе Ниушу есть свидетели. Кроме того, мы великие князья, герцогини и наследники Аппаранты, наши слова ценнее ваших. Когда мы вернёмся в город Чанъань, Ли Гуаньшу не сможет победить нас. Мы хотим, чтобы ты признался, потому что твои слова имеют некоторую ценность. Но если вы будете настаивать на том, чтобы угрожать нам своей жизнью, мы не позволим вам, главе уезда, обидеть нас".

У Сон Юаньцяо губы дёргались.

Ли Йе продолжил. "Вы также только что видели это. Если бы я не спасла тебя, ты бы умерла от меча Ци". Ты знаешь, что они были готовы убить тебя. Они бросили тебя. В конце концов, ты просто неважное должностное лицо. Теперь я все еще говорю с тобой, потому что ты знаешь то, что я хочу знать. Это не потому, что ты важен. Ли Гуаньшу может убить тебя как угодно, и я тоже".

Кстати говоря, Ли Йе вытащил свой меч Люка. "Ли Гуаньшу умрет. Если ты честно во всём признаешься, все мы здесь респектабельные, так что нам легко обещать тебе светлое будущее". Если ты не признаешься, ты умрёшь сейчас".

Пока Ли Йе говорил, Меч Люка упал.

"Я признаюсь!" Увидев, что меч Люка дойдёт до него, Сон Юаньцяо спешно закричал, потому что увидел решимость и равнодушие Ли Йе к своей жизни.

Меч Люка дотянулся до его лба и коснулся его бровей. Если бы он закричал чуть позже, он бы умер.

Сонг Юаньцяо был напуган до смерти. Решительность Ли Йе заставила его испугаться.

"Ваше Высочество... могу ли я действительно спасти свою шею после этого дела? Можешь ли ты действительно обещать мне светлое будущее?" Сон Юаньцяо проглотил свою слюну. Конечно, он боялся смерти. Он не был жертвенной пешкой. Он так много говорил, потому что хотел попросить для себя больше пользы. Если говорить прямо, то он хотел, чтобы Ли Йе подкупил его, но отдача должна была быть выше.

Сон Юаньцяо тоже понимал. Если бы Ли Йе и другие могли вернуться в Чанъань, Ли Гуаньшу был бы облажался.

"Я великий князь Танской империи, вам нужно сомневаться в моих словах?" Ли Йе слегка заносчиво поднял челюсть. Но вскоре на его лице появилось нетерпение. "Просто скажите это, я никогда не был терпеливым человеком."

У Сон Юаньцяо не было места для борьбы, поэтому ему пришлось подчиниться приказам Ли Йе. Он быстро всё объяснил.

Все чиновники в уезде Ху получили повышение от Ли Гуаньшу, поэтому он был настоящим вдохновителем. У него здесь было много земли. Ли Гуаньшу был правой рукой Вэя Баохэна и обладал большой властью. Он накапливал богатства и аннексировал землю нечестными способами.

Некоторое время назад Ли Гуаньшу увлекся большим участком плодородных сельскохозяйственных угодий на берегу реки Лао. Эти плодородные сельскохозяйственные земли принадлежали богатому Фаню, который был землевладельцем. Ли Гуаньшу хотел купить его по низкой цене, но богатый Фан отказался, и его отношение было удивительно жестким. Он даже оскорбил Ли Гуаньшу как вероломного министра, что возмутило Ли Гуаньшу. Поэтому он послал земледельцев убить нескольких крестьян при богатом Фане, а затем вступил в сговор с чиновниками уезда Ху. Они подбросили украденное в поместье богатого Фаня и отправили его в тюрьму.

Все эти вещи были сделаны Сон Юаньцяо. Он думал, что когда поймает Богатого Фанга, его семья сдастся. Неожиданно для Рича Фанга появился младший брат из того же клана, который практиковался в даосском храме на горе Нюшоу. Узнав об этом, он поспешил в уезд Ху и решил поехать в город Чанъань с семьей Богатого Фана, чтобы подать на них в суд при императорском дворе.

Конечно, Ли Гуаньшу и Сун Юаньцяо не позволили бы этому случиться. Поэтому Ли Гуаньшу отправил доверенного подчиненного 5-го Ци-рефининга, офицера в черном, чтобы устроить засаду даосскому священнику горы Нюшоу на полпути. Первоначально ему бы это удалось. Неожиданно, даосский священник был умен, и он попросил своих коллег следовать за ним тайно. В конце концов, они попали в потасовку. Хотя офицер в черном убил многих членов семьи богатого Фанга, жена богатого Фанга сбежала вместе с даосским священником.

После этого Сун Юаньцяо отправился в даосский храм на горе Нюшоу. Опираясь на власть и авторитет Ли Гуаньшу, он попросил даосский храм передать брата и жену Богатого Фана. Однако даосский храм вовсе не уступил. И они чуть не поймали Сун Юаньцяо и сказали, что сопроводят жену Богатого Фаня в Чанъань.

Среди культиваторов горы Нюшоу было несколько мастеров. Поэтому Ли Гуаньшу не был уверен, что сможет убить их всех и не дать ни одному сбежать.

Ли Гуаньшу был в ярости. Поэтому он послал людей на переговоры с даосским храмом, в то время как он посылал людей, чтобы заблокировать путь к горе Нюшоу и планировал этот заговор. Он хотел использовать силу императорского двора для уничтожения даосского храма, не давая им шанса сказать правду. До тех пор, пока их считали мятежниками, никто не поверит им, что бы они ни говорили.

Выслушав исповедь Сун Юаньцяо, все возмутились и осудили беззастенчивое поведение Ли Гуаньсюя по отношению к коррупции и пренебрежению к человеческой жизни.

"Ли Гуаньшу абсолютно смел. Он купил землю по низкой цене и произвольно аннексировал чужие земли. Он даже осмелился посылать людей притворяться мятежниками и причинять вред сотням жизней в нескольких деревнях! Он действительно думал, что может сбежать в амок, исказить правду и игнорировать закон при поддержке герцога Вэя за его спиной?! Смерть сама по себе не может искупить его грехи!" Ли Цзиньян был так зол, что его лоб показал вены.

"Его нужно взломать на куски!" Ву Ты сжимал её кулак и гневно говорил.

Все были исполнены негодования, но Ли Йе был очень спокоен.

Борьба за власть и прибыль была обычным явлением. Какой чиновник никогда не получал выгоды за счет общественных интересов, не накапливал богатства нечестными способами?

Если бы это было время мира и процветания, за действиями чиновников следили бы. Но в нынешней Танской империи императорский двор был коррумпирован, а властью злоупотребляли как евнухи, так и чиновники. Такое явление было ужасным. Если бы чиновники и народ были в мире, сановники и мирные жители были бы в согласии, все жили бы хорошо, и мир не находился бы в хаосе.

"Принц Ан, почему вы не говорите?" Видя, что Ли Йе молчал и казался спокойным, Ли Цзинъань почувствовал себя несколько странно.

Ли Йе сказал: "Если бы в мире не было аннексии земель, не был бы разрушен равный режим и Союз солдат и земледельцев, не было бы столько беженцев в мире, и не было бы столько непокорных командиров и солдат, которые собрались бы, чтобы устроить беспорядки и изгнать комиссаров в вассальных государствах". Этот вопрос возник в результате принудительной продажи земли, так что это не удивительно".

Когда он сказал это, все выглядели пустыми.

Они не были чиновниками и не имели большого опыта в мировых делах. Конечно, они не знали, что солдаты в вассальных штатах в основном были беженцами. Их сельхозугодья были заняты богатыми несправедливыми способами, поэтому они потеряли средства к существованию и были вынуждены покинуть свои дома. Так что, естественно, они чувствовали себя обиженными. После того, как их завербовали в качестве солдат в вассальных государствах, они не были так добры, и было понятно, что они станут непокорными командирами и солдатами.

Ли Йе не хотел говорить им такие вещи. Это была проблема, с которой он столкнулся, когда стал чиновником. В настоящее время он сказал всем: "Давайте обсудим вопрос о поездке на гору Нюшоу. Я думаю, что Ли Гуаньшу не сдастся".

В долине, которая находилась примерно в девяноста милях от деревни Луопин, офицер в черном, который следовал за Сон Юаньцяо, стоял за человеком с уважением. Мужчина, с зажатыми за спиной руками, стоял на скале и лицом к долине, долго молчал.

Это был Ли Гуаньшу.

"Я действительно не ожидал, что Ли Йе сможет понять наш план". И за очень короткое время он устроил нам ловушку. Молодежь Императорского клана была вовлечена в это дело и стояла рядом с ним". Офицер признал свои ошибки и потребовал наказания. "Я плохо с этим справился, пожалуйста, накажите меня!"

Ли Гуаньшу некоторое время не разговаривал. Он был зол и думал.

Спустя долгое время Ли Гуаньшу сказал глубоким голосом. "Вэй Тяньхэ, я всегда доверял тебе, поэтому отправил тебя в уезд Ху, чтобы помочь Сон Юаньцяо разобраться с делами здесь". Но прошло больше месяца, и вы потерпели неудачу последовательно, что делает меня очень разочарованным. На этот раз я почувствовал беспокойство и решил приехать, и ситуация уже вышла из-под контроля"!

Взгляд Вей Тяньхэ, переодетый в чиновника, немного изменился. Он знал, что ему не удалось убить даосских священников на горе Нюшоу и членов семьи Рич Фанга. На этот раз он снова проиграл в деревне Луопин и должен был быть спасен Ли Гуаньшу, который уже был им недоволен.

"Простите!" Вэй Тяньхэ преклонил колени на одно колено.

Ли Гуаньшу некоторое время молчал, а затем спросил: "Теперь это в прошлом". Что нам делать дальше? Каково твоё мнение?"

Вэй Тяньхэ сжимал зубы. "Я надеюсь, что герцог может прислать несколько мастеров, чтобы помочь мне". Мы убьём принца Аня, герцогиню Ли, даосских священников и других юношей на горе Нюшоу!"

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 42 Еще один плей.**

t

Слушая слова Вэй Тяньхэ, Ли Гуаньшу фыркнул: "Ерунда!"

Вэй Баохэн был премьер-министром Танской империи, командовал сотнями чиновников и обладал большой властью. Так много мастеров присоединились к его команде. А также многие культиваторы Цзянху стали его советниками и помогли ему.

Ли Гуаньшу не мог сравниться.

Однако, если бы Ли Гуаньшу был готов обратиться за помощью к Вэй Баохэну, он бы не прошел через такие неприятности, чтобы создать иллюзию, что даосские священники на горе Нюшоу были мятежниками.

В предыдущий раз, когда он сражался с Ли Йе, он потерпел неудачу, а его сын, Ли Яо, потерял культивирование. Они также потеряли титул принца Аня, который должен был принадлежать им. Перед Вэй Баохэн Кан Чэнчунь пытался всеми средствами высмеивать его некомпетентность и пытался подавить его. И на этот раз, как генерал левых гвардейцев и герцог Танской империи, если бы он не смог решить проблему, возникшую в результате захвата сельхозугодий небольшого землевладельца, Вэй Баохэн поверил бы, что он бесполезен. Это было бы то же самое, что протянуть лицо Кан Чэнчунь и дать ему пощечину.

Как только этот вопрос станет известен Вэй Баохэну, его положение перед Вэй Баохэном будет подавлено Кан Чэнсуном, над ним будут смеяться и презирать другие, что затруднит его возвращение в будущем.

Конечно, Ли Гуаньшу не сказал бы этого Вэй Тяньхэ. К счастью, была другая причина. "Ли Йе - великий принц, У Ты - герцогиня, Ли Цзинъань - второй сын великого принца Гун, а остальные тоже не маленькие. Их статус очень благороден. Если они все умрут здесь, разве это не будет замечено или заподозрено? Их семья и императорский двор обыщут гору Ниушу, чтобы тщательно расследовать это дело. Тогда мы действительно сможем это скрыть?! Герцог Вэй также не осмеливается так поступать, и он не согласится со мной, если я это сделаю!"

В этот момент Ли Гуаньшу вдруг кое-что понял.

Да, Вэй Баохэн не согласился бы с Ли Гуаньшу убить Ли Е и других, поэтому он не стал бы посылать людей ему на помощь. То есть, если бы он не смог скрыть, что причинил вред деревням, напал на молодежь императорского клана и подставил даосский храм на горе Нюшоу, Вэй Баохэн не стал бы его спасать. Он решительно бросит его и проведет с ним четкую линию, чтобы его не втянули в это дело.

В конце концов, этот вопрос был слишком велик.

"Что мне делать?" Ли Гуаньшу подумал.

Ему было очень трудно разобраться с этим вопросом сейчас.

Вэй Тяньхэ не знал, о чём думает Ли Гуаньшу. Он посоветовал: "Между тобой и Ли Йе есть конфликт". На этот раз у него есть все доказательства, так что он нас не отпустит". Когда он вернётся в Чанъань, он сообщит о нас... Дюк, мы должны убить их всех сейчас!"

"Ли Йе... Ли Йе..." Услышав эти два слова, Ли Гуаньшу почувствовал себя неуютно везде. Он почувствовал спазм желудка и кишечника, и его чуть не вырвало. "Опять Ли Йе, почему это всегда он?! В Чанъане он обидел Яо'эра и схватил титул принца Аня, из-за чего я потерял лицо! На этот раз на горе Нюшоу, это снова он. Он разрушил мой план и поставил меня в дилемму. Проклятье!"

"Он был явным отбросами. Как он так быстро прогрессировал в одночасье и стал выдающимся в разведке? Как, черт возьми, это случилось?!"

Ли Гуаньшу был так грустен и зол, что почти не мог не кричать на небеса. Он хотел спросить Ли Йе, в чём конфликт между ними и почему Ли Йе стал его мишенью.

Однако Ли Гуаньшу не мог спросить об этом.

Между ними был абсолютно непримиримый конфликт.

Вэй Тяньхэ открыл рот и захотел что-то сказать. Но он этого не сказал. Как Ли Е вдруг изменился за одну ночь? Все это уже знали. Потому что он унаследовал наследие Юань Тяньгана на саммите Тай Сюань...

Причина, по которой Вэй Тяньхэ не высказался, заключалась в том, что ему вдруг пришло в голову, что это Ли Яо обманул Ли Йе, чтобы он поехал на саммит Тай Сюань в поисках даосской удачи.

Ли Гуаньшу был в ярости и разбил куст рядом с ним одной рукой. Он скрежещал зубами свирепым взглядом. "Я не отпущу Ли Йе!"

...

Возможность встретиться с даосскими священниками даосского храма на горе Нюшоу появилась намного раньше, чем ожидали Ли Йе и другие.

Возможно, мастера даосского храма заметили драку в деревне Луопинг. Или может быть они были обнаружены разведчиками посланными вниз с горы Niushou. Итак, даосский храм послал людей, чтобы увидеть их.

Рано утром, Shangguan Qingcheng, который случайно оказался на дежурстве у входа в село, вернулся для того чтобы сообщить к Li Ye, сказав что были даосские священники которые хотели увидеть его.

Ли Йе собрал остальных, и они встретились у старой саранчи на въезде в деревню, где они увидели там трех человек.

Во главе был молодой человек лет двадцати, одетый в старую серую мантию, с висящим на талии персиковым мечом, который абсолютно не был обычным деревянным мечом, а был духовным мечом. Он стоял снаружи деревни с зажатыми за спиной руками и выглядел спокойным, как два даосских священника позади него.

С точки зрения манер эти три даосских священника мало чем отличались от даосских священников из зала Тайшуань в горе, залитой облаками. Но их темпераменты были совершенно другими. Очевидно, что они понимали даосизм и обладали духом отстранённости. Они были естественными и безудержными.

"Я даосский священник Фан Чжэн, приятно познакомиться." Молодой даосский священник, вместе с двумя другими, приветствовал толпу. Когда они приветствовали, они зажали две руки, чтобы сформировать кулак перед грудью, с левой рукой снаружи и правой рукой внутри, а затем поклонились.

В настоящее время даосизм процветал, поэтому приличные даосские священники имели высокий статус. Молодежь отзывалась с восхищением, сочувствием и радостью. Затем Ли Йе вышел из толпы и пригласил Фан Чжэна в деревню.

Ли Йе был великим князем, поэтому его статус был самым высоким среди молодежи императорского клана. Вначале они не были знакомы с ним, и Ли Цзинъань презирал его и не слушал его советов. Однако после вчерашней битвы они уже были убеждены, поэтому теперь они были готовы признать его положение и позволить ему быть хозяином.

Во дворе, где они отдыхали прошлой ночью, они просто приветствовали трех даосских священников. Они находились в тяжелой ситуации, поэтому они не говорили глупостей и вскоре обменялись соответствующими ситуациями.

Поэтому эти молодые люди знали, что Фан Чжэн, молодой даосский священник, стоявший перед ними, был младшим братом богатого Фанга, и три даосских священника также знали всю историю вчерашних двух сражений.

"У принца Аня хорошее поведение. Ты мудрый и храбрый, что напоминает мне старого принца Ан. Я очень тобой восхищаюсь." Фан Чжэн встал, на этот раз только приветствуя Ли Йе, и его слова были искренними. "Если бы Ваше Высочество не было четко продумано и хорошо спланировано, Ли Гуаньшу преуспел бы в своем заговоре, а гора Нюшоу сильно пострадала бы". От имени других и от себя лично благодарю Вас, Ваше Высочество!"

Ли Йе поприветствовал и сказал: "Не за что. У нас с тобой были неприятности. Я сделал это, потому что не хотел, чтобы меня разыгрывали как дурака... Пока Ли Гуаньшу не сдастся. И я должен попросить тебя о помощи".

Фан Чжэн сказал: "Это причина, по которой мы пришли сюда. Мы здесь, чтобы пригласить вас в даосский храм, наш великий даос ждет уже давно".

Пойти в даосский храм было уже идеей этих молодых людей. Поэтому без особых обсуждений они покинули деревню Луопин, последовали за Фан Чжэном и двумя другими даосскими священниками и направились к главной вершине горы Нюшоу.

...

В мире было много даосских сект. Малые из них были даосскими храмами, а большие - сектами Бессмертия. Однако и даосские храмы, и секты Бессмертия находились под наблюдением Императорской Астрономической Обсерватории. В некоторой степени Императорская Астрономическая Обсерватория была крупнейшей сектой Бессмертия в мире, и все даосские секты в Цзянху можно было рассматривать как филиалы Императорской Астрономической Обсерватории.

В период расцвета династии Императорский двор пользовался большим авторитетом. Императорская Астрономическая Обсерватория, которая управляла даосскими сектами и даосскими методами, естественно, имела беспрецедентную власть, и мировые даосские секты не осмеливались ей подчиниться.

Однако с тех пор, как Ли Цзюй взошел на престол, политика стала коррумпированной, а армия - беспорядочной. У этих даосских сект были другие мысли. Некоторые сотрудничали с вассальными государствами. Некоторые проигнорировали запрет Императорской астрономической обсерватории и проповедовали даосские методы простым людям и расширили свою команду культиваторов. А некоторые находились в прямом контакте с людьми в Джангху.

Даосский храм на горе Нюшоу назывался Саньцингуань, а его великий даосский храм - Сюй Циньфэн.

На крутой вершине, которая была чуть ниже главной, находился павильон. Поскольку вершина была недостаточно большой, других зданий не было. Сюй Цинфэн стоял в павильоне с зажатыми за спиной руками, глядя на горный пейзаж.

Рядом с ним стояла женщина в фиолетовой одежде. Она не носила даосской мантии. Ее острые брови были похожи на стрельцу, что, похоже, свидетельствовало о том, что у нее не было миролюбивого темперамента даосского священника.

"Младший Фанг послал сообщение". Даосский священник средних лет пришел в павильон и сообщил Сюй Циньфэну: "Они связались с ними и уже на обратном пути".

Сюй Цинфэн слегка кивнул и не повернул назад. "Вы все готовы?"

"Великий даосист, всё устроено." Сказал даосский священник средних лет.

Сюй Цинфэн кивнул. "Тогда вперед по плану. Но будьте осторожны. Среди этих юношей императорского клана есть два мастера 5-го уровня Ци-рефининга. Вы должны избегать их как можно больше. Помните, что ваша задача - убить одного или двух юношей Императорского клана, а затем быстро сбежать, вместо того, чтобы сражаться с ними".

"Я знаю". Потом ушел даосский священник среднего возраста.

Ли Йе и другие были бы шокированы, если бы услышали это.

Ли Йе и остальные были бы шокированы, если бы услышали это. Только когда даосский священник среднего возраста ушёл, женщина в павильоне со смехом и иронией сказала: "Ты собираешься убить молодёжь Императорского клана". Это правда, что Ли Гуаньшу сказал, что вы мятежники".

Сюй Цинфэн все еще смотрел на горы вдали и не раздражался, когда слышал эти слова. Он просто сказал легкомысленно: "Ли Гуаньшу сказал, что мы установили контакт с героями из зеленого леса и людьми из Цзянху. Он тоже не ошибся".

Женщина в фиолетовой мантии посмотрела на Сюй Цинфэн и холодно сказала: "Великая даосская Сюй, что же ты собираешься делать? Если ты убьешь этих молодых людей из императорского клана, не боишься ли ты, что императорский двор пошлет армию, чтобы напасть на гору Нюшоу?".

Сюй Циньфэн медленно говорил: "Это всегда Ли Гуаньшу убивал молодых людей из императорского клана. Какое отношение это имеет к нам?"

Женщина в фиолетовой одежде сказала: "Ты хочешь подставить это дело Ли Гуаньшу?"

Улыбка появилась на лице Сюй Цинфэна. "Эти молодые люди из императорского клана повернулись против Ли Гуаньшу". И естественно, что Ли Гуаньшу хочет их убить. Он не может это объяснить, даже если бы у него была сотня ртов".

Женщина с фиолетовой каемочкой сказала: "Молодежь Императорского клана умрёт на горе Нюшоу, что вызовет большой шум".

Сюй Цинфэн улыбнулся и сказал: "Это именно то, чего я хочу".

Женщина сказала: "Ли Гуаньшу разрушен, и твоя цель достигнута". Почему ты всё ещё хочешь этого?"

Сюй Цинфэн покачал головой. "Свержение или наказание Ли Гуаньшу никогда не было нашей целью."

"Что ещё ты хочешь сделать?"

"Когда юноши Императорского клана умрут на горе Нюшоу, в городе Чанъань будет кровавый шторм. При императорском дворе никто не сможет скрыть заговор и вину Ли Гуаньшу, и все узнают, что герцог Синь и юноши императорского клана убивают друг друга. Как только подобные скандалы будут разоблачены, Императорский Двор потеряет лицо и его престиж значительно снизится. Все в мире узнают о коррумпированности и темноте Императорского двора. К тому времени вассальные государства со злыми намерениями и волнующими силами будут презирать Императорский Двор, и он будет недалеко от восстания".

"Вы хотите вызвать хаос?"

"Не я, а даосская секта!"

"Что тебе дано, когда в мире царит суматоха? Ты намеренно это спланировал!"

"Это не мои рассуждения. Это Ли Гуаньшу ищет свою смерть. Я просто пользуюсь ситуацией."

"..."

Спустя долгое время Сюй Цинфэн внезапно вздохнул. Мгновенно в его глазах появилось нечто вроде необыкновенного блеска, который женщина с фиолетовой каемочкой не могла понять. Блеск был настолько сильным, что женщина с фиолетовой каемочкой не могла смотреть прямо на него.

Сюй Цинфэн протянул руку. "Только когда старый мир будет разрушен, можно будет установить новый порядок!"

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 43 "Предикамены".**

t

Горные дороги были неровными и по ним было нелегко передвигаться. Большинство из них были узкими, извилистыми тропинками, которые образовывались, когда жители деревни шли на охоту, рубили дрова и шли в Санкингуан на молитву. Каменных ступеней почти не было. Деревья были настолько высоки, что блокировали небо и солнце. Повсюду росли рога и сорняки. Эта гора была полна примитивных ароматов.

Даосские священники Санкингуана вели путь вперед. У Ты и Фан Чжэн говорили очень счастливо. Когда Фан Чжэн сказал, что злится на коррумпированное поведение чиновников уезда Ху и решил поехать в город Чанъань с женой и сыном богатого Фань, чтобы, не опасаясь трудностей, пожаловаться императорскому двору, У Ты был очень взволнован и тосковал по этому поводу.

Рыцарское действие сильных, помогающих слабым, всегда было правильным, привлекательным и достойным уважения в глазах наивных девушек.

В этот момент в "Последней жизни" Ли Йе, он был изгнан на улицы и прожил тяжелую жизнь с Шангуань Цинчэн. Теперь он знал, что мир будет хаотичным. Однако, ограничиваясь своим предыдущим опытом, он не знал, что именно изменит эти две фразы: "мир будет хаотичным" и "великий Кальпа появится", что означает.

Ситуация в современной Танской империи была странной и постоянно меняющейся. Если бы Ли Йе хотел изменить свою судьбу и бороться за гегемонию с героями и феодальными князьями мира, он бы постепенно понял и испытал, что означали фразы "бушующий ветер предшествует горному шторму" и "темные облака овладевают городом".

На нечастой и неосвоенной тропе не было пейзажей. После длительных прогулок по таким местам Ли Йе постепенно почувствовал себя неуютно, особенно в тот момент, когда они оказались в очень плохой ситуации. Может быть, из-за своей интуиции или чувства опасности, которое культивировалось в его практическом опыте в "Последней жизни", Ли Йе чувствовал, что гора Нюшоу была непредсказуемой и полной тайн.

Затем он обнаружил, что светло-золотой Дракон Ци, плавающий на его поле Эликсира, медленно плывет вверх и вниз. Казалось, что ему что-то угрожает или привлекает, неспокойно и волнующе.

Ли Йе не мог не смотреть вверх по направлению к главной вершине горы Нюшоу.

Дракон Ци, несомненно, был теперь его величайшим оружием. После того, как он впитал в себя Счастье, которое представляло собой Великого Принца Империи Тан из Королевской печати принца Аня, Дракон Ци стал твердым и долгое время молчал. Сегодня он стал активным. Были ли какие-нибудь шансы на удачу на горе Нюшоу?

Около полудня они пришли к маленькому озеру в горе. Озеро было зеленым, но глубоким. Они решили немного отдохнуть здесь.

Когда Ли Йе принесла воду из озера, Шангуань Цинчэн встал позади него с рукой на ноже, бдительно оглядываясь вокруг. Несмотря на то, что она была обречена ничего не видеть, она не ослабляла бдительности.

Ли Е повернулась назад и с улыбкой сказала. "Долина здесь глубокая и тихая, и никто больше не захотел бы приехать. Здесь тоже можно отдохнуть".

Шангуань Цинчэн серьёзно покачала головой. "Ваше Высочество, мой долг - защитить вас. Но мое культивирование не высоко, я не могу оказать вам много помощи, когда мы боремся". Так что в обычное время я должен уделять больше внимания окрестностям".

На этот раз, когда они пришли на гору Нюшоу, Шангуань Цинчэн не вела войска и не носила доспехов. Она была одета только в обычную одежду Ху. В этот момент она встала прямо, положив руку на нож. Кривые на ее теле были обнажены, и ее грациозность не уменьшилась вовсе, выглядя более привлекательным в то же время.

В голове Ли Йе появились воспоминания о его последней жизни. Когда Ли Йе был марионеточным императором в городе Далянь, все евнухи, горничные и стражники принадлежали Чжу Цюаньчжуну, могущественному министру. Высокие стены дворца были чрезвычайно холодными, и повсюду были опасности, как будто они собирались съесть его в любой момент. В то время Шангуань Цинчэн охранял его за пределами комнаты день и ночь, как и сейчас, без малейшего затишья.

Ли Йе взял воду и встал. В то время большая группа теней быстро поднялась от тихого озера, которое было в нескольких шагах от него. Она была похожа на большую птицу, летящую в воздухе, отбрасывающую отражение, а также на большую рыбу, выходящую из озера.

"Берегитесь, Ваше Высочество!"

Шангуань Цинчэн вытащила нож из ножны, держала рукоятку ножа в обеих руках, приподняла его над головой и собиралась атаковать тени в озере.

Когда нож Ци вылетел, все на берегу озера были поражены. Они посмотрели на Шангуань Цинчэн озадачивающими взглядами, словно спрашивая, какая опасность может быть, так как это место находится рядом с даосским храмом. Был ли Shangguan Qingcheng слишком параноидальным?

Однако, прежде чем нож Qi коснулся воды, озеро, которое было спокойным минуту назад, внезапно вспыхнула весна, которая была выше, чем человек, белоснежная вода разбрызгивается во всех направлениях.

Вода показала фигуру, большой человек с огромным топором. Когда он появился из воды, он рычал и рубил Ли Йе прямо топором!

Благодаря своевременному предупреждению от Shangguan Qingcheng, Ли Йе смог справиться с этим спокойно. Он отплыл на несколько шагов назад, чтобы избежать нападения большого человека. Духовный Ци с топором упал на берег озера, и мгновенно гравий улетел во все стороны, и вода стала бурной.

В то же время около семи фигур вышли из озера и бросились к юношам Императорского клана у озера.

Молодежь Императорского клана сначала была шокирована, а затем разозлилась. К счастью, они только что видели нападение Шангуань Цинчэна. Так что в это время они не были полностью неподготовлены и атакующие не смогли успешно атаковать. Ву Ты и Ли Цзиньян, с их высокой силой, уже достали свое волшебное оружие для борьбы с ними. Ли Цзинь и остальные быстро отошли назад, чтобы дистанцироваться от атакующих.

"Для герцога, убейте их!" Когда нападавшие начали драку, они не забыли притвориться людьми Ли Гуаньшу.

Ли Йе быстро отодвинулся на несколько шагов назад, бросил свой мешок с водой, вытащил свой меч Люка и держал его в руке. Шангуань Цинчэн подошел близко к человеку с топором и несколько раз рубил на него. Большой человек с огромным топором был прикрыт светом, выходящим из ножа Шангуань Цинчэна. "Смелый мятежник, не будь высокомерным!"

Взгляд Ли Йе стал серьёзным, и он слегка наклонился. Меч Люка был поднят позади него и столкнулся с другим мечом, вызвав хрустящий звук. Длинный меч пришел к Li Ye от леса позади Li Ye и был блокирован мечом Luke.

Руки Li Ye были онемели и его запястье трясло, и меч Luke почти упал от его рук. Он стал серьезным и быстро понял, что культивирование другой стороны было выше его. Он тут же нахмурился и, переместившись в сторону, посмотрел на нападавшего.

Нападавший был мужчиной средних лет с хорошими чертами. Он выглядел не как злодей, а как джентльмен. Это был даосский священник среднего возраста, который говорил с Сюй Цинфэном. Это убийство также было совершено под его руководством. Фактически, он был первым учеником Сюй Циньфэна, Сюй Фэнчжу.

Сюй Фэнчжу был очень удивлен, что его нападение только что не увенчалось успехом. Он хорошо спланировал. Когда нападавшие на озеро напали и заставили юношей у озера отступить, из леса пришли другие нападавшие. Затем они неожиданно напали на этих юношей с обеих сторон. Вероятность успеха была очень высока. Неожиданно Шангуань Цинчэн заметил их и вовремя предупредил остальных. И реакция Ли Йе была настолько быстрой, что он только что потерпел неудачу.

Когда Ли Йе двинулся боком налево, Сюй Фэнчжу уже следовал за ним. Сюй Фэнчжу промахнулся в первый раз, но он не остановился. Он поднял правую ногу и ударил по левой талии Ли Йе.

Ли Йе согнул колено и поднял ногу, заблокировав ногу Сюй Фэнчжу. Но сила левой ноги была настолько велика, что он почти не мог устойчиво стоять.

Затем он быстро ступил правой ногой на землю и ударил мечом прямо в горло Сюй Фэнчжу.

Взгляд Сюй Фэнчжу остыл. Он не думал, что Ли Йе сможет дать отпор в то же время, защищаясь. Такое умение защищать и атаковать вместе было намного выше, чем у других людей.

Он согнулся назад и избегал меча Люка, в то же время он наклонно владел своим длинным мечом и атаковал левое ребро Ли Йе.

Но было неожиданно, что нападение Ли Йе было финтом. Он спрыгнул и увеличил расстояние между ними.

Ли Йе не стал слепо избегать. Когда Сюй Фэнчжу наклонился назад и еще плохо отрегулировался, он взял обратно меч Люка и несколько раз рубил его, меч Цис летит и мгновенно достигает Сюй Фэнчжу.

В глазах Сюй Фэнчжу промелькнул трепет. Он не ожидал, что тактика Ли Йе будет настолько хороша, что он сможет свободно использовать ее. Перед лицом подлого нападения и нападающего, чья культура была выше его собственной, Ли Йе не торопился и спокойно с ними справился. Он действовал как Великий Культиватор, переживший бесчисленное количество жестоких сражений.

Это удивило Сюй Фэнчжу. Ли Йе мог видеть сквозь заговор Ли Гуаньшу, который был великолепной мудростью. Нечего было сказать о таком таланте. Но боевые навыки культивировались из бесчисленных сражений и были сосредоточены на опыте и интеграции.

В предсказании Сюй Фэнчжу у принца Аня была привилегированная жизнь. Несмотря на то, что Ли Йе обладал мощными методами культивирования, до тех пор, пока он сражался в ближнем бою и не давал ему возможности выполнять высококлассные методы культивирования, Ли Йе был бы растоптан.

Реальность была похожа на пощечину Сюй Фэнчжу, но этого было недостаточно, чтобы заставить его запаниковать. Он вспыхнул и избегал меча Ци от Ли Йе.

Меч Ци ударил по деревьям, отрезав ветки и листья. Он ударил по стволам, вызвав несколько следов меча и заставив деревья дрожать.

Сюй Фэнчжу не просто отступил, чтобы избежать меча Ци. Он отодвинулся в сторону, а затем пошёл вперёд. Он неоднократно использовал свой длинный меч, в результате чего Меч Ци прикрыл Ли Йе. Это защищало себя, а также ограничивало Ли Йе. В то же самое время, он последовал за своим мечом и подошел к Li Ye с мечом Qi.

"Ваше Высочество принц Ан, вы должны умереть!" Сюй Фэнчжу не испытывал ненависти и обиды, а только безжалостного намерения убить Ли Йе. Между ним и Ли Йе не было никакого конфликта. Он просто хотел убить Ли Йе.

Крик Сюй Фэнчжу не был бесцельным. Услышав его голос, двое нападавших сразу же бросились и осадили Ли Йе вместе с Сюй Фэнчжу.

Здесь был только один человек, которого можно было назвать Вашим Высочеством.

Ли Йе был принцем Ань. Поэтому Сюй Фэнчжу лично окружил и убил Ли Йе.

Потому что Великий Принц был достаточно благороден, и его смерть могла привести к большому влиянию, что больше всего соответствовало намерениям Сюй Циньфэна.

Молодежь императорского клана столкнулась с дилеммой фланкированной атаки, и они оказались на берегу озера. Был только один путь. Несмотря на то, что она была намного шире, чем изрезанная горная тропа, по другую сторону тропы находился густой лес, а самое широкое место в ней было около нескольких метров в ширину.

В таком месте служители Ву Ю и Ли Цзинъань не могли проявить всю свою силу, даже несмотря на то, что их культивирование находилось на 5-м уровне ци-рефинажа. Люди с обеих сторон были смешаны вместе, поэтому они не могли легко убить нападавших.

За такой короткий промежуток времени обе стороны запутались и были оттянуты вниз.

"Ах!"

Вдруг Ли Йе услышал крик Ли Цзи, а затем звук его падения в воду. Ли Йе мельком увидел, что в озере распространилась большая масса крови, но никто не боролся в воде. Он понял, что Ли Цзи умер. Ли Цзи был ранен и потерял свои призывы. Несмотря на то, что у него было волшебное орудие, он все равно не мог устоять перед серьезным нападением.

Сам Ли Йе уже попал в опасность.

Меч, заколотый в его сторону с левой стороны, он прыгнул и избежал этого. Затем с правой стороны появился еще один меч. Он поднял свой меч, чтобы заблокировать его. В то же время Сюй Фэнчжу ударил мечом Ци, который пошел прямо на голову Ли Йе.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 44 Бездорожье 1.**

Глава 44 Бездорожье (1).

Сюй Фэнчжу было достаточно трудно справиться. Кроме того, он также вызвал двух помощников. Несмотря на то, что Ли Йе был необыкновенным и обладал отличными боевыми навыками, он все равно с трудом справлялся с ними и попадал в опасность.

Ли Йе заблокировал длинный меч, идущий справа от него, а затем катился по земле. Меч Ци из Сюй Фэнчжу не попал ему в лицо, а перелез через плечо, в результате чего он получил рану длиной около пяти сантиметров. Кровь немедленно пропитала его одежду.

Когда Ли Йе катился по земле с раненым плечом, Меч Люка подметался на землю и напрямую отрезал правую ногу фехтовальщика, брызнув кровью. Фехтовальщик закричал и упал с ногой на руках.

"Проклятье!" Видя, что его коллега ранен, Сюй Фэнчжу взбесился. Когда Ли Йе встал и еще не стабилизировался, длинный меч упал вертикально на него, и вокруг его тела засияли белые огни.

Ли Йе подержал свой меч Люка, чтобы заблокировать его. Два меча ударили друг друга перед бровями Ли Йе, что было крайне опасно. После ясного и четкого звука меч Сюй Фэнчжу треснул. Всё тело меча дрожало и казалось раздробленным.

Ли Йе не смог сохранить равновесие. Он с трудом схватился за меч Люка и снова полетел в обратном направлении.

Сюй Фэнчжу немного испугался. Он не знал о мече Люка в руках Ли Йе. Естественно, он не мог понять, почему его длинный меч треснул первым в такой ситуации.

Сюй Фэнчжу знал, что статус Ли Йе был благородным, и у него могло быть хорошее оружие. Однако длинный меч в его руке был во 2-м ранге, и он не притупился, когда он сражался с другими. В это время, видя, что его любимый длинный меч должен был сломаться, Сюй Фэнчжу был убит горем.

Однако то, что сделало Сюй Фэнчжу более разбитым сердцем, все еще происходило.

Ли Йе улетел в обратном направлении из-за атаки Сюй Фэнчжу. Казалось, что у него не было сил сопротивляться, но на самом деле это было не так. Он зависел от силы атаки длинного меча Сюй Фэнчжу и с большой силой под ногами ударил атакующего с левой стороны непосредственно. Скорость была очень быстрой.

Нападающий видел, что Ли Йе был отбит мечом Сюй Фэнчжу, и он знал, что сейчас самое время убить Ли Йе. Поэтому он бросился к Ли Йе и собирался обезглавить Ли Йе сзади своим длинным мечом.

Однако, когда его меч был в пути, он вдруг понял, что случится что-то плохое. Скорость Ли Йе была настолько быстрой, что Ли Йе уже столкнулся с ним еще до того, как его меч пришел к Ли Йе.

Когда Ли Йе полетел в обратном направлении, он повернул свое тело в воздухе одной ногой, и теперь он был лицом к лицу с нападающим.

Он поднял левую руку и заблокировал внутреннюю часть правой руки противника так, чтобы меч не мог повредить ему. Почти одновременно его плечо ударило фехтовальщика в грудь, в результате чего фехтовальщик улетел.

Ли Йе и фехтовальщик упали прямо в лес. Листья и шипы остались позади. Солнечный свет падал на их длинные летящие волосы сквозь трещины на вершинах деревьев.

Ли Йе поднял левую руку и сильно ударил в челюсть противника. Голова нападающего согнулась назад из-за удара Ли Йе. "Бум!" Фехтовальщик ударился спиной о ствол дерева и остановился. Он расширил глаза и уставился на Ли Йе, но больше не мог двигаться.

Ли Йе проткнул его правое ребро мечом Люка, и пятна крови засорили их путь. Трава и зеленые листья все еще дрожали, и кровь тихо капала.

В это время пришёл Сюй Фэнчжу и его меч пошёл прямо к сердцу Li Ye!

"Ваше Высочество!" Шангуань Цинчэн, который сражался с топориком, видел эту сцену. Но спасти Ли Е было слишком поздно, поэтому она в ужасе закричала.

Ли Цзиньян был ближе всех к Ли Йе. В это время, двое нападавших упали рядом с ним. Будучи одним из двух сильнейших юношей, он мог быстро убить врага в ближнем бою.

Ли Цзиньян видел, что Ли Йе был в опасности.

Он был очень близок к Ли Йе. Если бы он помог Ли Йе, даже если бы он запустил только меч Ци, Сюй Фэнчжу был бы остановлен на мгновение, и у Ли Йе было бы достаточно времени, чтобы отреагировать.

Взгляд Ли Цзин-аня сбился с толку. В этот критический момент он не двигался.

Рядом с ним была женщина, которая убила нападавшего. Видя, что Ли Цзин-ань не пошевелился и не попросил ее о помощи, она тоже не пошевелилась.

В этот момент в глазах Ли Цзин-аня промелькнули ожидание и радость.

Он ожидал, что Ли Йе будет заколот и убит Сюй Фэнчжу.

Если бы Ли Йе был заколот и убит Сюй Фэнчжу, он был бы очень счастлив.

Если бы Ли Йе умер, то Ли Цзинъань мог бы претендовать на первое место в этой оценке, что означало бы, что после этой оценки он, вероятно, получил бы лучшую официальную позицию.

После первой битвы в деревне Луопин Ли Цзинъань без предвзятости относился к Ли Йе и восхищался им. Возможно, он оценил и Ли Йе. Из-за Ли Йе они не были обмануты Ли Гуаньшу.

Но до тех пор, пока оценка не была закончена и они не вернулись в Чанъань, они все еще были в соревновании. Это был спор интересов, прежде всего.

Из-за глубоко укоренившегося желания наживы, Ли Цзинъань бессознательно не помог Ли Е. Даже он ожидал, что Ли Йе будет убит Сюй Фэнчжу.

Однако в следующий момент Ли Цзиньян был разочарован.

В этот критический момент Ли Йе вытащил меч Люка из ребер фехтовальщика, схватил ошейник фехтовальщика и двинулся позади фехтовальщика, чтобы фехтовальщик мог заблокировать его.

Сюй Fengzhu пришел к Li Ye с мечом в руке и его меч собирался заколоть Li Ye. Но он вдруг увидел эти изменения и поспешил забрать свой длинный меч.

В это время меч Luke в руках Ли Йе уже находился перед глоткой фехтовальщика.

Фехтовальщик выглядел испуганным, слегка дрожащим. Кровь продолжала течь из его груди, и он не осмеливался двигаться.

"Как ты смеешь?!" Сюй Фэнчжу очень разозлился. Он уставился на Ли Йе, который держал в руках фехтовальщика, и хотел взломать его на куски.

Под крапчатым солнцем лицо Ли Йе было спокойным, а взгляд холодным. Он выглядел как тень, посылая холодный воздух, который, казалось, не был блокирован солнцем в мае.

Меч Люка в его руке прошел сквозь горло фехтовальщика, и кровь сразу же перелилась из него. Фехтовальщик болезненно кашлял и упал с покрытым горлом.

Сюй Фэнчжу покраснел и заревел на Ли Йе. Раньше у него не было ненависти к Ли Йе, но он просто хотел убить его. Но теперь у него была большая ненависть к Ли Йе, что заставило его рискнуть жизнью, убив Ли Йе.

После битвы не было места для отступления.

Но в этот момент в неизвестном месте в глубине леса прозвучал резкий свисток.

Когда Сюй Фэнчжу, который сражался против Ли Е, услышал свисток, его взгляд стал очень плохим.

Это был сигнал к отступлению.

Их задачей было быстро убить несколько молодых людей, вместо того, чтобы сражаться с ними в течение длительного времени. В конце концов, У Ты, Ли Цзиньян и их сопровождающие были хозяевами. Как только они попали в рукопашный бой, им было бы трудно отступать. И как только их схватят, их личности будут раскрыты.

Сюй Фэнчжу выглядел плохо. Он чувствовал себя подавленным и отвратительным, как будто съел сотню мух. Он спрятался в лесу, подошел к ним тихо, внезапно напал на них и убил Ли Е сам, но не удалось и потерял двух спутников. Он чувствовал себя смущенным.

Но приказ был издан, и Сюй Фэнчжу пришлось отступить.

Он обмотал свой меч и повернулся.

Он хотел отступить.

Но кто-то не хотел, чтобы он отступал.

Ли Йе исчез перед деревом.

"Меч Ци родился лотосом!"

Зелёный лотос расцвел под солнцем, ослепительный и святой.

И меч добрался до горла Сюй Фэнчжу.

Сюй Фэнчжу застыла в мгновение ока. В этот момент он почувствовал, что его Духовный Ци течет медленно, и казалось, что его кровь перестала течь.

Он инстинктивно заметил, что такая жесткость будет существовать только на мгновение. Как только этот момент прошел, он вернулся к нормальной жизни.

Но он больше понимал, что этот момент значит для него. Вполне вероятно, что следующего момента для него не будет. Он может умереть прямо!

Сюй Фэнчжу изо всех сил старался прикусить кончик языка и сделал трудный слог во рту: "Диспел!".

Он уклонился, как будто пробудился от сна.

Потом он быстро убежал.

Сюй Фэнчжу почувствовал радость и подумал, что избегал меча Ли Йе.

Но он ошибался.

"Пфтт".

Вспыхнул свет меча.

Левая рука Сюй Фэнчжу была отрезана, и ампутированная рука полетела в воздух.

Он закричал, почувствовав сильную боль.

В этот момент кризиса, он не закрыл плечо, но раздавил вызов в руке, как и другие у озера. "Побег!"

Вызов взорвался, и он и другие исчезли.

Все нападавшие исчезли, кроме тех, кто был мертв.

Даже раненых забрали их спутники.

Молодежь Императорского клана на берегу озера была ошеломлена на мгновение. Нападавшие только что сражались с ними, но теперь все они исчезли.

Они появились внезапно и быстро сбежали, что заставило юношей почувствовать себя неподготовленными.

Те, кто много пережил, и такие мастера, как служители Ву Ты и Ли Цзин-ань, серьезно посмотрели на них.

Это был призыв к бегству за мили.

И хотя это не означало, что можно действительно бежать на тысячу миль, в этой горе это могло помочь им сбежать, а молодёжь не смогла их догнать.

Шангуань Цинчэн бросился к Ли Йе и с беспокойством посмотрел на его плечо. У Ты подошёл к Ли Цзинъаню с плохим видом и спросил низким голосом: "Почему ты не спас старшего брата Йе только что?".

Ли Цзиньян был удивлён. "Я хотел помочь ему, но было уже слишком поздно! Не пойми меня неправильно, герцогиня Ли!"

Окружающие юноши с сомнением смотрели на них. Они не заметили эту сторону только что.

Взгляд Ву Ты стал холоднее. Цветные Глазурованные Кольца жужжали ей на запястьях и чуть не вышли из рук. "Ты не признаешь это? То есть, ты совсем не чувствуешь раскаяния?!"

Другие юноши увидели, что У Ты был так решителен и готов начать драку, что их взгляд стал странным, и они все смотрели на Ли Цзинъань с сомнениями.

Ли Цзиньян отступил на два шага назад. Он сжимал зубы, уставившись на Ву Ты. "Герцогиня Ли, вы пытаетесь разжечь ссору?"

"Ли Цзиньян умерла!"

В тот момент молодой человек, который хорошо знал Ли Цзи, взял труп Ли Цзи из озера. Когда он говорил, у него были красные глаза. Он сжимал зубы и яростно говорил. "Этот проклятый Ли Гуаньшу. Он осмелился послать людей убить нас. Он хочет убить нас всех. Он сумасшедший. Я клянусь не стоять с ним!"

Фан Чжэн и остальные окружили труп Ли Цзи, и всем им было грустно. Выслушав слова той молодёжи, они все выразили своё согласие. "Ли Гуаньшу совершает всевозможные преступления". Мы должны привлечь его к ответственности!"

Ли Йе стоял в тени дерева с глубоким взглядом, зная всё ясно.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 45 Бездорожье 2.**

Глава 45 Бездорожье (2)

Травма плеча была несерьезной, поэтому Ли Йе быстро ее связал. Он посмотрел вверх и осмотрелся. В горах ничего не было видно, кроме деревьев и гор. Озеро рябилось под солнцем, и цвет крови делал озеро мрачным.

"Оно аккуратно и опрятно. И не осталось ни одного живого человека, как в прошлый раз." Шангуань Цинчэн был зол. "Ваше Высочество, нам нужно осмотреть тела?"

Ли Йе покачал головой. Эти нападавшие не были настолько глупы и не оставили бы никаких следов на своих телах. Он попросил Шангуань Цинчэна остановить Ву Ты и помешать ей спорить с Ли Цзиньяном.

"Помогать другим - это доброе дело, а не обязательное". Была ли у Ли Цзинань возможность помочь мне или нет, нет необходимости спорить сейчас. В настоящее время мы находимся в дилемме. Поэтому мы должны постараться объединиться". Ли Йе утешил У тебя. Он посмотрел на Фан Чжэна рядом с телом Ли Цзи с необъяснимым видом. "Дорога впереди может быть нелегкой для ходьбы."

В это время все люди вокруг озера были в таком состоянии, как после войны. Никто не заметил, что два человека стояли против ветра на вершине горы, под густыми соснами и холодно смотрели на них.

"Герцог, мы не посылали людей нападать на них. Какова личность тех нападавших, которые внезапно появились и исчезли?". Это Вей Тяньхэ спросил, и он почувствовал сомнение.

Ли Гуаньшу с другой стороны тоже сомневался. Они последовали за Ли Е и другими в горы и хотели помешать им отправиться в Санкингуань. Но они не ожидали, что Ли Йе и другие подвергнутся нападению до того, как они появятся.

Ли Гуаньшу посмотрел вверх в направлении главной вершины горы Нюшоу, и его голос был глубоким. "Какие силы есть на горе Нюшёу, рядом с тобой и мной?"

Вэй Тяньхэ ответил: "Кроме нас, есть Санкингуань... С момента реализации плана герцога мы внимательно следим за горой Нюшоу. Там есть культиваторы, охраняющие каждую дорогу, и никакие посторонние не могут войти на гору Нюшоу".

Ли Гуаньшу немного поразмышлял и внезапно усмехнулся. "Так как здесь нет других сил, и это не было сделано нами". Естественно, есть только один ответ".

Вэй Тяньхэ был удивлён и сказал: "Герцог, вы хотите сказать, что это дело рук даосских священников Санкингуана? Зачем они это сделали?" "Эти юноши в одной лодке с ними. Даосские священники Санкингуана должны приветствовать их, а затем они должны объединиться, чтобы прорвать нашу блокаду и отправиться в город Чанъань, чтобы пожаловаться императорскому двору"!

Ли Гуаньшу зажал руки за спину, и его взгляд был чрезвычайно холодным и серьезным в данный момент. "Боюсь, что мы все недооценили даосских священников в Санкингуане". В эти дни я думал об этом в уезде Ху. Чем больше я думаю об этом, тем страннее я себя чувствую. Есть много неразумных вещей. На этот раз я проиграл в деревне Луопинг, боюсь, что причина в том, что это кто-то рассчитал!"

Вей Тяньхэ был озадачен. "Дюк, ты имеешь в виду, что у всей ситуации есть проблемы?"

Голос Ли Гуаньшу стал глубже. "Когда мы купили сельхозугодья Рича Фанга, было нормально, что он не захотел его продавать. Но его отношение было слишком жестким. Он даже поклялся чиновникам уезда Ху в коррупции и сказал, что я предательский министр. Разве он не боялся меня раздражать? Почему он осмелился это сделать? Его кто-то поддержал? И потому, что он спровоцировал меня, поэтому, когда Сон Юаньцяо подставил его, я не возражал".

"Во-вторых, отношение младшего брата Рича Фанга тоже было жестким. Разве он не знал, что я могущественен при императорском дворе? Он хотел поехать в Чанъань с женой Богатого Фанга, чтобы пожаловаться при императорском дворе. Его идея была наивной. Я бы не позволил им поехать в Чанъань. И даже если бы они приехали в Чанъань, кто бы осмелился взять это дело?"

Вэй Тяньхэ некоторое время подумал и сказал: "Да, то, что делали богатый Фан и Фан Чжэн, было действительно похоже на поведение трёхлетнего ребёнка".

Голос Ли Гуаньшу был холодным. "Но это был тот же самый Фан Чжэн, который попросил своих старших учеников тайно следовать за ним. И когда вы попытались его убить, ему удалось сбежать с женой Богатого Фанга... Раньше они действовали необдуманно, почему вдруг стали задумчивыми?"

Вей Тяньхэ сказал: "В этом нет смысла".

Ли Гуаньшу фыркнул: "Самое неразумное, что даосские священники Саньцингуань были жесткими и не соглашались примириться со мной, когда я посылал людей вести с ними переговоры". Городской священник и даосский священник не могли распознать ситуацию, но для великого даосского священника Санкингуана тоже быть беспорядочными? Почему они осмелились открыто оскорбить меня ради горожанина?"

Вей Тяньхэ сказал: "Конечно, это не из-за справедливости".

Ли Гуаньшу продолжил: "В наши дни я вежливо, но без искренности имею дело с Саньцингуань, создавая иллюзию, что они мятежники". Неожиданно, что они не воспользовались этим временем, чтобы поехать в Чанъань с женой богатого Фаня!"

Вэй Тяньхэ пытался сказать: "Может быть, они не смогут прорвать нашу блокаду?"

Ли Гуаньшу фыркнул. "Выращивание великого даосиста Саньцингуань находится на 5-м уровне Ци-рефининга". Это только на один уровень ниже моего. А в Санкингуане больше одного такого мастера, как он. Я боюсь, что если он будет настаивать на том, чтобы сбежать с другими, я не смогу остановить их, потому что они знакомы с горой Ниушу... Но они не сбежали и не пошли в Чанъань. Вместо этого, они продолжали обращаться с нами вежливо, но без искренности".

Вэй Тяньхэ почувствовал недоумение и сказал: "Может быть, эти даосские священники из Санкингуана попали в нашу ловушку и не поняли этого".

Лицо Ли Гуаньшу было мрачным. "Раньше я так думал, но если и сейчас так думаю, то слишком глуп!"

Он смотрел вниз на маленькое озеро, которое было почти невидимо, и в его острых глазах мелькала проницательность. "Теперь я, наконец, понимаю, что то, что случилось в уезде Ху, было ловушкой, которую Саньцингуан поставил для меня намеренно подставить меня! Их цель состоит в том, чтобы сделать этот вопрос большим и хорошо известным всему миру. Они просто хотят разрушить репутацию чиновника суда. Они хотят опозорить Меня, чтобы оклеветать Императорский двор!"

Вей Тяньхэ был шокирован и безмолвен. Через некоторое время он сказал: "Значит, то, что случилось в уезде Ху, - это заговор, давно устроенный Санкингуаном"?

Ли Гуаньшу стиснул зубы и сказал: "Я чувствую, что так называемый богатый клык - это человек Санкингуана. Я покупал сельскохозяйственные земли в уезде Ху много лет. Должно быть, они ждали меня. Жесткое отношение Богатого Фанга и жестокое обращение со мной - это не способ решить проблему, а способ интенсифицировать конфликт и сделать ситуацию еще хуже". Когда я послал тебя убить жену Богатого Фаня, а Фан Чжэн помог ей бежать в Санцингуань, дело стало еще хуже!".

Сильная ненависть проявилась в глазах Ли Гуаньшу. "Поэтому Саньцингуань не согласился примириться со мной и был задержан мной". Они ждали, ожидая моего смущения, чтобы сделать следующий шаг... Я никогда раньше не думал, что меня обманули эти злые мятежники!"

Вей Тяньхэ был поражен. "Почему Санкингуан хочет разрушить репутацию тебя и императорского двора?"

Ли Гуаньшу раскачал рукава и взбесился: "Они боятся, что мир не будет хаотичным! Они хотят, чтобы мир был хаотичным!"

Вэй Тяньхэ чувствовал себя невероятно. "Почему Санкингуан осмеливается на это?"

Ли Гуаньшу разозлился. "Не Санкингуань хочет этого, а даосская секта!"

Страх появился на лице Вэй Тяньхэ. "Даосская секта?"

Ли Гуаньшу успокоился, и сказал это низким голосом. "Каждые несколько тысяч лет, когда Империя собиралась распадаться, люди даосской секты появлялись и заявляли, что старая Империя исчерпала свою удачу и пыталась всеми возможными способами создавать проблемы миру, поддерживая при этом новую Империю, чтобы, когда новая Империя будет создана, даосская секта смогла править миром!".

Вэй Тяньхэ сказал: "Однако, поскольку эта империя правит миром, то императорский двор, а не даосская секта!".

Ли Гуаньшу холодно сказал: "Даосизм процветал на протяжении тысячелетий, и большинство методов, которые практикуют земледельцы, являются методами даосской секты". Поэтому даосская секта амбициозна и хочет победить императорский двор и стать настоящим правителем мира". Тем не менее, в любой империи, какой император был бы готов отдать свою власть? Какой император может терпеть кого-то выше него? Таким образом, все монархи-основатели найдут способы сдерживать даосскую секту. И все монархи подавят даосскую секту. Почему в этой династии процветали конфуцианство и буддизм? Это и есть причина!"

Ли Гуаньшу замедлил дыхание и продолжил: "С конфуцианством и буддизмом, сдерживающими даосскую секту, даосская секта должна подчиняться юрисдикции императорского двора, хотя она всё ещё сильна. Поэтому Его Величество создал Императорскую Астрономическую Обсерваторию для управления даосскими сектами мира в интересах Императорского Двора".

Вей Тяньхэ ответил: "Даосская секта не может быть убеждена".

Ли Гуаньшу сказал: "Конечно, даосская секта не убеждена, поэтому они всегда ждали возможности для восстания!".

Вэй Тяньхэ вдруг что-то понял, и его лицо побледнело. "На этот раз Санкингуан устроил ловушку, чтобы подставить герцога". Означает ли это, что даосская секта снова появится? Если даосская секта появится, значит ли это, что Танская империя подошла к своему концу?!"

"Ублюдок!" Ли Гуаньшу мгновенно разозлился и дал пощечину Вэй Тяньхэ. "Империя Тан находится в расцвете и будет длиться вечно! Если ты осмелишься снова говорить глупости, я убью тебя первым!"

"Я сделал неосторожное замечание, пожалуйста, простите меня!" Вей Тяньхэ опустился на колени, запаниковал. Он почувствовал гнев Ли Гуаньшу, который содержал в себе убийственный замысел. Из-за этого предложения Ли Гуаньшу хотел убить его.

Ли Гуаньшу холодно сказал: "На этот раз я пощажу тебя, но не во второй раз!"

Вэй Тяньхэ спокойно вздохнул с облегчением, и, к счастью, встал и спросил Ли Гуаньшу: "Герцог, на этом всё кончено. Что мне делать дальше?"

Ли Гуаньшу на мгновение замолчал, а потом у него появилась идея. "Саньцингуань послал людей убивать Ли Йе и других молодых людей только для того, чтобы сделать вещи большими". Но если ты всегда будешь ходить по реке, твоя обувь промокнет. Это убийство обнажает их недостатки, давая мне шанс..."

У озера, все оправились от ожесточенной битвы.

Из-за отношения Ву Ты, Ли Цзинъань сейчас оказался в деликатной ситуации. Другие юноши смотрели на него с сомнениями. Все знали характер Ву Ты, зная, что вряд ли она соврёт.

Поэтому молодые люди намеренно или бессознательно держались подальше от Ли Цзинъана и изолировали его. Он и его спутник стояли в стороне, остракивая.

Ли Цзинъань выглядел плохо, но у него не было выбора.

"Ребята, похоже, Ли Гуаньшу ещё не сдался. Пойдёмте как можно скорее." Подошёл Фан Чжэн и сказал толпе.

Толпа собиралась кивнуть им головой. Внезапно от земли поднялась темная тень. С предупреждением от Шангуань Цинчэна они подняли головы. Только тогда они поняли, что тень на земле была брошена огромным камнем, падающим в воздухе.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 46 Бездорожье 3.**

Глава 46 Бездорожье (3)

Молодежь стояла в разных позициях, но были достаточно близко друг к другу. Место у озера было маленькое, и падающий камень был огромный, так что половина из них находилась под ним. Камень падал очень быстро и агрессивно. Было ясно, что кто-то добавил к нему Духовный Ци. Камень собирался упасть на землю, когда они посмотрели вверх.

"Убирайся отсюда!" Они поняли, что он ударит по ним и рассыплется.

К сожалению, Ли Йе был под камнем. Он не смог убежать, когда увидел, что камень падает. Вдруг он услышал рев Ли Цзиньяна с другой стороны. "Спасите принца Ан!"

Перед тем, как его голос исчез, женщина появилась перед Ли Йе и взяла его в руки и ушла. Ли Йе был немного ошеломлен. Он смог избежать камня, но был удивлён реакцией Ли Цзин-аня. Но подумав на мгновение, он понял. Если бы Ли Цзинъань не хотел быть изолированным от других, он должен был бы найти способ искупить свои грехи и доказать свою позицию. В это время, огромный камень, падающий с неба, дал ему шанс.

Внезапное появление огромного камня должно было быть результатом мастера. Все не могли не думать о том, чтобы избежать этого. Когда огромный камень был на расстоянии около десяти метров от земли, он внезапно взорвался под действием силы культивирования. Он был разбит на сотни кусков, которые летали во всех направлениях. Пыль окутывала воздух, делая их неспособными открыть глаза.

Обломки упали в озеро, вызвав многочисленные брызги воды. Вода разбрызгивалась на деревья с обеих сторон, листья шелестели. Ситуация была хаотичной. В этой хаотичной суматохе юноши подумали, что на них снова напали. Все они прокляли Ли Гуаньшу и старались изо всех сил защитить себя. Поэтому, когда зазвонил короткий и срочный голос Ли Цзин-аня, он не привлек к себе особого внимания.

Голос сопровождающего Ли Цзин-аня внезапно пронзительно прозвучал с невыразимым гневом. "Отпусти Чайлду!"

Почти все обломки упали, но пыль не исчезла, так что никто не мог ясно видеть, что произошло. Ли Йе увидел только тень, проходящую мимо, и пошёл прямо к Ли Цзинъань. Когда Ли Цзинъань быстро отступил в глубь леса, в лесу поднялась дрожь, и тогда не было звука.

Когда все снова стало спокойно, у озера не было нападавших. Они выходили из леса один за другим и смотрели друг на друга в замешательстве, особенно Фан Чжэн и два других даосских священника, которые были более смущены.

Вскоре им стало ясно, что Ли Цзинъань исчез. В сочетании с только что прозвучавшим звуком предполагалось, что, когда его помощник помог Ли Йе, на него напали и похитили. А потом его помощник вовремя понял и пошёл их преследовать.

Сопровождающий Ли Цзинъань находился на пятом уровне в Ци-рефининге. Она не жалела усилий, чтобы догнать их, что было быстро. И не оставила следов. Тогда все сразу поняли, что выращивание людей, похитивших Ли Цзинъань, будет выше.

"Ли Гуаньшу пришёл лично?" Ты спрашивал. Хотя она была очень недовольна Ли Цзиньяном, она всё равно не хотела, чтобы он исчез.

"Боюсь, что так." Ли Йе кивнула. Это Ли Гуаньшу спас Вэй Тяньхэ в деревне Луопин. Культивирование Ли Гуаньшу происходило на 6-м уровне переработки Ци, так что ему было легко устроить беспорядок и забрать Ли Цзиньяна. Даже если сопровождающий Ли Цзинъань был рядом с ним, до тех пор, пока Ли Гуаньшу был хорошо подготовлен и действовал должным образом, сопровождающий Ли Цзинъань не мог его остановить.

"Почему он похитил Ли Цзинъаня? Хочет ли он убить нас одного за другим таким образом?" Ву Ты думал об ужасных вещах.

"Герцогиня, не волнуйся. Я рискну своей жизнью, чтобы защитить вас! Я не позволю ему преуспеть." Ву Вы немедленно поклонились и сказали.

Ли Йе не думал, что Ли Гуаньшу сделает это. Убийство молодёжи императорского клана было нехорошо для Ли Гуаньшу. Как только все станет известно, он и вся его семья умрут. Он посмотрел на Фан Чжэна и вдруг что-то придумал. Он знал, что дело становится всё сложнее и сложнее.

Они не хотели больше оставаться здесь из-за борьбы, которая происходила последовательно. Поэтому они увеличили скорость до максимума и последовали за Фан Чжэном в Саньцингуань.

Санкингуань был намного лучше монастыря Тайшуань. На склоне горы Нюшоу, на склоне холма, была построена большая группа зданий, которая являлась главным даосским храмом Санцингуань. Именно здесь было тридцать-пятьдесят домов и почти сто даосских священников, не говоря уже о других разбросанных зданиях на другой вершине.

В слегка потемневшем доме скатывался дым сандалового дерева. Сюй Цинфэн сидел на деревянном стуле у стены и смотрел на Сюй Фэнчжу, который стоял перед ним. Его лицо было несколько мрачным. "Значит, ты не убил юного принца Аня, а вместо этого он отрезал тебе руку?"

Лицо Сюй Фэнчжу было бледным, а рукав его левой руки пуст. Хотя рана была обработана, состояние не улучшилось. Он стиснул зубы и сказал: "Принц Ан получил наследство Небесного Владыки Юаня. У него действительно есть некоторые способности. Я недооценивал его раньше... Я принизил врага, пожалуйста, накажите меня, хозяин!"

Сюй Цинфэн вздохнул. "Похоже, общая ситуация не улучшилась, что погиб только Ли Цзи. Жаль, что принц Ан не умер."

Сюй Фэнчжу внезапно опустился на колени и с грустью сказал: "Принц Ань Ли Йе убил Шестого и Девятого младших учеников мужского пола. Эта обида абсолютно непримирима. Я надеюсь, что хозяин сможет отомстить младшим ученикам мужского пола!"

Сюй Циньфэн покачал головой, и его взгляд был несколько неуловим под сенью: "Они прибыли в Саньцингуань, как мы можем убить его в это время? Если он умрет в Саньцингуане, как мы с тобой сможем избавиться от этого дела?"

"Хозяин, в пруду с лотосом уже три бутона. Если..." Сюй Фэнчжу всё ещё хотел сказать что-то ещё.

"Заткнись!" Сюй Цинфэн внезапно ожесточился и по внешнему виду, и по голосу и прервал слова Сюй Фэнчжу. Он смотрел на Сюй Фэнчжу яростными глазами, полными предупреждения. "Этот пруд Лотоса - место, где находится удача нашего храма, и это также относится к нашим долгосрочным планам". Может ли он быть поврежден для Великого Принца?"

Сюй Фэнчжу быстро встал на колени и поклонился земле. "Я сделал неосторожное замечание!"

Сюй Фэнчжу не ожидал, что реакция Сюй Циньфэна будет такой интенсивной. Он только знал, что Сюй Циньчжунь потратил много времени на выращивание лотоса в даосском храме. В нем была сила, которую обычные люди не могли себе представить, и он был важнее, чем сокровища горы. Однако реакция Сюй Циньфэна показала, что важность лотоса была намного выше, чем он ожидал.

"Это относится к нашей долгосрочной задаче... Что это за долгосрочная задача?" Сюй Фэнчжу тайно догадался. Долгосрочная задача Саньцингуань заключалась в том, чтобы опозорить императорский двор в силу злодеяния Ли Гуаньшу. Долгосрочной задачей даосской секты было свергнуть империю Тан, у которой осталось мало удачи, и в то же время выбрать героя со всего мира и помочь ему подняться на престол...

Сюй Фэнчжу не знал, какую роль сыграет Саньцингуань в грядущих мировых беспорядках и сколько веса будет нести Саньцингуань. Но из обычных слов и поступков Сюй Циньфэна было нетрудно узнать, что он прикрепил к лотосу почти все свои надежды на процветание Саньцингуаня.

Когда Ли Йе и другие прибыли в Саньцингуань, Сюй Циньфэн лично приветствовал их. Обе стороны нуждались в помощи другой стороны, и в некоторой степени их интересы были идентичны, а их судьбы были тесно связаны. Поэтому они с радостью обменялись приветствиями друг с другом. Так как становилось темно, обе стороны больше не разговаривали. Сюй Цинфэн сначала устроил Ли Е и других молодых людей, а на следующий день они собирались подробно поговорить о Ли Гуаньшу.

Потому что Ли Йе был великим князем, и Саньцингуань не осмелился открыто принизить его. Поэтому ему был выделен отдельный двор. Но двор был действительно маленьким, с четырьмя домами, а две другие стороны были стенами двора.

Вечером У Ты пришёл к Ли Йе с места, которое, по её мнению, находилось далеко от маленького дворика Ли Йе. Она не была удовлетворена соглашением с Санкингуаном. Причина была в том, что она была слишком далеко от Ли Йе. Она пыталась поменяться местами с молодежью, чья комната находилась рядом с Ли Йе. Но она пришла сюда не ради этих пустяков.

"До сих пор мы ничего не слышали от Ли Цзин'а. Его убили? Мы даже не получили сообщение от его сопровождающего". Ву Ты сел в комнате Ли Йе. В комнате была только одна кровать и одно кресло. Ли Йе позволил ей сесть на стул, а он стоял у окна.

"Ли Цзинъань должен был быть забран Ли Гуаньшу, но он ещё не умер". Если он действительно умер, то его помощник должен был вернуться и доложить нам". Теперь, когда его слуга не пришёл, он должен быть под контролем других, так что его слуга тоже не может уйти".

Ли Йе проанализировал и сказал, а затем улыбнулся. "Конечно же, предпосылка в том, что его сопровождающий нашел его..." "Тем не менее, возможность не найти его очень мала. Так как они вместе, у них должен быть волшебный инструмент или призвание, которые могут контактировать или чувствовать друг друга".

Ву Вы кивнули и вдруг сказали: "Я чувствую, что сегодняшняя схватка у озера была необычной. Сила этих нападавших была невелика, и они причинили нам небольшой урон. Сегодняшней атаке суждено было не дать никакого результата, и это мало поможет в общей ситуации". Почему Ли Гуаньшу организовал эту акцию? С целью похищения Ли Цзинъаня? Они убили Ли Цзи и похитили Ли Цзинъана, с какой целью?"

Ли Йе не ответил сразу же, но попросил помощницу У Тебя устроить заклинание возле дома, которое могло бы помешать другим подслушивать. Потом он медленно сказал У Ты: "Саньцингуань подозрителен".

Тогда Ли Йе подробно рассказал У Вам об аномалии того, что произошло в уезде Ху, и это было почти то же самое, что и разговор между Ли Гуаньшу и Вэй Тяньхэ.

Прослушав рассказ Ли Йе, Вы очень испугались. "Значит, Саньцингуань был сомнительным с самого начала, а Фан Чжэн тоже сомнительным?"

Она была молода и слишком мало испытала. Ей было трудно представить, что молодой даосский священник, который был нежен и все время держал улыбку на своем лице, был злодеем.

Ли Е кивнул и сказал: "Если Саньцингуань хочет опозорить императорский двор в силу того, что Ли Гуаньшу сделал в уезде Ху, то они постараются изо всех сил ухудшить ситуацию". Смерть юношей императорского клана может привести к ожидаемому результату...". Особенно моя смерть".

У Ты был шокирован и сказал: "Значит, нападавших на нас по реке послал не Ли Гуаньшу, а Саньцингуань?!".

Ли Йе кивнул. "В результате этого нападения погиб только Ли Цзи. Согласно нашим догадкам, это то, на что надеялся Саньцингуан, а не Ли Гуаньшу."

У Ты вскочил с её стула. "Народ Саньцингуань так зол. Что мы здесь делаем? Почему бы нам не поторопиться?"

"Саньцингуань достиг своей цели. Они больше не будут нападать на нас, так что мы в безопасности." Когда Ли Йе сказал это, его взгляд сорвался. Он знал, что У Ты и другие молодые люди теперь в безопасности, но он все еще в опасности.

Ли Йе продолжил. "Раньше я думал. Мы знали, что Ли Гуаньшу подставил Саньцингуань, и до тех пор, пока мы вернёмся в Чанъань, он умрёт. Тогда что он должен сделать, чтобы спастись? Убить нас всех? Это явно невозможно. Но после сегодняшней битвы у озера, вероятно, Ли Гуаньшу увидел поворотный момент, поэтому он похитил Ли Цзинъань. Должно быть, он знает, как решить проблему..."

Ву Ты поднял её маленькое лицо и посмотрел на Ли Йе пустым взглядом, который показал, что она не поняла. Через некоторое время она решила напрямую спросить: "Что нам делать дальше?"

Ли Йе собиралась говорить, когда помощник Ву Ты внезапно сказал из окна: "Кто-то пришёл".

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 47 Прорыв 1.**

Глава 47 Прорыв 1.

Ли Йе и Ву Вы вышли из комнаты и посмотрели наверх. Под ночным небом, где так много сияющих звёзд, в мгновение ока пересекало небо до горы Нюшоу белое ауреоле, осветляющее половину неба.

Из-за большого расстояния и яркого белого света эти два человека не могли различить фигуру пришедшего, не говоря уже о том, что видели его отчетливо.

Белый ореол ненадолго остановился в небе на горе Нюшоу, и тут же с неба прямо на гору Нюшоу срубился кусочек голубого света.

Под голубым светом Санкингуань казался меньше, а Ли Йе и У Ты, стоящие перед дверью, были похожи на насекомых.

Перед лицом внезапного нападения голубого света, с хлопающим звуком, белый барьер, поднятый на Санцингуань на горе Нюшоу, подобно чаше, перевернутой вверх дном, окутывал Санцингуань. На окружающих метрах белого барьера одновременно ярко сияли сотни духовных инвойсов, сверкавших под лунным светом.

Весь Санкингуан был искупан в яркости, как днем.

Но это было экстренное формирование для защиты горы.

Голубой свет выстрелил, как дуга, с бурлящим звуком, коснувшись строения, а затем вырвался ярким светом, укрывая небо и солнце. На чашеобразном световом щите сотни призывов впервые треснули вместе, а затем весь световой щит понемногу разбивался, как зеркало. Трехцветный свет голубого, белого и желтого цвета в воздухе падал, как метеоры и умирающие цветы, освещая причудливым образом все здания Санкингуана.

Всего одно нападение уничтожило строй.

Духовный ветер бушевал, и вся гора Нюшоу начала бурно трепетать, как землетрясение. Кирпичи наклонились с крыши, стены треснули, а карнизы обрушились в маленьком дворике, где находились Ли Е и Ву Ты.

"Что здесь происходило? Кто здесь был?" Ли Йе и Ву Ты и другие люди быстро выпрыгнули из маленького дворика, все были поражены.

Однако, в это время этот белый пюреол уже подъехал к главной вершине горы Нюшоу, стоял в воздухе, как звезды и огни, а затем второй голубой свет срубил.

Вторая атака была более мощной, чем первая. Голубой свет, казалось, расщепил гору Нюшоу на две части.

"Кто пытался уничтожить моего Санкингуана на горе Нюшоу?!"

Сюй Цинфэн подпрыгнул в воздух, его одежда трепещала. Меч из персикового дерева мгновенно вылетел, размером 54 метра, прямо на голубой свет! Меч был покрыт рунами, и каждая линия руны ярко сияла.

Голубой свет попадал на 54-метровый персиковый меч, вызывая трепет меча и плач. После этого клинок меча был раздавлен щелчком, летящим прямо с неба. Скорость была настолько быстрой, что он мгновенно исчез и упал в никуда. Сюй Цинфэн тут же поднял голову, чтобы выплюнуть полный рот крови, также падающий с неба.

После того, как голубой свет выбил меч из персикового дерева, он все еще ощущал отдаление. Он упал на гору Нюшоу и расколол изнутри всю гору, как будто резал тофу. Между тем камни летали, деревья и почва лились, как дождь, здания Санкингуана рушились один за другим. Ученики даосизма внутри Санкингуана постоянно кричали вместе с мертвыми и ранеными неизвестными. Весь Санкингуан был похож на падение в ад.

К счастью, голубой свет рассеялся, после того, как на несколько метров врезался в гору. Последствия удара по Санкингуану также уничтожили только половину зданий, не вспахивая землю на несколько метров. В противном случае большинство жителей Санкингуана погибло бы.

Li Ye и Wu Вы также были разделены голубым светом, устремляясь в обе стороны соответственно. На сцене, похожей на взрыв, Ли Йе пришлось бежать в безопасное место на полной скорости, чтобы избежать гравия и кирпичей.

"Санкингуан нарушил закон, и Императорская Астрономическая Обсерватория пришла разобраться с преступниками!"

Бессмертное существо над горой Нюшоу наконец-то захотело поговорить. Его голос, как гром, раздавался в ушах всех; его тон, исполненный величия, не мог быть непослушным.

Вслед за этим, третий голубой свет вырубился.

Без всякой чепухи и фантазии он рассказал всем, почему Императорская Астрономическая Обсерватория руководит всем даосизмом в действии!

"Ты правда думал, что в нашем Санкингуане никого нет?"

Звук в воздухе еще не рассеялся, и недалеко от нас в невыразительной горе внезапно взошла яркая луна. Это был человек, который поднял свой меч, убивая людей на вершине горы Нюшоу.

Человек использовал свой меч, чтобы отрезать третий голубой свет в середине.

Однако два разбитых голубых света не рассеялись в воздухе, а превратились в бесчисленное множество Мечей Ци, стреляющих везде в Санкингуане, как игольная коробка.

Меч Ци мог разрушить город, вытащить деревню, убить человека и сломать что угодно на своем пути. Вся гора Нюшоу и Саньцингуань внезапно перевернулись с ног на голову, и не было идеального места, которое бы атаковано Мечом Ци.

"Нангун Дийи, твой "Купи три меча" уже закончил, и теперь я хочу знать, как ты можешь поймать мой меч!"

Сказав это, что три даосца из Санкингуана, уже вскочили в воздух горы Нюшоу, и орудовали мощным мечом навстречу мастеру, который был полон Духовного Ци, сияющего как звезды и яркие огни.

"Не нужно было использовать "Купи три меча", чтобы убить тебя!" Мастер Императорской Астрономической Обсерватории храпел и толкал свой меч задним ходом.

В ночном небе на вершине горы Нюшоу луна встретила звезду.

Звезда и луна столкнулись вместе и прорвали яркий свет, рябьющийся, как белые волны. Он распространился на окружающие сотни метров. Вся гора Нюшоу, а также далекие сотни миль дикой природы были освещены этим внезапным белым светом.

Под этим ярким светом, разделяющим небо и землю, десятки летающих фигур с большой легкостью шли со всех сторон на гору Нюшоу. Это были культиваторы Императорской Астрономической Обсерватории, одетые в черные звездно-полуденные одежды.

...

Бессмертные сражались, а смертные страдали.

Ли Йе понятия не имел, где он был.

Скольжение по земле, трещины в земле и наклон грязи, Ли Йе мог только уклоняться везде, чтобы найти безопасное место.

Когда второй голубой свет вырубился, Ли Йе уже был отделен от Ву Ты. Когда третий голубой свет пролил дождь, он даже не смог увидеть Shangguan Qingcheng.

Li Ye не знал почему люди Императорской Астрономической Обсерватории придут в это время. Возможно, это было связано с более высоким уровнем борьбы, которая была азартной игрой между придворной властью и властью Цзянху.

Но он был очень уверен, что Санкингуан сегодня полностью закончил, и сам он не был в полной безопасности.

К счастью, он бежал до конца. После того, как он покинул самую опасную зону, он еще не получил никаких травм, и только его мантии были поцарапаны в нескольких местах.

Чтобы избежать летающего камня, Ли Йе спрыгнул с горного водопада и приземлился в чистом пруду перед водопадом. Этот огромный камень упал в пруд, вызвав брызги высотой в несколько метров. Когда Ли Йе выбежал из водяной завесы, он увидел круглый бассейн, окруженный резными колоннами из белого нефрита, примерно в десяти шагах впереди него.

Размер круглого бассейна составлял всего девять метров, и руны были вырезаны на колоннах и плитах, ярко сияя. Кто-то заходил в круглый бассейн, желая что-нибудь подобрать в бассейне. Этого человека привлек звук падающего камня. Когда он обернулся и увидел Ли Йе, он выглядел слегка удивлённым.

Срочный разговор между ними резко прекратился в это время: "хозяин был тяжело ранен и умирает". Не имея времени для рассмотрения каких-либо больших планов, мы должны взять бутон лотоса, чтобы спасти жизнь хозяина в первую очередь ... "

Когда Ли Йе увидел этого человека, он также выглядел слегка удивленным.

Это был Сюй Фэнчжу, чей левый рукав был пуст.

Позади Сюй Фэнчжу были два молодых даосца за круглым бассейном.

Ли Йе взглянул на круглый бассейн, который выглядел так, как будто в нем были зеленые лотосы.

"Он был принцем Ань Ли Йе! Это он убил шестых и девятых младших учеников! Убейте его!" Когда Сюй Фэнчжу увидел Ли Йе, в его глазах началась паника, которая не должна была появиться. Эта паника сменилась ненавистью и яростью немедленно. У него не было времени собрать вещи в пруду с лотосом. Повернувшись, чтобы рассказать об этом двум ученикам, он поспешил убить Ли Йе.

Когда враги сталкивались лицом к лицу, их глаза пылали ненавистью.

Сюй Фэнчжу вооружился мечом прямо в лицо Ли Йе, и двое молодых даосцев последовали за ним.

Глаза Ли Ye потемнели и он вытащил меч Luke для того чтобы встретить их атаки. Культивирование Сюй Фэнчжу было 4-ым уровнем Qi-refining, и его Духовный Qi выше чем Li Ye. Вообще говоря, это означает "сильнее". Однако, поскольку днём Ли Йе отрезал ему одну руку, его сила снизилась. Было неизвестно, какая сила была у двух его помощников.

Звук пересекающихся длинных мечей был ясным и сладким. Потому что Ли Йе был полностью подготовлен в это время, держа его меч Luke плотно, больше не было никаких признаков онемения в его руке. Сила меча была не так сильна, как днем. Казалось, что травмы Сюй Фэнчжу не были восстановлены.

Ли Е отбил входящий длинный меч Сюй Фэнчжу. Они прошли мимо друг друга. И два других даосских длинных меча пришли к Ли Йе, один длинный меч поднялся, а другой опустился. Длинный верхний меч пытался запечатать его горло, а нижний - отрезать ему ноги. Эти двое тесно сотрудничали.

Ли Йе ударил прямо в молодого даосца с левой стороны, а затем он избежал атаки на правую ногу, внезапно повернувшись. Его правая рука держала меч Люка спереди вверх ногами, блокируя длинный меч из горла.

Когда он поспешил двигаться, длинный меч противника проскользнул над его Мечом Люка. И хотя искр не было, трение металла все равно было резким.

Когда молодой даосист увидел, как Ли Йе столкнулся с ним, в его глазах началась паника. Он в спешке дал пощечину и в то же время отступил, пытаясь дистанцироваться от Li Ye. Но левый кулак Ли Йе уже стартовал, ударив по ладони противника. "Бах", рука молодого даосца дрогнула.

Ли Йе не собирался позволять ему отступать и продолжал двигаться вперед. Его перевернутый Меч Люка был вытолкнут вперед, когда его рука вытянулась, словно гадюка высунула язык. На самом коротком расстоянии атаки он сделал надрез на правой руке противника.

Молодой даосист закричал, длинный меч отвалился от его руки, и на его лице появилось паническое выражение. Он не ожидал, что бой Ли Йе будет таким яростным. Оба они были 3-го уровня в Ци-рефининге, но между их навыками был огромный разрыв.

Ли Йе пытался продолжить драку, но Сюй Фэнчжу уже подошел, чтобы убить его сзади. Порезав мечом, он хотел отрубить Ли Йе голову сзади.

Услышав шаги, Ли Йе заметил, что приближается Духовный Ци. Он наклонился, и в то же время, он отбросил свой меч правой рукой назад в положение, когда он поднимал луну из воды.

Духовный меч Сюй Фэнчжу прошел над головой Ли Йе, в то время как длинный меч Ли Йе уже вонзился в его ребра.

Брови Сюй Фэнчжу нахмурились, и он быстро отступил, паника пересекла его глаза. Игнорируя травмы ребер, он шлёпнул вперёд, заставляя Ли Йе, который разворачивался, ударить, чтобы поймать его на пощечину.

Ли Йе уже позволил молодому даосцу отступить, поэтому отступление Сюй Фэнчжу было невозможным. Несмотря на голую спину, он начал ожесточенную атаку на Сюй Фэнчжу. Меч Люка рубился с огромной легкостью, а нападения усиливались с применением насилия.

Сюй Фэнчжу отступил в сторону чистого пруда, и ему больше некуда было идти, поэтому ему пришлось укусить зубы и изо всех сил стараться отбить меч у Люка. Он увидел, что два других даосца поспешили вверх, так что пока он мог сопротивляться атаке Ли Йе, Ли Йе мог быть ранен двумя другими людьми.

Сюй Фэнчжу думал, что он может сопротивляться атаке Li Ye, хотя его сила будет ослаблена из-за его ранений. Но если бы он только состязался с Духовным Ци, он бы не проиграл Ли Йе.

Немного безумия вспыхнуло в красных глазах Сюй Фэнчжу. Под безоговорочной атакой Духовного Ци он закричал: "Иди к черту!".

"Кланк". Два меча столкнулись, не имея возможности отступить, что заставило Духовного Ци вдохновиться до предела.

Сюй Фэнчжу чувствовал холод от головы до ног.

Это произошло потому, что Меч Люка напрямую отрубил духовный меч в его руке.

Более того, его борьба продолжалась.

Отрубив ему лоб, Меч Ци отрубил голову и распотрошил!

Сюй Фэнчжу упал в кровь, и его глаза открылись так широко, как медные колокола, как будто он никогда не мог поверить, что он умрет так легко.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 48 Прорыв 2.**

Глава 48 Прорыв 2.

Ли Йе вспыхнул в сторону, и над ним прошел ряд Мечей Ци, подняв двухметровую водяную завесу в чистом пруду.

"Иди к черту!" Необоснованный молодой даосист прыгнул в метр от земли. Он поднял свой длинный меч над головой, руны меча ярко сияли, и он срубил его с головы Ли Йе. Длинный меч все еще находился в воздухе, в то время как меч Ци уже подошел к лицу Ли Йе.

Ли Йе, чтобы догнать его, владел мечом, а лезвие разорвало Духовного Ци, издавая резкий звук. Два меча столкнулись на один дециметр перед его лбом. Духовный ветер сдул его длинные бакенбарды, чтобы дико танцевать в обратном направлении, но он не смог протолкнуться сквозь Подлинный Ци, чтобы защитить его тело. Напротив, он выглядел очень спокойным.

В одно мгновение необузданный Меч Ци стал похож на дракона и змею, летающих вокруг него с огромной легкостью. Он упал в прозрачный пруд, вызвав разбрызгивание брызг. Плавающие рыбы в прозрачном пруду перевернулись друг за другом, плавали на поверхности воды, а затем их кости сломались в брызгах.

Молодого даосца вырубили свистящей на ветру мантией. Он перевернулся в воздухе и неуклонно приземлился. Когда он снова посмотрел на Ли Йе, в его глазах вспыхнуло удивление.

У них с Ли Йе было одинаковое культивирование, но его борьба провалилась. Не потому, что его Духовный Ци был слабее, а потому, что у меча Ли Йе был более высокий балл. Он бы умножил Духовного Ци, в который влился Ли Йе. Результат был непреодолимым преимуществом.

Ли Йе не дал своему оппоненту шанса дышать, и он использовал свой меч, чтобы срубить его!

Молодой даосист, лицо которого выглядело жестоко, опустил талию и сразу же занял позицию лошади. Он укусил зубы, чтобы поднять меч на борьбу. Меч Люка порезал его на шпагах, из-за чего длинный меч мгновенно утонул. Колени юного даосца ослабли, и он одновременно опустился на колени.

Клинок вонзился в плечо юного даосца.

У молодого даосца было плохое предчувствие, и в его сердце быстро поднялось предупреждение. Он хотел ответить, но было уже слишком поздно. Ли Йе уже держал меч обеими руками, нажимая на клинок, чтобы перерезать меч соперника.

Кровь брызнула, как чернила, шея даосца была отрезана от плеча, а голова улетела на небо.

Ли Йе держал меч и шел.

Оставшаяся правая рука молодого даосца уже была травмирована. Он держал меч в левой руке и встал в десяти шагах от Ли Йе. Он смотрел на Ли Йе, его глаза были полны ненависти, но он не спешил вперед.

Потому что за ним было более дюжины даосских учеников, одетых в разноцветные одежды и вооруженных длинными мечами. Они бросились вперед, как стая бабочек, и эти люди были более спортивными, чем воробьи.

Водопады в горах стекали прямо вниз; леса с обеих сторон были зелеными; чистый пруд был глубоким и зеленым.

Недалеко от Ли Йе находился пруд с лотосом радиусом 10 метров. Перед ним было достаточно большое пространство для протекания ручья. На другом конце пространства находился бамбуковый мост длиной не более десяти шагов. В конце бамбукового моста стоял раненый молодой даосист, а на другом конце - несколько персиковых деревьев. Из-за высоты горной вершины эти персиковые деревья поздно расцвели, поэтому в это время еще не все цветки персиков упали.

Под персиковыми деревьями были две лачуги, а перед ними находился коридор. Ручей вне коридора был широким и течет медленно.

Ли Йе видел человека, стоящего под карнизами лачуг. Он выглядел бледным и был поддержан двумя молодыми даосами. Очевидно, что он был тяжело ранен, но он смотрел на Ли Йе, полный опасности. Это был Сюй Цинфэн, великий даосист Саньцингуань, который был сильно поражен одним из "Buyue три меча" Нангун Дийи, мастер Императорской Астрономической Обсерватории!

Ли Йе нахмурился и его глаза сузились. Текущая ситуация была уже очень очевидна. После того, как он был ранен, Сюй Циньфэн под руководством некоторых учеников Саньцингуань отправился на отдых в это место и хотел исцелить свои раны с помощью сокровища в пруду с лотосом. Но, к сожалению, Ли Йе оказался здесь по ошибке.

Сюй Цинфэн был удивлен, как и Ли Йе.

Ли Йе не собирался приезжать сюда, так же как он приехал на гору Нюшоу. Первоначально он просто хотел сдать официальный экзамен и не имел намерения вмешиваться в борьбу между Ли Гуаньшу и Саньцингуань.

Однако в этот момент вся Танская империя находилась в восходящем ветре и окутанных облаках. Когда надвигался шторм, все культиваторы земли были в центре игры и суждено было ввязаться в эту бурную тенденцию.

Некоторые люди были преднамеренными, а некоторые были застигнуты врасплох.

Ушли из Чанъана, чтобы познать мир; вышли из дома, чтобы войти в Цзянху.

Больше не было возможности отступить.

Звук водопадов был чистым и мелодичным, а аромат растительности рос водяным паром, который наполнял маленький мир.

Ли Йе выбежал со своим мечом и пошёл вперёд.

Перед ним он бросился к культиваторам Цзянху, так же как и в неспокойный мир.

...

Нангун Дийи разрушил даосский храм тремя движениями меча. Кроме самого себя, все были неожиданны.

В это время даосские ученики вокруг Сюй Циньфэня также были временно собраны, поэтому их культивация была на разных уровнях.

Было более дюжины даосских учеников, культиваторы Смертного царства в белых мантиях, 1-й уровень культиваторов Ци в серых мантиях, и мастера в голубых и желтых мантиях.

Ли Йе не использовал метод мечей в "Пурпурных облаках с Востока" легко. Мечной метод, как "шаг за шагом лотос" может убить семь человек в семь шагов. Несмотря на свою силу, он имел ограниченное повреждение. После семи шагов, только семь человек могли быть убиты. Более того, если бы он столкнулся с культиваторами, которые были на два уровня выше его, он оказался бы в растерянности.

Самое главное, что после использования "пошагового лотоса", Духовный Ци Ли Йе в его Океане Ци был бы наполовину пуст.

Следовательно, Ли Йе быстро бежал вперед со своим мечом.

Он не мог дождаться, когда эти даосцы соберутся вокруг него. Он должен был сидеть и ждать смерти.

"Меч ветра Духа!"

Даосские ученики некоторое время кричали. Некоторые вырезали ряд Мечей Ци, а некоторые вырезали несколько. Внезапно двадцать или тридцать Мечей Ци стреляли с большой скоростью, вплетаясь в непроницаемую белую сеть, которая покрывала в ней Ли Йе!

"Техника ада!"

Двадцать или тридцать огненных шариков разного размера и мощности устремились к Ли Йе, как саранча, которая, казалось, взорвала его.

Перед лицом ошеломляющей техники Ли Йе продолжал бежать вперед и смотрел на этот меч Ци и шары огня глазами, как ножи.

Он не мог избежать всех техник.

Тем не менее, даже если он не избежать их, не все методы ударит его.

Удар по одеялу был менее эффективен, когда он был направлен на одного противника, и одна техника не могла дать противнику смертельную угрозу.

Но в глазах Ли Йе техника, поражающая, как дикий ветер и бури, просто выглядела страшно.

Они были просто specious.

Острыми глазами Ли Йе увидел слабость меча Ци и огненных шаров, а затем бросился туда, подняв перед собой Духовный щит Ци.

Бум, бум, бум!

Семь рядов меча Ци и четыре огненных шара были взорваны на Духовном Щите Ци перед ним. Щит белого света прорвался в поток теней, исчезнув в небе.

"Пфф, бум!"

Несмотря на это, Ли Йе не смог избежать всех атак.

Два ряда меча Ци, один проходя через его левую руку, а другой пересекая его правое плечо, оба порвали его мантии, кровавые.

Огненный шар ударил его правую ногу, оставив ее выжженной.

Но это все.

Поскольку эти два ряда меча Ци и огненного шара не были запущены мастерами, они нанесли Ли Йе ограниченные травмы. Он не мог избежать этих атак, но в последнюю минуту смог выбрать для себя эти более слабые приемы.

Пробившись сквозь окружение, Ли Йе совсем не снизил скорость, но взгляд в его глазах был гораздо холоднее. Внезапно он бросился к молодому даосисту.

Это был даосист, одетый в серые мантии, что показало, что он находится на 1-м уровне Ци-рефининга.

Молодой даосист сначала очень удивился, его сердце колотилось, и понял, что это плохо, потому что Ли Йе приехал слишком быстро.

Потом он почувствовал себя немного ошеломлённым, потому что они прошли мимо, не встречаясь друг с другом.

Он не ожидал, что Ли Йе не нападет на него, когда у него будет мало времени, чтобы отреагировать.

Тем не менее, он был неправ.

После того, как Ли Йе прошла мимо него, кровь была пролита из его горла немедленно.

Он не знал, когда его горло было отрезано мечом Ли Йе.

Молодой даосист хладнокровно упал.

В этот момент он вспомнил, что его горло было похоже на укус комара в то время.

Всего одно нападение, а потом он умер.

Ли Йе уже бросился ко второму даосцу.

Это был даосист среднего возраста с морщинами на лице. Его лицо было нежным, глаза спокойными, и он был очень добр. За исключением культивирования, он мог даже не убить курицу в повседневной жизни.

Ли Йе поспешил слишком быстро, и два человека, лицом к лицу и носом к носу, имели только трехдециметровое расстояние.

Ли Йе увидел шок, удивление и страх в своих глазах. Он был похож на новобранца на поле боя. Когда он столкнулся с первым врагом, который внезапно бросился к нему, он инстинктивно владеет мечом, полностью в убыток.

Из этих глаз, только взгляд, Ли Йе понял его.

Хотя он понял его, Ли Йе пришлось убить его.

"Пфтт".

Этот культиватор, чья рука взлетела в воздух, находился на втором уровне Ци-рафинирования.

Он был в растерянности на мгновение, потому что Ли Йе был отделен от него только зрением, и он даже подозревал, что Ли Йе не нападал на него. Но эта чрезвычайно удачная и абсурдная мысль поддерживала только один вздох.

После этого он почувствовал страшную боль, и, как он посмотрел на свою голую и кровоточащую правую руку, его сердце было мгновенно наполнено беспрецедентным страхом. Он не мог не завывать от отчаяния, как свинья, и он почти хотел, чтобы сделать проклятие.

В своей жизни он жил в горах, культивировал себя, и никогда не убивал человека. В первый раз он боролся с кем-то, он потерял руку, не имея времени на реакцию.

Ли Йе не остановился.

На самом деле, его шаги не были остановлены, но быстрее.

Он должен был быть быстрее.

Только более быстрое нападение не может дать врагу шанс защищаться, и быстрее бежать не может дать им возможность осады.

Меч, разрезанный в направлении горла Ли Йе, так быстро, как вспышка света. Это не давало людям шанса увидеть меч вообще.

Но Ли Йе не нужно было видеть меч.

Благодаря богатому боевому опыту, накопленному до его переселения, он уже понял, что маленький знак может указывать на большую тенденцию.

Он продолжал бежать вперед, при этом его верхняя часть тела откидывалась назад, а колени слегка сгибались. На мгновение все его тело было почти параллельно земле, и он сделал шаг вперед.

Свет от меча пронесся над его носом, и белый свет ярко и ясно очертил черты его лица.

Его глаза все еще были моллюсками, но со страстью в них.

Это было его убийственным намерением.

Белый свет исчез в мгновение ока.

Меч Люка в руке Ли Йе проскользнул сквозь острую дугу и отрезал талию Даосиста, почти разрезав его тело на две половины.

"Гейл Светлячок Меч!"

Почти в то же время, перед Ли Йе был низкий звук.

Даосист, находившийся на третьем уровне ци-рафинирования, подпрыгнул, побежав. Он все еще находился в воздухе, но его длинный меч постоянно рубился.

В сопровождении звука мечей, десятки мечей Ци вылетели из его руки последовательно, образуя шторм Меч Ци. С завыванием ветра, он напал на Ли Йе, который вставал, в мгновение ока.

Быстрее!

Глаза Ли Йе слегка замерзли и стали серьезными. Угрожающий Меч Ци заставил его сердце наполниться предупреждениями.

"Меч Ци родился Лотосом!"

Ли Йе ходил как Большой Медведь и открыл Инь и Янь у его ног.

Штормовой меч-светлячок" был быстрым, в то время как "Меч Ци Рожденный Лотос" был намного быстрее.

Его фигура внезапно исчезла на месте, оставляя только духовный зеленый лотос.

"Пфтт".

Когда фигуру Ли Йе снова увидели, меч Luke в его руке уже был затолкан в глотку даосиста.

Даосист покачался, и длинный меч в его руке упал на землю. Он невероятно смотрел на Ли Йе. Казалось неприемлемым, что Ли Йе так легко избежал своего убийства и поспешил совершить смертоносное нападение.

Запястье Ли Йе дрогнуло, и тогда кровь и плоть даосской шеи пролились вместе. Даосист закричал и бессильно упал.

Увидев эту сцену, даосцы не могли не почувствовать холод.

Четыре человека были убиты в мгновение ока.

Это было похоже на вход в место, где никого не было.

Он был похож на неудержимого и уникального генерала, который ехал верхом на лошади и держал в руках длинное копье для борьбы с вражескими войсками.

Запах крови утолщался, даосы Санкингуана чувствовали холод в спине.

"Формирование меча Санкинга!"

Тем временем был слышен рев.

В это время Ли Йе уже вошёл в толпу.

Для этих даосцев это было великое время, чтобы провести формирование меча.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 49 Прорыв 3.**

Глава 49 Прорыв (3).

По бамбуковому мосту бежали шестнадцать или семнадцать учеников Санкингуана.

В передней части формирования, это, несомненно, были практикующие методы Ци, и несколько культивировщиков Смертельного царства были сзади. Ли Е прорвался через барьер техники, как одиночный парусник в море. Когда он находился прямо в центре строя, он уже убил четырех человек всего за шесть или семь шагов. Если бы ему позволили двигаться дальше, то ученики Смертного царства за строем стали бы душами под Его мечом, без всяких шансов сразиться.

Это было не самое худшее.

На другом конце бамбукового моста была хижина, и Сюй Цинфэн, который был тяжело ранен, был там.

Хотя на 5-м уровне Ци-рефининга Сюй Цинфэн получил один из "Трех мечей-куйю", который был знаменитым мечным методом Нангун Дийи, мастера Императорской Астрономической Обсерватории. Ему повезло, что он не был убит на месте, и никто не ожидал, что он все еще может сражаться.

В конце концов, Нангонг Дийи был известен более 10 лет. Даже в Императорской Астрономической Обсерватории, которая имела столько же мастеров, как облака, он все еще имел большую репутацию.

Боевая способность Ли Йе была неожиданной, и все были напуганы. Чувствуя себя пораженными, ученики Саньцингуань приняли быстрое решение позволить практикующим технику Ци проводить формирование меча.

Учеником, который выкрикнул "Формирование меча Санцин", был Лю Яньтань, второй старший ученик, который только что был на 4-м уровне Ци-рафининга. Он также имел самое высокое культивирование среди этих учеников Саньцингуань и был лишь слегка слабее Сюй Фэнчжу.

Все ученики Саньцингуана бежали вперед и бросились к Ли Йе, показывая сцену охоты на рыбу в поисках пищи. Услышав слова Лю Яньтяня, они все отступили на несколько шагов, как школа рассеяния рыбы. Они действовали быстро, цивилизованно и плавно.

Они быстро отступили, но не все.

Это было потому, что Ли Йе не остановился ни на минуту.

Он услышал голос Лю Янтаня.

Поэтому он знал, что должен убить их как можно быстрее.

Под угрозой оползней и землетрясений, Ли Йе поглотил много Духовного Ци, когда он бросился сюда из Санкингуана. И после очередной битвы, количество Духовного Ци в его Океане Ци сократилось до 60%.

Услышав голос Лю Янтаня, ученики Саньцингуаня перед ним с помощью своих длинных мечей порезали друг друга. Выбив несколько рядов меча Ци в качестве щита, они немедленно отступили назад.

Ступени Ли Йе были поражены, и его тело слегка сдвинулось под очень маленьким углом, пока он продолжал бежать вперед. Он не мог слишком сильно уклониться, иначе не смог бы их догнать.

Над его щекой прошла волна меча Ци, перерезав дюймовую рану, и кровь просочилась наружу.

Ему удалось бежать вперед, но он все еще был в двух футах. В спешке его запястье дрогнуло, и Меч Луки вылетел из его руки, как острая стрела, протолкнув одну ногу вперед в грудь ученика Санкингуана!

Ученик Санкингуана вздрогнул, и его тело перестало быть под его контролем, невольно отступив назад.

Ли Йе побежал вперед, и в тот момент, когда его противник упал на землю, он бросился к нему, он держал эфес своего меча в одной руке, чтобы затолкать в него безжалостно!

Меч Луки продвинулся вперед еще на одну ногу через спину ученика Sanqingguan непосредственно, прибивая все его тело к земле.

Ученик Санкингуана вырвал полный рот крови, и его верхняя часть тела не могла не упасть. Он невероятно смотрел на Ли Йе, и его глазные яблоки словно выскакивали из его розеток!

Ли Йе дал пощечину верхней части его тела и вытащил Меч Люка.

Кровь брызнула повсюду.

В этот момент внезапно раздался звук мечей, словно сильный дождь, обрушившийся на подоконники посреди ночи. Это было захватывающе и пугающе.

Восемь практикующих технику Ци Саньцингуань владели своими духовными мечами в восьми различных позициях.

Их позы были похожи на ласточки с летающими мантиями, и у них был незапятнанный темперамент, двигающийся как летающие бессмертные. Их движения были свирепыми, но элегантными, которые были более привлекательными, чем танцы самых красивых танцоров в борделе.

Волны чешуйчатых белых огней меча вылетели из каждого духовного меча практикующих методы Ци, как рябь воды. Ученики Санкингуана имели разные культивации, поэтому свет меча был разным по количеству и длине, но все они были яркими и ослепительными. Все были яркими, как луна.

Сотни огней меча стреляли с восьми позиций. С ясным звуком мечей, восемь мечных потоков собирались в воздухе. Каждый мечной поток имел длину три метра, и каждый из них был похож на дракона или змею, что было великолепно и удивительно.

"Sanqing Sword Formation". Убить!" Лю Янтань кричал.

"Убить!" Остальные семь человек кричали вместе.

Восемь мечных потоков сформировались в одно мгновение и бросились атаковать Ли Йе, который был в центре, как птицы, отдающие дань уважения фениксу и как реки, впадающие в море!

Ли Йе сделал глубокий вдох, и рана на его лице продолжала кровоточить, половина его лица была окрашена в красный цвет.

Перед лицом такого меча строения и такого меча Ци ему не удавалось избежать их, когда он находился в центре строения.

Он мобилизовал Духовного Ци в своем Океане Ци в меч Луки.

В следующий момент его фигура исчезла.

Восемь потоков меча взорвались на том месте, где он изначально стоял. Белый свет был чрезвычайно ярким, как если бы солнце упало, покрывая все, почва летает и воздух взорвался как гром.

Сотни лучей меча вылетели из рук восьми практикующих технику Ци один за другим.

В щите с белым светом медленно, как дым, поднимался фиолетовый Ци.

Фиолетовый лотос родился тихо на глазах у практикующего технику Ци, который находился ближе всего к центру строя.

Он упал, закрыв горло.

Второй лотос родился. И ученик Саньцингуань рядом с этим практиком техник Ци потерял свой духовный меч и упал на землю.

Необузданный меч Ци вокруг него немедленно рассеялся.

Внезапно появилась вспышка крови.

Это была не кровь того ученика Санкингуана, но кровь появилась на три шага позади него.

Никто не видел фигуру Ли Йе ясно, но все видели эту кровь.

Это была кровь Ли Йе.

Принимая восемь практиков техники Ци как узлы, Меч Ци был повсюду в области формирования меча. Меч Ци на восьми узлах был особенно мощным, и никто не мог избежать всех этих мечей Ци.

Третий лотос родился, четвертый лотос родился и пятый лотос родился.

Три ученика Санкингуана падали один за другим.

Когда каждый ученик падал, то была кровь, которая не принадлежала ему, распыляемая на землю вокруг него.

Лю Янтань видел, как расцвел шестой лотос.

Он беспомощно наблюдал за тем, как упал шестой ученик Санкингуана.

Он был шокирован, удивлен и даже испуган.

Он никогда не слышал о таком методе меча и никогда не видел его.

Потом он увидел Ли Йе.

Он торопился к нему.

Лю Янтань ясно видел спокойное лицо Ли Йе и его холодные глаза, полные убийственного умысла.

Как и Аид, он принес смерть без эмоций.

"Уходите!" Лю Янтань был в ужасе и кричал торопливо. А потом он орудовал мечом, чтобы отрубить вперед весь свой Духовный Ци.

Его меч ничего не нарезал.

Лю Яньтан был шокирован. Его тело было жестким, а руки и ноги холодными. Экстремальный страх сделал его неспособным двигаться ни на минуту.

С головой, летящей в воздухе, и телом, лежащим на земле, он больше никогда не мог двигаться.

Фигура Ли Йе была ясна позади Лю Янтаня.

Восьмой практик техники Ци закричал, когда увидел, что Ли Йе держит свой меч и безголовое тело, которое отстало от Ли Йе.

В этот момент мантия Ли Йе была окрашена в кровь, и он был тяжело ранен. Меч Люка был окрашен в красный цвет его кровью, капающей с тела меча на кончик.

Несмотря на то, что "Шаг за шагом лотос" был властен, он не мог позволить человеку исчезнуть в воздухе и позволить ему появиться снова. Это только сделало скорость Ли Йе чрезвычайно быстрой, но каким бы быстрым он ни был, невозможно было избежать столько меча Ци.

Ли Йе оглянулся на того, кто практиковал технику Ци.

Он был единственным, кто практиковал техники Ци, оставшиеся в конце бамбукового моста.

Этот практик техник Ци уже был в ужасе. При контакте с глазами Ли Йе, похожими на волков, его лицо мгновенно бледнело, как бумага. Он сделал три шага назад, дрожал и с трудом держал свой меч.

Это было не потому, что он был бесполезен, а потому, что манера Ли Йе разбивать шпагу и убивать этих культиваторов была слишком властной.

Он больше не хотел драться.

Однако Ли Йе не собирался его отпускать.

Ли Йе повернулся и бросился к нему.

Он продолжал кричать, но не забывал сопротивляться.

"Пфтт. Пфтт."

Специалист по технике Ци упал, в то время как Ли Йе получил еще одну рану.

Ли Йе взял обратно меч Люка и бросился к бамбуковому мосту без остановки.

В его океане Ци осталось немного Духовного Ци.

Но он не мог остановиться, так как враги еще не все были мертвы.

Он не был в безопасности, пока все враги не были мертвы.

Он должен был прикончить всех своих оппонентов.

Когда четыре ученика из Царства Смерти Санкингуана увидели, что Ли Йе спешит к ним, они все ворвались в крики и убежали в разные стороны. По сравнению с Ли Йе, они были похожи на насекомых, не способных сражаться или не желающих сражаться вообще.

Ученик, который случайно оказался перед бамбуковым мостом, опоздал, чтобы избежать этого, и Ли Йе, который спешил к нему, отрезал ему шею.

Остальные три ученика Санкингуана, у которых не было времени радоваться, видели три волны меча Ци, летящие, чтобы по отдельности напасть на них.

Они упали почти одновременно.

В нескольких шагах от конца бамбукового моста под персиковыми деревьями находилась хижина. Перед ним руки Сюй Циньфэня дрожали от злости и паники. Он указал пальцами на Ли Йе, который спешил вперёд, и закричал только на двух оставшихся учеников: "Иди и убей его!".

Увидев, как Ли Йе спешит, эти два ученика поняли, что им некуда деться, и что они могут только сражаться. Они увидели, что Ли Йе был весь в крови и крови, и знали, что Ли Йе был тяжело ранен.

Два человека смотрели друг другу в глаза, и в их глазах была вспышка желания. Они понимали, что если бы они могли убить уже тяжело раненого Ли Йе, то сделали бы большое достижение перед Сюй Циньфэном. В будущем они бы привлекли внимание Сюй Циньфэна и, возможно, могли бы стать его близкими учениками!

Два человека вытащили свои мечи и бросились к Ли Йе с огнем в глазах.

Ноги Ли Йе наступили на бамбуковый мост и издали ясный звук. Он чувствовал, как бамбуковый мост трепещет от каждого своего шага вперёд, как будто мост не выдержит его шагов и рухнет.

На другом конце бамбукового моста, три человека встретились друг с другом.

Ли Йе был готов долгое время. Столкнувшись с даосистом в серых мантиях перед ним, Ли Йе орудовал мечом вниз по голове. Завывание мечного ветра было пронзительным и коротким.

Даосист в серых халатах твердо наступил на землю и поднял меч, чтобы сразиться. Он хотел заблокировать атаку Ли Йе и выиграть время для своего спутника.

"Кланк". Духовный меч в руке даосиста сломался, и меч Луки срубил его, чтобы порезать лицо. Духовный Ци вырвался и разорвал его голову на части кровью и плотью, плещущейся, как арбуз.

Ли Йе пригнул голову и избегал другого меча от даосиста в желтых одеждах.

Тем временем Меч Люка превратился из рубленого в подметание и отрезал брюшную полость даосиста в жёлтых мантиях!

Тело даосца с желтой мантией внезапно застыло, и он посмотрел вниз со страхом. Рана в брюшной полости была настолько велика, что его внутренности выплеснулись наружу и упали на землю. Он испугался крика и упал на землю.

Ли Йе уставился на Сюй Циньфэня, который был под карнизами хижины.

Бегущий на три шага вперед, он вскочил, когда ему еще было семь шагов. Оставшийся Духовный Ци в своем Океане Ци был инъектирован в меч Луки и срублен в Сюй Цинфэн.

Меч Luke прозвучал.

Его меч Ци парил. Меч длиной в три метра засиял ярко. Это было похоже на гору Тай на его голове!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 50 Прорыв 4.**

Глава 50 Прорыв 4.

Меч длиной в три метра ярко сиял. Он чувствовал себя, как гора Тай на его голове. Меч Ци перерезал карнизы хижины и пошел прямо к Сюй Цинфэн под карнизами.

Под мечом Ци плитки и балки были разбиты на порошок, летая, как метель, во все стороны!

Это был меч, в котором Ли Йе использовал весь свой Духовный Ци. Свет меча ярко сиял и даже освещал персиковые цветы возле хижины.

Сюй Цинфэн поднял голову под карнизом, когда его мантия летела. Его взгляд был свирепым, а лицо спокойным. Как хозяин Саньцингуань на 5-м уровне Ци-рефининга, даже если бы он был тяжело ранен, он не был бы похож на ягненка на заклание.

Он протянул руки и рукава, как фонари. В этот момент бледное лицо Сюй Циньфэня выглядело больным красным. Он сложил два пальца вместе и взял их как меч. Он указал на Ли Йе в воздухе и закричал: "Как раз на третьем уровне Ци-рефина, ты осмеливаешься натравить на меня свой меч". Ты безрассудный человек!"

Две волны голубого меча Ци, выстрелившие из его пальцев, направились прямо к мечу Люка, размером со змею.

Кроме меча Люка, там был ряд трехметровых мечей. Голубой меч Ци прорезал его как тофу.

Легкий меч треснул!

Голубой меч Ци попал прямо в клинок.

"Щелчок".

Запястье Ли Йе дрогнуло, и он больше не мог держать меч Люка. Он вылетел из его руки!

Кишечник Ли Йе взорвался, и изо рта вырвалось полно крови. Его тело также полетело назад в воздухе.

Он не упал, но совершил обратный сальто в воздухе. Затем он приземлился со согнутыми коленями. Споткнувшись на три шага назад, он, наконец, стабилизировал свое тело, опираясь рукой на землю.

Меч Люка пролетел над персиковыми деревьями и отрезал несколько ветвей. Меч Ци разбил бесчисленные цветы персика, которые падали, как дождь, на плечо Ли Йе.

Ли Йе, который исчерпал весь свой Духовный Ци, поднял голову и уставился на Сюй Циньфэна. Его глаза все еще были слишком глубокими, чтобы видеть любую панику. Его выражение было далеко не безмятежным, но оно не сильно изменилось. Сам он был похож на холодный железный меч, и в то время только его меч Ци был все еще свиреп.

Средний карниз хижины был разрушен и сломан. Сюй Цинфэн стоял перед коридором с руками за спиной. Он выглядел высокомерно, и казалось, что он не пострадал. Он был сдержан и торжественен. Он спокойно сказал: "Ты побежден".

"Ты дерьмо, перестань притворяться хозяином!"

Ли Йе повернул голову, чтобы выплюнуть полный рот крови. Он встал с земли и бросился к Сюй Цинфэн, как лев.

Несмотря на то, что его Духовный Ци был измучен, его физическая сила не была исчерпана, и он все еще мог сражаться!

Его скорость была не такой быстрой, как раньше, но он все еще мог бежать, как стрела в воздухе.

Персиковые лепестки на его плечах упали назад, земля под ногами брызнула назад, и кровь из его раны капала вниз, но он продолжал бежать вперёд.

Видя, как Ли Йе бросается к нему навстречу, в глазах Сюй Циньфэна вспыхнул небольшой сюрприз. Под сюрпризом была небольшая паника, которая была хорошо замаскирована.

Он был похож на потраченную стрелу. Только что он заставил себя сражаться, и он уже выжал весь свой Духовный Ци из своего Океана Ци. Если нет, то как человек, находящийся на 3-м уровне переделки Ци, мог выдержать полный удар 5-го уровня переделки Ци?

Сюй Циньфэн надеялся, что Ли Йе испугается его атаки и смутится своим поведением хозяина, поэтому он уйдёт.

Он не ожидал, что Ли Йе вообще не купится на это!

"Неужели у него, хозяина Санкингуана, нет никакого сдерживания?"

Сюй Циньфэн не верил, что культиватор 3-го уровня Ци-переработки может видеть сквозь его маскировку.

Еще более невероятным было то, что избалованный Великий Князь даже захотел бы иметь свою последнюю стойку с его физической силой, когда его Духовный Ци исчерпал себя!

"Великий Принц, разве он не знает, как лелеять свою жизнь?"

Сюй Циньфэн надеялся, что Ли Йе будет лелеять его жизнь. В таком случае, если бы это задержалось на некоторое время, возможно, ученики Саньцингуань смогли бы приехать сюда. Тогда он будет в безопасности, а Ли Йе умрёт.

Сюй Циньфэн был разочарован.

Но у него не было времени разочароваться, потому что Ли Йе уже приезжал убить его!

Ли Йе не мог знать всех мыслей Сюй Циньфэна, но он знал, что может сражаться с Сюй Циньфэном.

Если бы у Сюй Циньфэна действительно была сила сбить его с ног, он бы не стал беспомощно наблюдать за тем, как более дюжины учеников Саньцингуань были убиты.

Ли Йе закричал низким голосом и яростно ударил Сюй Циньфэна в лицо, как будто он хотел убить тигра!

Сюй Циньфэн согнул руку, чтобы сразиться, и опустил талию, чтобы опустить центр тяжести. Тем временем он ударил правой рукой Ли Йе по щеке.

Неожиданно, однако, яростный удар Ли Йе имел обычную силу, так как его второй и третий удары уже были нанесены один за другим с необычайной скоростью.

"Бах". Кулак Сюй Цинфэна еще не ударил Ли Йе, но второй прямой кулак Ли Йе ударил его в нос, мгновенно отправив голову назад с брызгами крови из ноздрей!

Серьёзно ударившись носом, Сюй Цинфэн на мгновение остыл без сознания.

Ли Йе сделал шаг вперёд. Его руки яростно прижали голову Сюй Цинфэна к груди, а затем он согнул правое колено, чтобы сильно ударить Сюй Цинфэна!

Сюй Цинфэн скрестила руки перед его грудью, заблокировав первый удар Ли Йе по колену. Однако, второй и третий удары Ли Йе по колену происходили постоянно.

"Пэн". Колено Ли Йе пробило защиту Сюй Цинфэна и ударило ему прямо в лицо, сбив несколько зубов!

Сюй Цинфэн чувствовал себя особенно неуютно из-за того, что его носовое кровотечение смешалось с кровью во рту. Он закричал низким голосом и оттолкнул руками грудь Ли Йе, отчаянно пытаясь прыгнуть назад.

Прежде чем он успел спрыгнуть, Ли Йе подметала ногу кнута и ударила его по лбу.

Сюй Цинфэн храпел, потому что нога кнута Ли Йе была сильной. Его тело яростно упало в сторону, ударив по дверям и окнам хижины, и двери и окна треснули.

Ли Йе прыгнул на шаг вперед, а затем, когда Сюй Цинфэн ударилась о дверную раму, он поднял правый локоть, чтобы сильно ударить Сюй Цинфэн по голове!

На этот раз двери и окна полностью разбились и треснули. Сюй Цинфэн упал в хижину и Ли Йе последовала за ним. Неожиданно Сюй Цинфэн ударила Ли Йе в лицо, когда он упал!

Тело Ли Йе дрогнуло, и он стоял нестабильно. Он бросился вниз с опущенным сердцем. Схватив Сюй Цинфэна за руку, который боролся за то, чтобы встать, он скатился на землю и бросил Сюй Цинфэн плечом!

"Бах". Сюй Цинфэн сбил со стола и стула и не мог не выплюнуть кровь изо рта. Он в спешке поднялся с земли с черно-синим лицом.

Сюй Цинфэн уставился на Ли Йе. Когда он захотел драться, Ли Йе уже пробежал две ступени и подпрыгнул. Летающее колено Ли Йе ударило его в грудь, что заставило его выплюнуть кровь и улететь назад!

Сюй Цинфэн сбил еще одну стену хижины и выпал из дома и под персиковые деревья. Он положил руку на грудь и почувствовал, что у него сломаны ребра. Его кишки на какое-то время вспыхнули. Ему удалось открыть опухшие глаза, пытаясь разглядеть фигуру противника.

Он разобрался.

Ли Йе бросился из хижины прямо к нему.

Сюй Цинфэн чувствовал себя крайне несчастным. Будучи мастером 5-го уровня Ци-рафининга, он был неожиданно побит культиватором 3-го уровня Ци-рафининга боевыми трюками смертного Мастера-Воина, что сделало его недостойным!

Несчастный! Злой!

Днём он всё ещё инструктировал Сюй Фэнчжу убить этого человека, чтобы прибавить веса их замыслу. В то время он не ставил этого Принца Аня в глаза, и он был равнодушен к смерти этого Принца Аня, относился к нему, как к насекомому.

В то время, он не мог себе представить, что он получит свои зубы, выбитые этим парнем меньше, чем за день!

Стыдно! Стыдно!

Сюй Цинфэн чуть не захотел бежать!

Но он не мог этого сделать.

Это потому, что кулаки Ли Йе прилетели, как шторм!

Сюй Цинфэн, крича, как сумасшедший волк, также ударил в Ли Йе, независимо от его жизни!

"Пэн! Пэн! Пэн! Пэн!"

Эти двое мгновенно получили много ударов друг от друга!

"Пух!"

Эти двое одновременно вылили полный рот крови!

В этот момент Ли Йе нашел подходящее время, чтобы схватить Сюй Цинфэна за руку.

Он вывихнул спину и снова бросил Сюй Цинфэн плечом!

"Бах". Тело Сюй Цинфэн было брошено в сторону персикового дерева Ли Йе!

Его лицо ударилось о ствол дерева, кровь тут же текла!

"А!" Сюй Цинфэн закричал!

Не успел он встать и дать отпор, как Ли Йе одной рукой схватил его за волосы и ударился головой о персиковое дерево!

Раз, два, три раза!

Персиковое дерево дрожало, ветви и листья падали толпами, и персиковые цветы падали на плечи по всему периметру.

Четыре, пять, шесть раз...

Глаза Ли Йе были спокойны и глубже, чем у чистого пруда недалеко. Даже если его раны постоянно кровоточили, а дыхание было тяжелым, как у коровы, он все равно выглядел таким же и сосредоточился только на том, что было под рукой.

Когда Ли Йе выпустил Сюй Циньфэн, он был совершенно неузнаваем. Его нос не был носом, глаза не были глазами, и кровь была по всему лицу.

Сюй Циньфэн упал под персиковое дерево со слабым дыханием, и он почувствовал, что его тело пустое и не осталось энергии.

Быть избитым было также крайнее физическое истощение.

Дыхание Сюй Циньфэна было слабым, и он чувствовал страх и холод. Он столкнулся с Ли Йе и боролся за милосердие: "Ваше Высочество принц Ан... Ваше Высочество... пожалуйста, простите меня..."

Манеры Ли Йе были, как обычно, но рана на его лице казалась больше. На самом деле, его положение было не намного лучше, чем у Сюй Цинфэна.

Тем не менее, Ли Йе всё ещё крепко держался за спину Сюй Цинфэн. Игнорируя его слабый и трепетный крик о пощаде, Ли Йе нажал на голову двумя руками и скрутил ее щелчком. Шея Сюй Цинфэн была сломана и наклонена на землю. Он умер молча.

Персиковое дерево больше не дрожало, и последний лепесток персикового цветка упал на нос Ли Йе.

Ли Йе не обратил внимания на этот лепесток, потому что у него уже не было лишней энергии.

Во-первых, он нашел свой меч Люка в кустах.

Потом он шаг за шагом шел к концу бамбукового моста - пруду, где рядом с глубоким прудом выращивали цветы лотоса.

Он знал, что будет истощен.

На самом деле, он уже был истощен и потерял слишком много крови. Он мог двигаться вперед только благодаря своей решительной воле.

Но он знал, что не может упасть здесь.

Битва на горе Нюшоу еще не прекратилась, и боевой звук со стороны горы был еще ожесточенным.

Ли Йе не знал, почему так много людей все еще сражались там.

Он вспомнил слова Сюй Фэнчжу: "Хозяин был тяжело ранен и умирает. Не имея времени на обдумывание больших планов, мы должны сначала взять бутон лотоса, чтобы спасти жизнь хозяина...".

Так как зародыш лотоса может спасти жизнь Сюй Циньфэна, возможно, он также сможет залечить его раны.

Ли Йе, который следил за кровью по дороге, неуклонно заходил в пруд с лотосом и сидел со скрещенными ногами. Кровь покрасила пруд в красный цвет и распространилась на зарождающийся лотос.

В это время Ли Йе, конечно же, не знал, что Ли Цзиньян и Ли Гуаньшу появились вместе в руинах Санкингуана.

Ли Цзиньян был свободен в движении, его лицо было румяным, и не было никаких признаков того, что его контролировали другие.

Позади него выглядела женщина, следовавшая за ним.

Ли Гуаньшу, напротив, был немного встревожен. Он нахмурился и оглянулся вокруг, как будто искал кого-то.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 51 "Захват удачи".**

Ли Цзиньян увидел, что Ли Гуаньшу выглядел очень встревоженным, и сказал: "У молодёжи императорского клана есть свои спасительные магические сокровища и призывы". Нангун Дийи уничтожил гору тремя мечами. Она действительно имела власть уничтожать небо и землю, но не для того, чтобы убивать культиваторов при низком уровне переработки Ци. Если им не повезет, они не умрут".

Голос Ли Гуаньшу был низким. "В любом случае, сначала мы должны найти Ли Йе". Если он действительно умер от меча Нангун Дийи, это будет меньше хлопот".

Ли Цзиньян хихикал. "В конце концов, у герцога и принца Аня просто спор интересов. Почему вы такие?"

Ли Гуаньшу фыркнул. "Если бы не этот парень Ли Йе, который устроил такую сцену в деревне Луопинг, как бы могла сложиться нынешняя ситуация? Я чуть не умер из-за него!"

Ли Цзиньян не ответил.

Ли Гуаньшу бросил рукава и сказал Ли Цзинъаню: "Среди молодёжи императорского клана у меня нет никакой вражды к ним, кроме Ли Йе. Мы с Ли Йе определённо не перестанем сражаться до самой смерти, но другим это не нужно". В любом случае, тебе не грозит смерть. Что касается других потерь, я компенсирую тебе".

Ли Цзиньян улыбнулся и сказал: "До тех пор, пока герцог может позволить себе хорошую цену, нетрудно запечатать наши рты, чтобы мы не разоблачили дело между вами и Санкингуаном. Я также уговорю других юношей Императорского Клана за вас... Но как насчет герцогини Ли?"

Ли Гуаньшу холодно сказал: "У герцогини Ли и Ли Йе огромная дружба, но герцогиня Ли не одинока. Если я смогу убедить У Хоншань, то это не будет проблемой, если я не смогу убедить её".

Ли Цзиньян кивнул. "В данном случае, нам нужно иметь дело только с Ли Йе."

Ли Гуаньшу взглянул на Ли Цзинъань. "Если Ли Йе умерла в этой горе Нюшоу, вы определенно будете на первом месте на этом обследовании."

Ли Цзинъань улыбнулся и сказал: "Мне очень приятно сотрудничать с вами, герцог, и мы можем просто взять то, что нам нужно. Когда Ли Йе умрёт, я помогу вам вести переговоры с другими молодёжью Императорского клана".

Ли Гуаньшу кивнул. "Теперь эти юноши Императорского клана враждебно настроены ко мне, поэтому я не могу с ними разговаривать. Конечно, будет лучше, если ты мне поможешь. Если этот вопрос будет решен, я, безусловно, помогу тебе".

Ли Цзиньян сказал: "Герцог, вы правая рука герцога Вэя, так что для меня большая честь установить с вами связь... В данном случае, самое главное - найти принца Аня и убить его."

Ли Гуаньшу сказал: "Гора Нюшоу сейчас совершенно хаотична, и мы не знаем, где прячется этот парень Ли Йе. Нам будет быстрее разделиться и найти его... Он находится на 3-м уровне Ци-рефининга, как насекомое, его легко убить, найдёшь ты или я".

...

Перед водопадом Ли Йе сел и спокойно вздохнул в пруду с лотосом.

Рядом с ним были три зелёных бутона лотоса.

Когда Ли Йе вошел в состояние, Дракон Ци в своем поле эликсира начал быстро плавать. Через некоторое время золотой Ци превратился в водоворот над своим Полем Эликсира.

Над тремя зелеными лотосами протекали потоки голубого воздуха, которые притягивал водоворот, образованный его Драконом Ци, входящим в меридианы Ли Йе по ноздрям.

Зеленые лотосы засохли со скоростью, видимой невооруженным глазом.

Вместо этого три зеленых лотоса постепенно образовались в океане Ли Йе Ци.

Дракон Ци окружил зеленые лотосы.

Величественный Дух Ци и жизненная сила были омоложены в Океане Ци.

Раньше Ли Йе знал только то, что зеленые лотосы в пруду не были обычным делом и могли исцелить травмы Сюй Циньфэня. Однако движение в его Океане Ци заставило его понять, что роль зелёных лотосов гораздо больше, чем лечение травм.

Зелёные лотосы в пруду были подняты даосской сектой и содержали даосскую удачу!

То, что поглотил Дракон Ци, было Удача. Иначе Дракон Ци не двигался бы.

У Li Ye не было Духовных Корней и он не мог поглотить Духовного Qi рая и земли. Его выращивание полагалось на Дракона Qi, поглощающего Удача и превращающего ее в его собственную силу выращивания. В эти дни его возделывание достигло быстрого прогресса. Рост его возделывания казался ему очень простым, но это не так.

В случае Удачи людей, он не мог собрать Удача других людей, если они не были по-настоящему преданы ему.

Было нелегко сделать людей по-настоящему преданными ему. Даже если он был комиссаром, который командовал десятками тысяч солдат, он мог командовать войсками, но это не означало, что эти войска были по-настоящему верны ему.

Лояльность солдат была больше к власти императорского двора, чем к личности комиссара. Другими словами, лояльность была к власти, а не к личности.

Кроме того, восемьсот охранников усадьбы только заставили Ли Йе улучшить выращивание с 1-го уровня Ци-переработки до 2-го уровня. Для каждого улучшения культивирования в будущем требовалось больше удачи. Несмотря на то, что сейчас его возделывание быстро улучшилось, для среднего или высокого уровня Ци-рафинирования, сколько людей потребовалось бы лояльности для улучшения его возделывания до более высокого уровня?

Чтобы построить его фундамент на будущее, разорвать оковы жизни и достичь Царства Духовного Мастера, сколько людей потребовалось бы лояльности? Сто тысяч или миллион?

Кроме того, королевская печать принца Аня и печать чиновника и шелковая лента оба обладали Счастьем Империи Тан, которая может быть использована Ли Йе. Но были предпосылки, что он должен быть законным наследником и признан императорским двором. Другими словами, он не мог использовать чужие вещи.

Для сравнения, для Дракона Ци гораздо более непосредственным было захватить иллюзорную Удача, такую как Даосская Возможность и Удача в даосских писаниях, оставленных Юань Тяньганом.

Однако, такие счастливые шансы были слишком редки, и их было не так уж много во всем мире. Как Ли Йе мог так легко с ними встретиться, не говоря уже о том, что у него был шанс позволить Дракону Ци схватить их?

Оставьте это в стороне и сосредоточьтесь на настоящем.

По мере того, как три зелёных лотоса росли в Океане Ци, изначально истощённый Океан Ци постепенно наполнялся Духовным Ци.

Через некоторое время Духовный Ци в его Океане Ци падал и внезапно качался наружу.

Дракон Ци в его Поле Эликсира, казалось, издавал громкий звук!

"Щелкни", его диафрагма была сломана.

Внезапно беспрецедентная аура Духовного Ци наполнила всё тело Ли Йе.

Ли Йе был в восторге.

Четвёртый уровень Ци-рафинирования!

Благодаря силе этих трёх зелёных лотосов, Ли Йе был успешно повышен до 4-го уровня рафинирования Ци!

Более того, три зеленых лотоса в его Океане Ци качались, как весенний ветерок, и почки, казалось, расцвели!

Ли Йе ясно чувствовал, что в этих трех зеленых лотосах была острая сила, которую он мог использовать!

"В "Пурпурных Облаках с Востока", которые я культивировал, есть Методы Меча, такие как "Меч Ци родился Лотос" и "Шаг за шагом Лотос", которые могут генерировать лотосы. Удивительно, но эти три зеленых лотоса совпадают с ними. То есть, если я буду использовать эти Методы Меча снова в будущем, они будут намного мощнее! Но я не знаю, насколько они будут сильны, что должно быть проверено в реальных боях".

Ли Йе не мог не почувствовать очередной всплеск радости.

Он открыл глаза.

Первое, что он увидел, было мертвое тело перед ним.

Когда Ли Йе увидел это тело, он выглядел слегка удивленным.

Оказалось, что это был Фан Чжэн, который отвез их в Саньцингуань.

Конечно, Ли Йе чувствовал бы себя странно, что Фан Чжэн умер на его глазах.

Ещё более странной для него была женщина, стоящая в трёх шагах от него.

Женщина, одетая в фиолетовое одеяние с черными глазами и грациозной фигурой, была очень зрелой и очаровательной.

Ли Йе не знала эту женщину в фиолетовой одежде и не знала, что она разговаривала с Сюй Цинфэн под павильоном где-то на горе Нюшоу.

Ли Йе обнаружила, что женщина с фиолетовой каемочкой смотрела на него игривыми и полными смысла глазами феникса, как будто смотрела на редкое сокровище.

Она не была чрезвычайно красивой, и ее внешний вид не был таким красивым, как у Шангуань Цинчэна. Но ее кожа была похожа на воду, белую и красную, и так же, как спелый персик, который источал ее очарование. Даже просто стояла тихо, у нее было обаяние, которое привлекало зрелых мужчин, чтобы поднять криминальные импульсы.

Особенно те глаза феникса, которые всегда пульсировали. Даже если она не говорила, она все равно была захватывающей.

"Тебе очень повезло", - тихо сказала женщина с фиолетовой каемочкой, когда Ли Йе открыл глаза. Ее темперамент был очарователен, но голос был ясен, как жаворонок.

"Похоже, половина моей удачи должна быть благодаря тебе". Ли Йе взглянула на тело Фан Чжэна, встала и поклонилась женщине с фиолетовой каемочкой. "Спасибо".

Когда Фан Чжэн появился в пруду с лотосом и увидел Ли Йе, он, конечно, убил бы Ли Йе. Но теперь Ли Йе был в порядке, пока Фан Чжэн был мёртв, так что очевидно, что его убил кто-то.

"Вы очень вежливы. Неплохо." Женщина с фиолетовой каемочкой стояла на месте и спокойно приняла лук Ли Йе.

Ли Йе слегка нахмурилась, потому что эти слова должны быть сказаны старейшинами. Он не мог не посмотреть на женщину с фиолетовой каемочкой внимательно.

Это было нормально, когда он не смотрел внимательно, но когда он это сделал, то сразу заметил что-то странное.

"Твой взгляд очень странный", - прямо сказал Ли Йе.

"Другие мужчины скажут, что у меня красивые глаза", - с улыбкой сказала женщина с фиолетовой каемочкой.

"То, как ты смотришь на меня, ничем не отличается от того, как те мужчины смотрят на тебя, когда говорят, что у тебя красивые глаза", - сказал Ли Йе.

"Конечно, нет." Женщина с фиолетовой каемочкой улыбнулась больше. "Они говорят, что у меня красивые глаза, а это значит, что они хотят обладать ими или кем бы то ни было, но я не хочу обладать тобой."

"Ты, конечно, не хочешь обладать мной." Ли Йе сделал глубокий вдох и почувствовал, что это было странно сказать, поэтому он продолжил: "Ты даже не хочешь обладать тремя зелеными лотосами, которые вошли в мое тело".

В пруду с лотосами больше не было зеленых лотосов.

Зеленые лотосы уже вошли в тело Ли Йе.

Точнее, Лотос Ци был поглощен Драконом Ци.

Женщина с фиолетовой грядкой хихикала, вытягивала пальцы как белые, как корни шаровидного лука, и указывала немного на Ли Йе по воздуху. Она сказала соблазнительным тоном. "Не говори так. Я нехороший человек".

Ли Йе вздохнул и снова сильно вздохнул.

Потом он посмотрел на женщину с фиолетовой каемочкой, и то, что он сказал дальше, стало еще более странным. "Тётя Сонг, нам обязательно так говорить?"

Женщина с фиолетовой каемочкой была немного удивлена, и ее красивые глаза, лучше, чем любой другой пейзаж в мире, открылись немного шире. "Узнаешь меня?"

Ли Йе беспомощно расправил руки. "Тётя Сонг умеет преображать, что может изменить твоё лицо, но тётя Сонг, ты должна знать, что кто бы тебя ни встретил, ты никогда не забудешь свой... темперамент".

Женщина с фиолетовой каемочкой удивилась, а потом прикрыла губы и засмеялась. Ее глаза были похожи на осеннюю волну, и она невинно сказала: "Малыш, когда ты в последний раз видел тетю Сонг, ты был еще ребенком. У тебя уже были какие-то... невыразимые чувства к тете Сонг в то время?"

Сказав это, она притворилась, что плюет. "Ты маленький извращенец!"

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 52 "Бок о бок".**

Имя женщины с фиолетовой каемочкой было Сун Цзяо, бывшая последовательница принца Ань Ли Сяня. О ней не было никаких известий после битвы на горе Багун.

На ночном небе было много звезд и четверть луны. Звук битвы на горе Нюшоу еще не прекратился. Духовный Ци вспыхивал, и повсюду струились искрящиеся краски. Горы омывались светом, а леса размахивали здесь.

Водопад еще стекал, а бездонный прозрачный пруд все еще брызгал. Ли Йе и Сонг Цзяо сидели бок о бок на каменных ступенях круглого алтаря. Мантии последнего были похожи на бабочек, а ее черные волосы слегка расчесывали лицо, похожее на жадью.

"Когда принц Ань гнался за Пан Сюнем, мы были на поле боя, убивая всех хозяев лагеря Пан Сюня. Культивирование принца Аня было очень высоким, и он мог пересечь более 50 километров в одно мгновение. Когда мы прибыли на гору Багун, которая уже была окружена хозяевами Императорской Астрономической Обсерватории, принц Ань скончался...".

"После битвы на горе Багун все были разочарованы и отправились в Цзянху. Сначала я жил в уединении на горе Чжуннань, а несколько дней назад приехал на гору Нюшоу. Причина этой поездки заключалась в том, что я услышал тайну о даосской секте на горе Чжуннань, что даосская секта поднимает пруд с зелеными лотосами в Санкингуане. Было бы много удачи до того, как зеленые лотосы расцветут. Даосская секта хочет имплантировать зеленых лотосов в героя, которого выбрали для свержения Танской империи, чтобы улучшить его выращивание и Удача".

Сонг Цзяо взглянул на Ли Йе с сомнением. "Этот роман - тайна, и зеленые лотосы еще не выросли, так что он не очень хорошо известен". Но в начале марта из пруда с лотосами позади нас внезапно просочилась Удача с признаками корневой нестабильности. На этот раз Нангонг Дийи внезапно прибыл на гору Нюшоу, возможно, потому, что Императорская Астрономическая Обсерватория знала подсказку".

Говоря об этом, Сонг Цзяо на мгновение остановился. "Тем не менее, все еще странно. Если Императорская Астрономическая Обсерватория действительно заметила это, то человек, отправленный на гору Нюшоу, должен был пойти прямо к пруду с лотосом, но Нангонг Дийи все еще сражался с людьми в это время...". Если бы они не знали об этом, Нангонг Дийи, уничтожив гору тремя своими мечами, был бы слишком властен".

Сонг Чжао посмотрел на Ли Е и казался озадаченным. "Даосская секта подняла зеленых лотосов, чтобы свергнуть империю Тан, и избранный человек должен быть героем Цзянху". Теперь ты великий принц императорского двора. Технически, зеленые лотосы не должны быть поглощены вами... У них конфликт с твоей удачей".

Услышав это, Ли Йе погрузился в размышления.

Сюй Цинфэн помог даосской секте поднять зеленые лотосы в Саньцингуане, это было для человека, который принес бедствия Танской империи. Для того, чтобы сотрудничать с даосской сектой, чтобы выйти в мир и разрушить репутацию императорского двора, Сюй Циньфэн, не колеблясь, замышлял планы против Ли Гуаньшу и Ли Йе, и другие тоже были замешаны в этом. Он даже хотел убить Ли Йе, чтобы увеличить шансы на успех. Однако Ли Йе был поведен на гору, как волк в комнату, что позволило Ли Йе случайно получить власть зелёных лотосов.

Но в то время Сюй Цинфэн не мог предсказать, что Нангун Дийи из Императорской Астрономической Обсерватории внезапно придет на гору, и он будет тяжело ранен, так что он не сможет защитить этот пруд с зелеными лотосами. Ли Йе налетел на гору, и в конце концов Сюй Цинфэн потерял свою жизнь, так же как и пруд с зелеными лотосами.

Однако, что это означало, конфликт Удачи?

Ли Йе спросил Сонг Цзяо: "Кого изначально выбрала даосская секта?".

"Еще раз, как его зовут... Его фамилия Хуан?" Сон Чжиао ни на минуту не мог вспомнить.

"Хуан Чао?" Ли Йе расплывчатый.

"Да! Называется Хуан Чао!" Сонг Цзяо кивнул и сразу же задался вопросом. "Ты знаешь этого человека?"

Ли Йе открыл рот и подумал, что это очень интересно, что он на самом деле ограбил "Удача Хуан Чао".

Но он не смог это объяснить и быстро сменил тему. "Кажется, я слышал об этом человеке... Нангонг Дийи внезапно приехал на гору Нюшоу. Если Императорская Астрономическая Обсерватория не заметила аномалии горы Нюшоу, то, вероятно, это было не так. В конце концов, когда он приехал, он сказал, что должен разобраться с преступниками. Возможно, мастера Императорской астрономической обсерватории наблюдали за астрономическими явлениями ночью и обнаружили, что Полярная звезда упала на Санкингуан, поэтому они подумали, что Санкингуан имел намерение восстать...".

"Кроме того, Нангун Дийи пришёл так вовремя, что, возможно, Ли Гуаньшу внес свой вклад в это". В конце концов, как только восстание Санкингуана подтвердится, его предыдущие замыслы и преступления, по крайней мере, могут быть прикрыты".

Сон Чжиао считал, что слова Ли Йе вовсе не были неразумными.

Затем она ударила Ли Йе по плечу и засмеялась, как мужчина. Она с радостью сказала: "В любом случае, теперь, когда вы впитали в себя зеленые лотосы, это большой шанс для вас... Первоначально я не знала, что ты тоже входишь в молодёжь Императорского клана. В конце концов, вы не могли культивировать раньше... Я так зол, что Сюй Цинфэн, этот старый вор, спрятал это от меня! Но это не имеет значения, так как он был убит тобой..."

Лунный свет сиял, и под паром водопада он был необычайно туманным и глубоким. Сон Чжиао была очаровательной женщиной, и люди не могли сказать ее возраст. Она сидела рядом с Ли Йе с ее глазами феникса яркими и глубокими, сияющими как обсидиан. Ее черные волосы упали, как водопад. Она была очень красива во всех отношениях.

Тем не менее, Ли Йе не было времени, чтобы оценить ее красоту в это время.

Он спросил Сон Цзяо: "Тетя Сон, в чем был секрет битвы на горе Багун? Сделал ли мой отец предателями, так что в конце концов он умер?"

Сонг Чжиао собрала волосы и в тусклом состоянии спросила: "Почему ты спрашиваешь?"

Ли Йе на мгновение замолчала. "Я услышала несколько слухов."

"Слухи?" Сонг Чжиао сначала была немного удивлена, а потом поняла. "Похоже, многим известны слухи, которые даосская секта намеревалась распространить."

"Даосская секта?" Ли Йе молча сказал и вскоре понял, что даосская секта распространила заговор Ли Сианя, умирающего из-за императорского двора. Это привело бы к тому, что многие люди стали бы нелояльными по отношению к императорскому двору, что соответствовало намерению даосской секты вызвать хаос.

Сон Цзяо вдруг спросил: "Ты веришь этим слухам?"

"Я верю большинству из них. Если бы мой отец не умер от заговора, его последователи и соратники не распустились бы, - сказал Ли Е, - а тётя Сонг только что сказала, что после битвы на горе Багун все были разочарованы, поэтому они ушли в отставку в Цзянху". Почему они были разочарованы?"

Сонг Цзяо внимательно посмотрел на Ли Йе и вздохнул. "Ты действительно отличаешься от детства. Да, многие из нас в то время думали, что принц Ан умер из-за недоверия императора, а Ли Гуаньшу, Кань Чэнчунь и другие люди были палачами".

"Несколько лет назад принц Ан был слишком могущественным, потому что в его руках была военная и политическая власть. С созданием усадьбы, усадьба принца Аня даже имела больший вес, чем шесть департаментов, и когда-то была выше трех министерств. Не только император был несчастлив, но и те главные должностные лица трех министерств и шести департаментов, были ли они когда-нибудь счастливы?".

"Принц Ан оказался прямолинейным человеком. Единственное, что было в его сердце - это страна, и не было места для интриг. Он всегда говорил, что страна падет, и нет времени терять. Он пытался помочь стране, но все равно не мог остановить упадок Танской империи, поэтому у него не было времени вежливо разобраться с злодеями".

"В эти годы принц Ан действовал решительно, не боялся сплетен, а иногда даже убивал людей, чтобы наказать коррумпированных чиновников, что делало его слишком могущественным, как полноценного правителя...". Ключевым моментом было то, что репутация принца Ан был слишком хорош, и его престиж был слишком велик, так что это было разумно для императора, чтобы ревновать и для министров, чтобы бояться его".

Говоря об этом, Сон Цзяо горько улыбнулась, и ее глаза замерзли. "Мы пытались убедить принца Аня в том, что это было слишком трудно достичь. Однако сердце принца Ын было полно национальных интересов. Дело не в том, что он не знал этих истин, но все, что он делал, было для Танской империи, так что ему было все равно... Когда Пан Сюнь возглавил восстание, императорский двор не имел намерения позволить принцу Аню возглавить войска, чтобы подавить его. Но эти генералы были слишком некомпетентны, поэтому император был вынужден позволить принцу Аню выступить".

"В то время, не только мы, но и принц Ан мог предсказать, что когда они отправятся в Хуайнань, они не смогут вернуться, даже если они подавят восстание. Тем не менее, мы все еще хотели, чтобы нам повезло, и надеялись, что император не разрушит свою страну, и надеялись, что министры все еще обеспокоены общей ситуацией...". Мы высоко ценили императора и министров... Говорили, что жизнь принца Анна связана с жизнью страны. Это правда".

Ли Йе на мгновение замолчал. "В этой ситуации неудивительно, что все были разочарованы."

Сонг Цзяо некоторое время безразлично смотрел на чистый пруд под водопадом, возможно, вспоминая плохие воспоминания. Спустя долгое время она с грустью сказала: "Когда умер принц Ан, наш народ, которому доверял принц Ан, знал, что императорский двор не отпустит нас, и никто не будет говорить за нас, поэтому мы могли расформироваться только в Цзянху". Тем не менее, многие из нас либо погибли, либо пропали без вести в течение последних двух лет, а сейчас их осталось совсем немного".

Ли Йе посмотрел в сторону Санкингуана и медленно сказал: "Итак, тетя Сун сотрудничала с даосской сектой, возможно ли, что вы поддерживаете намерение даосской секты свергнуть императорский двор?".

Сонг Цзяо укусила зубы и сказала: "Такой императорский двор, позволяющий умирать верным людям и приводящий к власти хитрых людей, гнилой до мозга костей. Что нужно для его выживания?"

Ли Йе не высказала своего мнения. "Так тётя Сонг рассказала даосской секте о тайне битвы на горе Багун?"

"Да." Сонг Цзяо откровенно признался.

Ли Йе молчала.

В разговоре Сонг Цзяо обращался к Ли Сянь как к принцу Аню.

Но теперь Ли Йе был принцем Аня из Танской империи, а Ли Сянь уже был старым принцем Анем.

Это показало, что преданность Сун Цзяо Ли Сяню была глубокой, и она была чрезвычайно уважительна к нему.

Ли Йе чувствовал, что, несмотря на то, что все было так же, одни и те же люди очень сильно изменились.

Он был Великим Принцем императорского двора и будет продолжать работать в системе императорского двора.

А Сон Цзяо, который в некоторой степени сотрудничал с даосской сектой, уже встал в оппозицию.

По крайней мере, в краткосрочной перспективе.

За последние два года бывшие последователи, в том числе и Сон Цзяо, ни один из них не отправился в Чанъань, чтобы найти Ли Е.

Они знали, что Ли Е находится в трудной ситуации.

Обычно эти люди игнорировали Ли Йе, потому что раньше он не мог культивировать.

По сравнению с сияющим принцем Анем, это было слишком стыдно для его наследника, видимо, быть неспособным культивировать.

Song Jiao и другие были разочарованы, и они не положили Ли Ye в их глаза, так что они не будут иметь идею защиты потомка их бывшего хозяина. Было трудно защитить себя. Даже если бы у них была эта идея, это было слишком трудно сделать. Если бы они поспешили в Чанъань, это принесло бы только неприятности Ли Йе.

Ли Йе не знал, какая из этих двух мыслей была правдой.

Поэтому он спросил Сон Чжиао: "Тётя Сон, что ты собираешься делать дальше?"

Сонг Цзяо спросил в ответ: "Какие у тебя планы?"

Глаза Ли Йе были твёрдыми. "Сначала я отомщу за отца".

Сон Чжиао не колебался. "Я помогу тебе отомстить."

Ли Йе был немного удивлён. "Тётя Сонг хочет пойти со мной?"

Сон Чжиао взглянула на Ли Йе. "Малыш, если я не поеду с тобой, как ты выберешься с горы Нюшоу?"

Сердце Ли Йе было теплое.

Сон Чжиао встал и взглянул на вершину водопада. С другой стороны, луна висела неподвижно, и 30-метровый водопад стекал, как будто он был из Лунного дворца.

Затем Клэри посмотрела на Ли Йе глазами, словно ножи, красными губами, словно кровь, и фиолетовой мантией, двигающейся без ветра. "В прошлом я сражался с Принцем Ан бок о бок, купаясь в крови и страдая вместе. Я даже подавлял восстание и защищал страну. Я также с легкостью прокрадывался во вражеские лагеря и легко брал голову врага, как конфеты у младенца. Сегодня вечером я хотел бы посмотреть, сможешь ли ты, новый Принц Ан, заставить меня пережить эти прошлые годы снова или нет".

В этот момент красота была похожа на меч.

Ли Йе встал и посмотрел на вершину водопада. С другой стороны, кто-то встал против ветра спиной к светлой луне, его рука держала острое оружие, мантии трепетали, как небесный солдат, спускающийся на землю и бессмертный появляется в мире.

Молодой принц Ан был спокоен. "Поле битвы кровавое, и я не смею разочаровывать своих товарищей."

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 53 "Холодная Сяо".**

Полнолуние было большим и круглым, когда его свет падал с неба. Ли Гуаньшу и Вэй Тяньхэ стояли на водопаде, показывая только свои очертания, черный силуэт длинных волос и одежду, летящую вместе.

Тем временем семь или восемь человеческих фигур появлялись одна за другой. Они жадно смотрели на них на вершине водопада.

Под ночным небом было ветрено и влажно. Ли Йе встал у пруда с лотосом.

Он посмотрел вверх на высокомерного герцога, который смотрел вниз на своих шестерых мастеров 6-го уровня по переработке ци. Он убил своего отца и был заграждением на пути.

"Почему бы тебе не запустить Ли Йе? Ты знаешь, как сбежать. Я не смогу найти тебя. Но Император не подведёт человека, который делает всё, что в его силах, и на этот раз ты не сможешь убежать!" Ли Гуаньшу чихнул и указал на Ли Йе. "Убери его голову для меня!"

Вэй Тяньхэ вытащил нож и подскочил с водопада. Он спрыгнул с высокой скалы. Он держал свой длинный нож высоко над головой. В воздухе он вытащил нож Ци длиной десять метров. Белый Нож Ци собирался ударить Ли Йе по голове.

В то же время семь или восемь культиваторов очистителя Ци прыгали с водопада один за другим, ступали на камни и деревья с обеих сторон и были такими же энергичными, как птицы, обгоняя с разных сторон к пруду с лотосами.

Нож Ци сильно упал, а Ли Йе и Сонг Цзяо увернулись в обе стороны. Белый Нож Ци попал в круглый алтарь и прорвался в траншею глубиной 10 дециметров. Белые нефритовые перила и напольная плитка разлетелись под звук взрыва, разлетевшись вокруг. И вода в бассейне поднялась, которая выглядела как занавеска.

"Ли Йе, ты сегодня обречен на смерть!" Река Вэй Тяньхэ, проигравшая в деревне Лупин, была сейчас ожесточена и уже пришла атаковать Ли Йе, пока не разбрызгались обломки и не упала вода. Длинный нож запустил несколько ножей Ци, которые перекрыли Ли Йе путь к избеганию.

Ли Йе защищался мечом. Мечом Люка был орудовал последовательно и запустил несколько Мечей Ци, которые столкнулись с Ножом Ци. Под звук взрыва он сделал заклинательные жесты и поднял Духовный щит Ци. Он прошел через Световой щит Духовного Ци, который взорвался, как фейерверк, и взял на себя инициативу в нападении на Вэй Тяньхэ своим мечом.

"Боже, как ты смеешь не убегать! Но вы нападаете на культиватор 5-го уровня Ци с вашим культивированием 3-го уровня, вы обречены на неудачу. Сегодня я расскажу вам, какой силой обладает Qi-рефининговый культиватор 5-го уровня!"

Вей Тяньхэ яростно посмеялся, а потом его длинный нож упал. Он орудовал только один раз, но нож Ци приходил один за другим. За очень короткий промежуток времени весь Нож Ци подошел к Ли Йе, как волны, разбивающиеся о берег один за другим, что было великолепно. "Волнообразный Чоп!"

Ли Йе выздоровел после того, как впитал в себя силу лотосов. Теперь, столкнувшись с полномасштабной атакой Вэй Тяньхэ, он быстро мобилизовал Духовного Ци в своём теле и общался с тремя зелёными лотосами в своём Океане Ци. На мгновение неописуемая, но чрезвычайно острая сила лотоса выпрыгнула из Океана Ци и вылилась в меридианы и распространилась на меч.

Чувствуя эту могущественную Духовную Ци, Ли Вэй закричал низким голосом. "Меч Ци родился лотосом!"

"Иди к черту!" Вэй Тяньхэ закричал.

Меч и нож стояли лицом друг к другу, а лотос стоял лицом к волнам. Духовный Ци был безумно сжат в одно мгновение. Будь то меч Ци или нож Ци, все они безумно склонились в обе стороны и были разбиты в порошок. Однако, Духовный Ци был слишком силён и ошеломляющ, так что он не сразу рассеялся, а выстрелил в землю, как стрелы, вызывая последовательные бомбардировки и полёты грязи!

В то же время, нож и меч столкнулись друг с другом, блестяще сияя. Лотосы и волны исчезли. Звук взрыва был чистым и громким, он был таким же резким, как и звук трения ума. В очень короткий момент длинные волосы Ли Йе и Вэй Тяньхэ трепетали назад, как водопад, и выглядели так, словно застряли.

Вей Тяньхэ был уверен, что победит, и в его глазах вспыхнула жестокость. Казалось, он видел сцену, когда Ли Йе был зарезан им, и плоть и кровь летели во все стороны. Между 3-м Ци-рафининговым уровнем и 5-м Ци-рафининговым уровнем было не только два уровня, но и разница между средним уровнем Ци-рафининга и низким уровнем Ци-рафининга. Их сила не была на одном уровне.

"Бум". Нож и меч тряслись одновременно.

Взгляд Вэй Тяньхэ внезапно изменился. Жестокий и гордый взгляд все еще был на его лице, но он был поражен, что сделало его лицо выглядеть особенно жестким. "Как такое может быть?"

Они потратили всю свою энергию. Витяне не только не отрезали меч Ли Йе Ци и не убили Ли Йе, но и не получили никакой пользы. После этой атаки у них была ничья!

Метод культивирования, похожий на волну, практиковался Вэй Тяньхэ и славился своей свирепостью. Даже в городе Чанъань, он был на среднем уровне. Он приложил все усилия, чтобы справиться с культиватором 3-го уровня Ци-рефинажа и не встретил успеха. Это заставило его чувствовать себя потрясающе!

В тот момент, когда меч и нож дрожали, Ли Йе ударил левым кулаком Вэй Тяньхэ.

Вэй Тяньхэ действительно был мастером, а не мастером, у которого было только культивирование и не было никакого практического опыта. Напротив, у него были отличные боевые навыки. Хотя удар Ли Е был неожиданным и чрезвычайно быстрым, он не потерял голову даже думал, что он был поражен. Он мгновенно мобилизовал свой Духовный Ци и кулаком встретил удар Ли Йе.

"Иди к чёрту! Брейк!" Вэй Тяньхэ закричал.

Естественно, он имел в виду, что ударом он сломает руку Ли Йе.

Вей Тяньхэ был так уверен в себе. Он был мастером по переработке Ци 5-го уровня!

В этот момент он верил в то, что когда их нож и меч столкнулись как раз сейчас, причина, по которой он не преуспел, была в том, что метод культивирования Ли Йе был сильным, и классовое ранжирование меча Luke было высоким, так что Духовный Ци Ли Йе был увеличен!

Но теперь Li Ye неожиданно ударил, и это был простой и прямой удар. Он не использовал никакой метод культивирования. Они сражались рука об руку. Ли Йе должен был проиграть!

Ли Йе ударил и не использовал меч Ци, рожденный Лотосом. И в Пурпурных Облаках от востока, не было сказано, что пунш мог родить лотос. Однако, после того как он подсознательно мобилизовал силу 3 зеленых лотоса, лотос Духовного Qi появился перед его кулаком.

Сила этого удара увеличилась на шаг!

Два кулака столкнулись друг с другом без всякой фантазии. Затем они сделали два шага назад и пошли на двойку снова!

На этот раз внешний вид Вэй Тяньхэ изменился напрямую. Он расширил глаза и невероятно уставился на Ли Йе. "Ты на 4-м уровне Ци-рефининга"? Как такое могло случиться?!"

После столкновения кулаков Вэй Тяньхэ наконец-то ясно почувствовал, что культивирование Ли Йе достигло 4-го уровня в Ци-рефининге!

"Когда вы были в деревне Луопинг, вы все еще были на 3-м уровне Ци-рафининга! Всего за два дня вы должны были достичь более высокого уровня?! Что Саньцингуан попросил у тебя, чтобы они пообещали тебе такие преимущества?!"

Вей Тяньхэ был полон шока и сюрпризов. Молодой принц Ан перед ним не выращивал несколько месяцев назад, и его называли пустой тратой 20 лет. Но за короткое время его выращивание было увеличено на несколько уровней, что было невероятно быстро. Такая трансформация заставила Вэй Тяньэ почувствовать огромную пропасть после сравнения с Ли Е.

Ли Йе проигнорировал слова Вэй Тяньхэ, и его лицо оставалось спокойным. Он снова начал драку!

"Давайте вместе и окружите его!" Вэй Тяньхэ громко закричал. Столкнувшись с монстром, как Ли Йе, он не был уверен в победе. Поэтому он мог только осаждать всех людей. Выкрикнув это предложение, он почувствовал горечь, как будто съел китайскую золотую нить. Ли Йе, которого он мог легко убить в деревне Луопинг, в одно мгновение усилился!

Тем не менее, горечь Вэй Тяньхэ быстро смягчилась.

С неба сошла господствующая ладонь и ударила по Ли Йе!

Ли Йе, который собирался напасть на Вэй Тяньхэ, должен был остановиться и защититься. Он выколол себя и держал свой меч у груди!

Огромная ладонь, состоящая из Духовного Ци, сошла с неба и мгновенно ударила Ли Йе!

Ли Йе был сбит ладонью, и его одежда и волосы внезапно откинулись назад. Он в одно мгновение выплюнул полный рот крови, и его ноги погрузились глубоко в землю. Бурный Духовный Ци взорвался рядом с ним, оставив на земле отпечаток пламени глубиной до 15 дециметров и человеческую фигуру посередине ладони.

Ли Гуаньшу сам напал на Ли Е!

Ли Гуаньшу медленно дрейфовал вниз перед водопадом. Он с презрением посмотрел на Ли Йе. "Тебе так повезло. Сначала ты получил наследство Небесного Мастера Юаня. Вы достигли Ци-рафининга за один шаг, и выращивание значительно возросло за день. Потом у тебя было приключение в Санкингуане, и твое культивирование снова возросло! Должен признать, что я глубоко тебя боюсь! Я видел бесчисленное множество гениев, но не видел никого, похожего на тебя. Ты не гений, а зло! Сегодня я нападу на тебя лично и убью здесь. Я не могу смириться с тем, что ты создал мне проблемы, не говоря уже о том, чтобы с каждым днем смотреть, как ты становишься сильнее!"

Ли Йе стоял прямо, неуклонно стоял со своим мечом и вытирал кровь изо рта по собственному желанию.

В тот момент, когда Ли Гуаньшу заговорил, семь или восемь его людей окружили Ли Йе и заблокировали весь его путь к отступлению.

Ли Гуаньшу медленно поднял руку и холодным тоном произнес приговор: "Ли Йе, я разберусь с тобой один. Ты..."

Точно так же, как Ли Гуаньшу собирался начать атаку, была слышна насмешка.

На вершине персикового дерева со стороны бамбукового моста стояла дама в фиолетовом цвете, возраст которой был неразличим. Она вытаскивала нефритовую сяо, и ее взгляд был полон насмешек.

"Я был в уединении всего несколько дней, и я не могу себе представить, что стою здесь, но никто не замечает меня... Это из-за того, что Цзянху был слишком беспощаден или из-за того, что я бесполезен?"

После того, как слова Сон Цзяо были закончены, нефритовый Сяо нежно взорвался перед ее красными губами.

Когда Ли Гуаньшу услышал голос, его лицо внезапно изменилось.

До того, как Сон Цзяо издал звук, Ли Гуаньшу не заметил, что на персиковом дереве рядом с хижиной все еще стоит мужчина.

Несмотря на то, что эта женщина стояла с Ли Е до того, как Вэй Тяньхэ начал драку.

Но с тех пор, как она вышла из ножа Ци Вэй Тяньхэ, все, включая Ли Гуаньшу, пренебрегали её существованием!

Культивирование такого человека не было слишком слабым, но было настолько сильным, что она могла полностью скрыть свое дыхание, так что люди не могли знать о ней и не могли не обращать на нее внимания.

Даже Ли Гуаньшу игнорировал ее.

Ли Гуаньшу вдруг уставился на Сон Цзяо. Он не мог больше быть спокойным и не мог сохранить свое отношение притворства и превосходства.

Потому что его культивирование было не выше её.

Сон Цзяо смог этого добиться, а это означало, что ее культивирование, по крайней мере, не было ниже, чем у Ли Гуаньшу!

Ли Гуаньшу посмотрел на Сон Цзяо и обнаружил, что не знает эту женщину.

Эта женщина была искусна в Методе Сдвигания Лиц.

Однако в следующий момент лицо Ли Гуаньшу побледнело.

Потому что был слышен звук Сяо.

Звук Сяо, звучавший с гор, был таким же неуловимым, как и мечты о прошлом, таким же приятным, как звуки птиц и цветов, и таким же захватывающим, как и битвы на поле боя.

Со звуком Сяо поднялась прохлада из глубины сердца каждого.

Это была не ложная прохлада, а настоящая прохлада.

Потому что подошвы их ног, одежда, конечности и брови замерзли, и даже ветки и листья деревьев рядом с ними были покрыты льдом и снегом. Безостановочный водопад замерз, и он собирался застыть!

Все были плохо выглядят.

Потому что застывали не только деревья и водопады, но и Духовный Ци в их телах!

Из-за этого звука, а также снега и льда, которые покрывали всё, Ли Гуаньшу вспомнил удивительное имя и персонаж, которого боялись бесчисленные мастера.

Он указал на женщину в пурпурной одежде на персиковом дереве, и его глаза были расширены. "Эта песня, несомненно, Холодная река И... Если вы не слышите Холод реки И, вы не знаете холода. Звук нефрита Сяо заставит сотни призраков вернуться! Этот Сяо... Холодная Сяо. Ты один из семи учеников Секты Белого Оленя... Сонг Цзяо!"

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 54 "Питоны".**

Секция белого оленя.

Услышав эти три слова, Ли Йе с легкостью запомнил Ли Сянь, который также был учеником секты белого оленя.

Даосская секта имела долгую историю, которая восходит к легендарному периоду, когда богиня Нува починила небо, а Фу Ши создала Восемь диаграмм.

Первый император всего мира прибыл в то время, когда даосский метод процветал. Император Хуан был первым из трёх императоров и пяти государей, которые вышли из центральных равнин и разгромили первого военачальника Чиеу.

Первый расцвет даосской секты пришелся на период Цзян Цзяня и Чжоу Гун. В то время все феодальные князья мира почитали даосскую секту как православную. Книга перемен", которая до сих пор считается первой древней записью даосской секты, датируется этим периодом.

Затем, после первых реальных разногласий в течение весенне-осеннего периода, продолжавшегося около трехсот лет, сотни школ мысли возникали одна за другой. Многие феодальные князья отказались от даосской секты и правили своими странами с более радикальными и новыми идеями. Статус даосской секты, которая выступала за "управление другими людьми, ничего не делая против природы" и "все люди должны культивировать", был впервые оспорен.

Именно в этот период бесчисленное множество мудрецов из всех школ последовательно становились бессмертными благодаря чрезвычайно высокому уровню своего культивирования или своим великим заслугам и добродетелям, помогая всей стране или народу, создавая великолепный период бессмертного двора.

В то время феодальные князья вели борьбу за гегемонию человеческого мира, и их герои стояли в бессмертном дворе в огромных количествах.

В весенне-осенний период все школы мысли учились друг у друга и сливались воедино до тех пор, пока весь мир не стал единым. При Бессмертном Дворе все школы также учились друг у друга и сливались, как все реки сливались в океан. Лишь позже конфуцианство, даосизм и милитаризм стали самыми могущественными. Тогда буддизм пришел с Востока, его сила росла очень быстро и боролась с тремя другими сектами за господство. Так в Культивируемом мире, в конечном итоге, произошло противостояние между конфуцианством, буддизмом, даосизмом и милитаризмом.

Среди них даосизм имел долгую историю и глубокую коннотацию. Даже императоры человеческого мира с уважением относились к конфуцианству еще со времен династии Хань и правили своими странами с помощью конфуцианства. Однако система культивирования конфуцианства была сложной и менее понятной, чем даосизм, поэтому даосизм все еще оставался доминирующим.

По сей день даосская секта больше не выступает за культивирование, ничего не делая против природы. Чтобы соответствовать общим мировым тенденциям, даосская секта должна была постоянно приспосабливаться, чтобы процветать. Самое главное, она также стремилась к гегемонии мира.

В настоящее время в мире существует бесчисленное множество сект Бессмертия, большинство из которых являются даосскими сектами. Поэтому даосские храмы разбросаны по всему миру.

Среди этих даосских сект пять самых известных и могущественных даосских сект - Пэнглай на востоке, Шушань на западе, Сюэлуй на севере, Дунтин на юге и Чжуннань в середине.

Немногие из других бессмертных сект пользовались такой же популярностью, как пять даосских сект, Тайхан буддизма, Чхоньян милитаризма и Каменный город конфуцианства были исключениями.

Кроме того, не менее известной стала бы секта белого оленя.

Секта белого оленя имела долгую историю. Она датируется весенним и осенним периодом и просуществовала сотни поколений.

В мире было мало бессмертных сект, которые просуществовали сотни поколений.

Каждый Хозяин из секты белого оленя принимал только семь учеников.

С разрешения Императорского двора секты Бессмертия мира смогли начать принимать больше учеников к лучшему.

Поэтому именно здесь, в сектах белых оленей, люди любили говорить о двух легендах.

Эти две легенды превзошли подавляющее большинство сект Бессмертного мира.

Но по сравнению с третьей легендой, эти две легенды вряд ли заслуживали упоминания.

Ученики Белой Оленьей секты учились только в мирное время и занимались всемирными делами в смутные времена. Каждый ученик Белой Оленьей секты, занимавшийся всемирными делами, либо добивался великих свершений и вошел в историю, либо создавал себе проблемы и делал себе имя позора. Неизвестные ученики из секты белого оленя были очень редки.

Весной и осенью секта белого оленя запомнилась навсегда. Он привлек к себе всеобщее внимание, потому что четверо его учеников прославились во всем мире.

Учениками были Чжан И, Су Цинь, Пан Хуан и Сунь Бинь.

После этого бесчисленное множество выдающихся людей утверждали, что они являются учениками секты белого оленя: Цзя И из ранней династии Хань, Фэн Чу из поздней династии Хань, Чэнь Цинчжи из южной династии, Лю Цзину из южной династии Сун и Ли Цзин, генерал из нынешней династии.

Однако никто не смог бы определить секту белых оленей. Никто не может сказать, относится ли он к даосизму, или к конфуцианству, или к милитаризму.

Была похвала секте белых оленей. Несмотря на то, что она была экстремальной, она была широко распространена на протяжении тысячелетий.

Мир ничего не знает о секте белого оленя и не понимает, откуда взялись эти хозяева!

Поэтому, когда Ли Гуаньшу произнес эти слова, его голос немного дрожал. "Если вы не испытали холода реки И, вы не можете знать его холод. Звук нефрита Сяо заставит сотню призраков вернуться! Ты один из семи учеников Секты Белого Оленя, Сонг Цзяо!"

Он боялся Сон Цзяо не только потому, что она была ученицей Секты Белого Оленя, но и потому, что она уже прославилась в Цзянху.

После смерти Ли Сянь стала самой известной ученицей секты белого оленя из этого поколения.

Нефрит в ее руке назывался Холодная Сяо, а ее метод культивирования назывался Холодная река Йи.

Пустынный шторм замерзает на реке Йи, и обреченный герой не вернется.

Предположительно, призраки могут быть заморожены и умереть от холода реки И, не говоря уже о людях?

Когда лунный свет упал на персиковое дерево, женщина с фиолетовой рубашкой, которая сидела там, не ответила на слова Ли Гуаньшу. Только нежные и мелодичные звуки Сяо достигли новой высоты.

У тех культивировщиков Ци, которые последовали за Вэй Тяньхэ и окружили Ли Е, их лица в одно мгновение были покрыты морозом и снегом. Они стали жесткими, и их зубы болтали от внезапного холода. Каждый раз, когда они дышали, казалось, что они плюнули горсткой снега, и их глаза расширялись в страхе.

Некоторые из них знали о холоде реки И, а некоторые нет. Но в этот момент застойный Дух Ци и неактивное тело заставили их осознать силу этого ученика из Секты Белого Оленя.

Ли Йе, естественно, не упустил бы такую возможность.

Его лицо стало серьёзным, а фигура быстро исчезла, оставив след из нарушенной почвы, указывающий на усилия, приложенные его задними ногами.

"Шаг за шагом лотос!"

Ли Йе закричал низким голосом.

Перед водопадом, который начал затвердевать, фиолетовый Ци поднялся, когда облака дрейфовали, создавая иллюзию сказочной страны.

Родилось семь зеленых лотосов.

"Пфт!" Звук повторялся семь раз.

Когда горло семи культиваторов треснуло и они падали один за другим. Однако, не было никаких порывов крови, так как их кровь уже застыла в жилах.

Всего через семь шагов перед Вэй Тяньхэ появилась Ли Йе.

Его Меч Люка пронзил горло Вэй Тяньхэ.

Меч Люка издал звук.

Глаза Вэй Тяньхэ расширились, сделав их похожими на медные колокольчики, как дрожали все мускулы его заснеженного лица, и его душа, казалось, кричала, сводя с ума от страха.

Хозяин 5-го уровня Ци-рафининга ясно почувствовал приближение смерти в тот момент. Среди фиолетового дыма, он, казалось, привлекает открытая дверь в потусторонний мир.

Он был уверен, что убьет Ли Йе, и все же он дрожал от страха перед Ли Йе.

Поскольку семь его спутников упали, а осады в надежде Вэй Тяньхэ больше не существовало, он чувствовал себя одиноким, и была слабость в одиночестве, которая заставляла его бояться Ли Йе.

Он никогда не смотрел на Ли Йе с правильным отношением, и он думал, что он живет привилегированной жизнью. Но теперь он верил, что Ли Йе убьет его легко и без сомнения.

"Ах!" В этот критический момент Вей Тяньхэ закричал громко. Его Духовный Ци наконец-то прорвался через тюрьму и вырвался в океан Ци. Всё его тело дрогнуло, как лед и снег на его халате осыпались!

В конце концов, он был опытным мастером боя. Как гордый человек Ли Гуаньшу, он имел дело со многими тёмными и невидимыми противниками в последние годы. Он стал убийцей, и борьба была его инстинктом!

Он накапливал свои боевые навыки во время многих сражений, а его упорство и выносливость были намного лучше, чем у Сюй Фэнчжу, который практиковался только глубоко в горах и просто хотел совершенствоваться через культивирование!

"Отбивная прилива"! Вэй Тяньхэ держал свой нож обеими руками, когда он сделал шаг вперед и запустил отбивной в направлении Ли Е!

Вспышка света излучалась во всех направлениях, когда девятидециметровый нож превратился в Нож Ци длиной более 15 метров!

В тот момент, когда Нож Ци конденсировался, он продолжал падать. Предыдущая Волнообразная Отбивная принесла Нож Ци, который приходил один за другим, как волны, теперь волны непосредственно изменились к приливам и мощность увеличилась, очевидно!

Нож Ци упал один за другим, как приливы, каждый из них 15 метров в длину. Они были настолько мощными, что как будто собирались уничтожить весь город! Под Ножом Ци Ли Йе, который был всего около двух метров в высоту, выглядел очень маленьким!

Тем не менее, молодой Принц Ань не показал никакого страха и не имел желания отступать. Меч Люка дал зеленый свет и выглядел как одинокий парус против прилива, так как он шел прямо!

...

Пока Ли Йе и Вэй Тяньхэ сражались, Ли Гуаньшу не простаивал.

Не бездельничавший Ли Гуаньшу не напал на Ли Йе, а уставился на женщину в фиолетовом цвете на персиковом дереве рядом с хижиной.

Потом он сделал шаг.

По мнению Ли Гуаньшу, Сон Чжиао был более опасен, чем Ли Йе.

Это было легкое решение.

Если бы он не убил Сон Чжиао, он бы умер, когда все его люди погибли.

Поэтому он поспешил к Сон Цзяо.

Каждый раз, когда он шел вперед, лед и снег на его ногах разрывались, дюйм за дюймом. Однако в следующий момент его ноги покрывались новым снегом и ледяным покровом, который закреплял брюки и замедлял ход его шагов. Он стискивал зубы и делал еще один шаг, повторяя этот трудный процесс снова и снова.

Лицо Ли Гуаньшу становилось белее.

Он чувствовал себя неловко.

Сила Холодности реки И превзошла его прежние ожидания.

Вдруг Ли Гуаньшу поднял голову и уставился на Сон Цзяо, очаровательную женщину, которая выглядела тускло, когда положила Сяо перед губами.

"Холод реки И" заслужил свою репутацию. Сонг Цзяо из Секты Белого Оленя оправдывает свою репутацию!" Ли Гуаньшу скрипел зубами и открыл рот. Каждый раз, когда он произносил слово, он выдыхал глоток льда и снега. Он тяжело произносил каждое слово, как будто у него была великая ненависть!

Внезапно глаза Ли Гуаньшу покраснели, когда он яростно качал рукавами и вдруг сделал большой шаг!

Мгновенно, Духовный Ци стоял вокруг него, постоянно взволнованный. Его длинные волосы и халат трепетали вокруг, создавая бесконечный звук. Он выглядел как призрак!

"Но если вы думаете, что у меня нет сил дать отпор, то вы недооценили чиновников Императорского двора и Императорского клана Танской империи!" Ли Гуаньшу, с багряными глазами, поднял правую руку и схватил что-то твердое под ночным небом, как будто в воздухе пряталось оружие.

Его оружие было в воздухе.

И это было длинное копье.

Длинное копье, состоящее из Духовного Ци.

Он держал длинное копье в руке.

Когда он подпрыгнул.

Длинное копье двигалось как дракон.

И оно пошло прямо к Сонг Цзяо.

"Сегодня я дам тебе знать, почему я герцог Танской империи!" Он громко закричал: "Тот, кто движется между облаками, горами и морями. Питоны однажды сотрясают Девятое Небо. Девятирезвийные питоны!"

И Ли Гуаньшу, и Ли Яо культивировали 9-ти громоподобные питоны.

Но 9-розовые питоны Ли Гуаньшу отличались от питонов Ли Яо.

Истории гласят, что самый мощный метод 9-ти громоподобных питонов обладал непревзойденной силой, способной ломать горы и реки!

Ли Гуаньшу сделал один шаг и в мгновение ока достиг вершины персикового дерева. Это был шаг Ли Гуаньшу в пустоту, который преодолел пустоту и ясно показал его способности.

Он мог пересечь горы, моря и подняться на вершину облаков всего одним шагом. Это так называемый "Один шаг между облаками, горами и морями"!

Внезапно с ночного неба раздался громкий рев питонов. Длинное копье Ли Гуаньшу излучало свет во всех направлениях, покрывая небо, так что люди не могли смотреть на него прямо!

В то же время, ночное небо поменяло цвет, и вокруг Ли Гуаньшу появились белые питоны. Каждый из них длиной в тридцать метров. Они делали угрожающие жесты, они были величественны и могущественны. Всего их было девять питонов.

Девять белых питонов появились из ниоткуда, когда Ли Гуаньшу стоял там со своим длинным копьем, состоящим из Духовного Ци. С его одеждами, летающими, его внушительное поведение было беспрецедентным.

"Секта белого оленя и холод реки И, все могут отправиться в ад!"

Ли Гуаньшу срубил свое длинное копье, и девять питонов заревело в ночном небе, открыв свои кровавые рты и ужасные языки. Они бросились к Сон Цзяо, который стоял на персиковом дереве!

Однажды питоны смогли сотрясти Девятое небо. Так что, если питоны могли трясти Девятое Небо, то они определенно могли трясти персиковое дерево и стройную женщину.

Давление было слишком ужасным. Как смертный мог вынести это?

В этот момент девять питонов были луной, а Сонг Цзяо - светлячком.

Однако женщина в фиолетовом цвете на вершине персикового дерева не двигала ни себя, ни своего Сяо. Только её рот слегка шевелился.

И то, что ее рот показал, было насмешкой.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 55 Успех или неудача.**

Небо изменилось из-за девяти питонов, которые появились вместе, чтобы напасть на прекрасную даму.

Один перемещается между облаками, горами и морями. Однажды питоны сотрясают Девятое Небо. Он заслужил свою репутацию.

Рев этих питонов был громким. Они двигались как летучие драконы и прыгающие тигры, бросаясь к женщине с фиолетовыми каплями, которая играла Сяо на персиковом дереве!

В это время Сон Цзяо показала осмеяние на лице.

Её взгляд был похож на взрослого мужчину, который смотрел на трехлетнего ребёнка, делающего перед ним угрожающие жесты.

Волосы и одежда Ли Гуаньшу дико трепетали, его взгляд был величественным, а лицо - безжалостным. Он направил свое длинное копье вперед, и девять питонов вышли с силой, сотрясающей небеса, и устремились к Сон Чжиао. В один миг они оказались всего в 20 дециметрах от Сонг Цзяо.

Но это короткое расстояние в 20 дециметров стало промежутком между небом и землёй!

Девять питонов были беспрецедентно свирепыми в предыдущий момент, как будто они могли передвигать горы. Но теперь они все внезапно остановились, как будто врезались в железную стену!

Не было никакой железной стены, а только нефритовый Сяо.

Песня осталась неизменной, но она следовала предыдущей мелодии и, естественно, достигла кульминации.

В тот момент, когда звук поднялся, все внезапно изменилось.

Снег выпал!

Млечный Путь был на небе, которое выглядело как океан звезд. Горы были великолепны и тихи, а деревья были пышны.

Но бесчисленные снежинки падали по всему небу. В один миг горы и реки были покрыты льдом и снегом!

Все деревья были покрыты снегом и льдом, образуя кристальную ледяную резьбу!

Чистый пруд теперь не виден. Вместо этого был ледяной пруд. Лёд был прозрачным, но глубину пруда не было видно!

Водопад, который должен был застыть раньше, включая брызги воды и реки, теперь был ледяным. Он превратился в ледяной водопад с острыми контурами и краями!

Лунный свет падал на бесконечное снежное поле.

Девять питонов перед персиковым деревом застыли в воздухе.

Как будто их взяли за горло, и их тела были подавлены.

Мороз покрывал питон на дюйм за дюймом от его головы, казалось бы, очень медленно, но завершился в мгновение ока.

Минуту назад питоны летали в воздухе.

В этот момент они все застряли в воздухе!

Девять питонов застыли в воздухе, тихо подвешенные под Звездным морем. Этот вид должен быть виден только при бессмертном дворе.

Зрачки Ли Гуаньшу резко уменьшились, и его взгляд резко изменился, его крепко держащие копья руки дрожали.

Но его рука не дрогнула, потому что вообще не могла двигаться!

Его длинное копьё Духовного Ци и его тело также были в данный момент заморожены!

В этот момент его Духовный Ци в его теле застыл. Озноб не только покрыл все его тело, но и поглотил его душу, заставив его упасть в бездну, выглядеть беспомощным и принести ему бесконечный страх!

Холод и страх содержали в себе убийственное намерение, которое было холоднее льда и снега. И умышленное убийство принесло смерть.

Ли Гуаньшу даже не мог не придумать идею: "Дорога в Хуанцюань холодная, и хуже этого быть не может".

Эта идея заставила Ли Гуаньшу остыть и вздрогнуть, потому что он прекрасно знал, что эта идея возникла в результате депрессии и готовности умереть.

Крэк. Звук трещины был хрустящий и приятный.

Бах! Бах-бах...

Начиная с самого мощного питона на фронте, девять питонов были разбиты, как иллюзия. Они все взорвались и исчезли в небе.

В тот момент, когда питоны распались, небо было заполнено фрагментами Духовного Ци. Теперь они стали частью снежинок в воздухе, делая падающий снег и мороз более ярким и ослепляющим!

Всё тело Ли Гуаньшу было неподвижно, а длинное копьё в его руках исчезло!

Он брызнул в воздух полным ртом крови и улетел назад, как будто его ударил гром!

Женщина с фиолетовой каемочкой на персиковом дереве, от начала до конца, выглядела тихо. И ирония на ее лице показала разницу между силой и слабостью, показала ее презрение.

Питоны однажды сотрясают Девятое небо?

Она имела позу богов и показал гнев бессмертных?

Жаль, что стройная женщина на персиковом дереве не была обычным человеком.

Она последовала за Ли Сянем, чтобы сражаться в мире, и уже прославилась в мире.

...

Когда Ли Гуаньшу вырвало кровью и улетело назад в воздухе, Ли Е держал в руках меч Люка и уже сражался с Вэй Тяньхэ.

Перед Ли Йе стоял Нож Ци, который падал один за другим, как приливы и отливы. Нож Ци был бесконечен. Он приходил один за другим, а второй толкал вперед первый. Он показал силу наполнения рек и разрушения плотин.

Ли Йе пошёл вперёд, следуя за своим мечом. Меч Люка выдал зеленый свет и выглядел как одинокий парус против прилива, идущий прямо!

Меч Люка длиной 9 дециметров и Меч Ци длиной 2 метра встретили волнообразный Нож Ци высотой 15 метров.

Фиолетовый лотос Духовного Ци спокойно возник перед Мечом Ци или под Ножом Ци, так близко, но так далеко, как будто он пришел из пустоты и расцвел в пустоте.

Меч Ци вонзился в Нож Ци и прорезал дыру, двигаясь прямо. Разрез продолжал расширяться вдоль лезвия, и становился все больше и больше.

Духовный Ци перелился в обе стороны через разрез, образуя тонкий свет. Свет слился в поток, который выглядел как река, но был лучше реки.

Взгляд Ли Йе был холодным, и он пошёл против течения, его длинные волосы разворачивались как свиток с картинкой!

Так как разрез был шире 3-х дециметров, Меч Ци переливался быстрее. В тот момент он выглядел как одиночный парус, плывущий по волнам!

Вэй Тяньхэ наблюдал, как разрез увеличивался, и его глаза тоже расширялись!

Приливной Нож Ци был непревзойденным и мощным. Он мог разрушить дом, не говоря уже о дереве или валуне.

Но когда он встретил Меч Люка и его Меч Ци, такой мощный Нож Ци не только не мог двигаться вперед, но и был разрезан Мечом Люка. С расширением разреза он рассеялся.

"Нет! Стой! Стой!" Вэй Тяньхэ посмотрел на рассеянный Нож Ци и истерически закричал от всего сердца. Он знал, что это значит. Если бы Меч Ци сломал его Нож Ци, он был бы побежден.

Победит ли он, определит, может ли он быть жив.

В этот момент Вей Тяньхэ отчаянно хотел остановить исчезновение ножа Ци. Он отчаянно хотел остановить спешку Люка Меч. Он использовал все свои силы, чтобы мобилизовать Духовного Ци из Океана Ци и добавил его к длинному ножу и Ножу Ци!

Однако это не помогло.

Под контролем холода реки И, Духовный Ци в теле Вэй Тяньхэ понемногу становился неясным. Они явно существовали в Океане Ци, но не появились, что бы он ни делал!

Щелкни.

В испуганном взгляде Вэй Тяньхэ Меч Люка ударил его длинным ножом в руку!

И тут случился легкий треск и легкий звук от ножа.

Услышав мягкий звук, сердце Вей Тяньхэ мгновенно опустилось на дно. Он не мог не дрогнуть от тремора, которого никогда раньше не испытывал!

С таким мягким звуком из тела ножа вылетело лезвие размером с гвоздь, поразившее Люка Мечом!

Вей Тяньхэ увидел, как лезвие вылетело, и в его голове раздался крик!

В конце концов, подобный приливу Ножу Ци больше не нужно было резать.

Потому что они уже рассеялись!

Весь 15-метровый Нож Ци исчез!

Но Меч Люка Ли Йе и Меч Ци были целы.

Он был цел от начала и до конца!

Он был больше, чем цел. Хотя меч Ци не расширялся невидимо, Вэй Тяньхэ ясно чувствовал, что меч Ци был острее.

Он был достаточно острый, чтобы перерезать ему горло и забрать жизнь!

"Нет!" Вей Тяньхэ раздал душераздирающий рев. В этот критический момент он потратил все свои силы и уничтожил всю свою жизнь, чтобы вернуть себе правую руку, собрал свои силы и хотел ударить Ли Е по его лицу.

Он хотел ранить Ли Йе и оттолкнуть Ли Йе назад, чтобы получить шанс дышать для себя.

Теперь Вэй Тяньхэ не хотел победить Ли Йе, или обрести чувство достижения, убив великого князя императорского двора как убийцу, или получить большую награду от Ли Гуаньшу. Он просто хотел выжить!

Вэй Тяньхэ принял решение. Когда этот удар ранил Ли Йе и оттолкнул его назад, он разворачивался и убегал!

Вся слава, слава и удача отправились в ад. До тех пор, пока он мог выжить, он никогда не слушал Ли Гуаньшу и не работал на него!

Решимость Вэй Тяньхэ была верна, но сейчас уже поздно что-либо делать.

Когда он выбил, меч Ли Е уже оставил длинный нож.

Ли Йе одел свой меч Люка.

Меч Люка проскользнул сквозь острую дугу и мгновенно скончался.

В этот момент Меч Ци определил окончательный результат.

"Пфф!"

Рука Вэй Тяньхэ была отрезана Мечом Люка от плеча, прежде чем он стал прямым.

Сломанная рука вылетела.

Кровь пролилась и мгновенно застыла.

Вей Тяньхэ закричал!

Его крик был настолько трагичным, что никто не мог его услышать.

Хотя было больно, что его рука была отрезана, это не заставило бы его потерять контроль. Он пережил много боев и много раз был ранен.

Вей Тяньхэ чувствовал боль, потому что отчаянно пытался понять, что с ним покончено, когда ему отрезали руку.

Это был конец его жизни.

"Пфф!"

Опять.

Меч Люка попал в горло Вей Тяньхэ.

Кровь пролилась.

Череп со страшным взглядом взлетел в воздух.

Его тело не упало.

Потому что его ноги были замерзли на земле от чрезвычайно холодного льда.

Он стал скульптурой трупа.

Голова Вэй Тяньхэ на мгновение повернулась в воздухе и, наконец, приземлилась на землю.

Его глаза были широкими.

На грани смерти последним сознанием Вэй Тяньхэ были его ругательства перед Ли Гуаньшу.

Ты, блядь, Ли Гуаньшу!

Каких людей ты оскорбил?

...

Когда голова Вэй Тяньхэ пролетела в воздухе, Ли Гуаньшу вырвало кровью и упало на землю.

До этого Ли Йе покинул своё место.

В прошлой жизни у него было много боевого опыта.

До сих пор у него был острый боевой инстинкт.

Он не упускал возможности сражаться.

Поэтому он начал драку.

Он наступил на снежное поле, не оставив никаких следов. И его меч отправился прямо к Ли Гуаньшу!

Меч Ци был достаточно силён, чтобы разбить золото и камень!

Ли Гуаньшу, как карп, упал с воздуха. Он мельком увидел голову Вэй Тяньхэ, летящую в небе, и меч Ли Йе подошел к нему, что повергло его в шок.

В любом случае, Ли Гуаньшу не ожидал, что Вэй Тяньхэ будет настолько слаб, и был обезглавлен Ли Е за такое короткое время, что попал в бедственное положение, когда на него напали с обеих сторон.

"Вэй Тяньхэ, ты мусор!"

Ли Гуаньшу гневно ругал.

Правую руку на покрытой морозом земле он, как плавающий лист, скользил назад на несколько шагов, что было невероятно проворно.

При вспышке холодного света Люк Меч пронзил где-то, где было менее десяти сантиметров, Ли Гуаньшу. Если бы у Ли Гуаньшу не было Истинного Ци, чтобы защитить себя, его глаза были бы порезаны мечом Ци.

Зная о намерении Ли Йе убить, Ли Гуаньшу был потрясен и разгневан. Он был герцогом императорского двора и членом императорского клана Танской империи. Несмотря на то, что сейчас он попал в ловушку и был тяжело ранен Сон Цзяо, его личность была благородной. Он не верил, что Ли Йе осмелился убить его, даже если он совершил много злых дел и хотел убить Ли Йе. Благодаря своему благородному статусу и уважению в течение многих лет, он стал достойным и не мог вынести оскорблений. Он даже не мог смириться с тем, что его обидел молодой потомок.

"Смеешь?!" Разгневанный Ли Гуаньшу выдал оглушительный упрёк.

Но Ли Йе не ответил ему.

Он наступил на землю, повернулся, поднял меч и рубил!

Великолепный меч Ци быстро пришел к Ли Гуаньшу!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 56 Жизнь и смерть.**

Ли Йе наступил на землю, обернулся, поднял меч и рубил. Мощный меч Ци, подобно падающему Млечному Пути и яркому лунному свету, быстро подошел к Ли Гуаньшу, который поскользнулся назад.

Упрек принес более агрессивную атаку со стороны Ли Е. Ли Гуаньшу был так зол, что у него дрожали руки.

Но сейчас не время злиться, и у него не было шанса разозлиться. Никого не волновал его гнев.

Меч Ци прибыл в одно мгновение. Ли Гуаньшу не сомневался, что если Меч Ци ударит его, он будет тяжело ранен.

"Ублюдок!" Ли Гуаньшу гневно закричал и наступил на землю своей задней ногой. Он применил столько силы, что каблук раздавил лед прозрачного пруда прямо и затонул на несколько дюймов. Затем он поднял руки, как будто держал в руках луну, чтобы поймать Меч Ци в воздухе. Духовный Ци внутри и снаружи его ладоней взорвался и излучал, более ослепительный, чем фейерверк.

Обычно, с его культивированием 6-го уровня Ци, ему было нетрудно заблокировать Меч Ци.

Он даже мог использовать свой кулак напрямую, чтобы сломать Меч Ци.

Но сейчас это было не обычное время, потому что он все еще находился под влиянием Холода реки И. И в это время не было никого из компаньонов Ли Гуаньшу. Женщине в фиолетовом на персиковом дереве не нужно было обращать внимание на другие нападения. Хотя звук Сяо не мог окружить Ли Гуаньшу со всех сторон, он всё равно был сосредоточен на нём и напал на него!

Когда он поднял руки, Ли Гуаньшу почувствовал что-то плохое. Его океан Ци, как ледяное озеро, был покрыт слоем льда, что сделало его вообще неспособным мобилизовать свой Духовный Ци. В этот момент Духовный Ци, собравшийся вокруг его ладони, был меньше половины обычного.

Меч Ци упал, погрузился в ладони Ли Гуаньшу и пошел дюймом за дюймом. Казалось, что он коснётся бровей Ли Гуаньшу!

Ли Гуаньшу громко закричал и заставил использовать Девятирезвийные питоны. Сразу же раздался рев питона, и Духовный Ци вокруг его ладоней значительно усилился.

Это было похоже на волны, которые пришли на берег и исчезли, когда они встретились с морскими камнями. После сильного взрыва Меч Ци немедленно рассеялся. Ли Гуаньшу получил внутреннее повреждение, во рту снова пролилась нить крови, и его тело было вынуждено снова соскользнуть назад, оставив спину на фоне ледяного водопада!

"Ли Йе, ты с ума сошёл?! Как ты смеешь убивать своего старца? Ты все еще знаешь, что такое уважение? Ты все еще знаешь, что правильно, а что нет?!" Ли Гуаньшу был очень праведным и торжественным. Несмотря на то, что он убил Ли Сяня, он громко оскорбил Ли Е.

Однако, то, что ему ответило, был меч Цис!

Меч Цис был похож на струящиеся облака, которые падали на ледяной пруд!

Ли Гуаньшу был очень зол. Он был старшим из Li Ye, который он считал неоспоримым фактом. Теперь он ругал Ли Йе так же, как он обычно ругал других потомков, надеясь, что другая сторона будет стыдиться и бояться!

Однако Ли Йе не был поколеблен словами Ли Гуаньшу. Обычные средства не сработали, что разозлило Ли Гуаньшу. Поэтому в виду Ли Гуансю в это время, Ли Йе был хладнокровен и безжалостен!

Ли Гуаньшу был зол. Но несмотря на то, что он был зол, он мог только отступить. В то же время, он боролся за то, чтобы выдержать силу Холода реки И, и размахивал ладонями подряд, чтобы защититься от падающего меча Цз!

Каждый раз, когда он использовал ладонь, он чувствовал грозу, падающую в его Океане Ци. Она взбудоражила его Океан Ци вверх и вниз, так что он чувствовал себя крайне некомфортно, и его внутренние повреждения становились все сильнее!

Такая ситуация сделала Ли Гуаньшу сумасшедшим.

Он рычал: "Ли Йе, ты позорный..."

Внезапно Ли Йе подошел к Ли Гуаньшу, и меч прямо пошел к голове Ли Гуаньшу. Ли Гуаньшу расширил глаза, и все остальные его слова были подавлены к его животу!

Ли Йе подошел слишком быстро!

Его скорость была невероятной!

Как будто он наткнулся на пустоту и переместился к нему за один шаг!

Такая сила могла появиться только тогда, когда он закончил выращивание Девяти Рёвовых Питонов!

Как Ли Йе так быстро? Он только что был на 4-м уровне ци-рафина!

В этот момент Ли Гуаньшу думал, что сходит с ума!

На самом деле, дело не в том, что Ли Йе был быстрым, но чувства и реакция Ли Гуаньшу были медленными из-за влияния Холода реки Йи, поэтому он думал, что Ли Йе был быстрым!

"А!" Ли Гуаньшу издал рев, и его руки ухватились за что-то в воздухе. Тело двух длинных копий, состоящих из Духовного Ци, было поймано им. Он использовал одно для блокировки меча Люка, а другое для нанесения удара ножом Ли Йе.

"Бах!" Меч Luke перерезал длинное копье, и меч Qi рассеялся с длинным копьем.

Li Ye замахнулся со своим левым кулаком, производя свет, который был несколько метров длинным и широким. Перед кулаком был фиолетовый лотос. Кулак столкнулся с длинным копьем, вызвав рев, похожий на рев. Ослепительные огни излучались так, как будто было полнолуние.

Духовный Ци перемешался, и двое мужчин были одновременно оттеснены назад. Их ноги были на льду чистого пруда, и каждый из них вспахнул две канавы!

Ли Гуаньшу снова вырвало большой рот, полный крови, и его рана была еще хуже!

Он яростно смотрел на Сон Чжиао, который стоял на персиковом дереве. Его глаза были полны ненависти. Если бы его не угнетала холодная река И, он не был бы так неловок. Как он мог блевать кровью, когда на него нападал Ли Йе?

Однако, как бы он ни ненавидел Сон Цзяо, снежинки всё равно падали.

За Ли Гуаньшу стоял ледяной водопад. У него не было возможности отступить.

Он не собирался отступать.

Он бы умер, если бы продолжал отступать!

Ли Гуаньшу сделал тяжёлый шаг по льду правой ногой. Лёд сломался, и вода полетела быстро. Он поднялся вдоль ледяного водопада.

Ненавистный взгляд Ли Гуаньшу упал на Ли Йе. Он уставился на него, и кровь на его рту сделала его очень свирепым. "Ты не культивировал 20 лет и находишься на 4-м Ци-рефининге". Но я генерал левой гвардии и герцог империи. И я на 6-м Ки-рафининговом уровне. Как ты мог победить меня? Сегодня я хочу, чтобы ты умер!"

Ли Гуаньшу поднял правую руку над ним, и снова его Духовный Ци сгустился в длинном копье в воздухе. Он бросился на Ли Йе и напал на него. "Ёбаный принц Ан, иди к чёрту!"

В тот момент яркое полнолуние на ледяном водопаде было покрыто красными облаками, которые внезапно появились. В радиусе шестидесяти метров красные облака покрыли небо и солнце.

В центре красных облаков из ниоткуда возник огромный красно-черный водоворот. Там красные облака перемешались и ударила молния.

Из водоворота вышел 60-метровый красный питон, завывающий ужасно. Пройдя сквозь него тысячами войск и лошадей, он бросился вниз с Духовным Ци и последовал за длинным копьем Ли Гуаньшу, чтобы напасть на Ли Йе, находившегося перед ледяным водопадом!

Если Ли Гуаньшу со всей силой ударил Сон Цзяо, то в это время Ли Гуаньшу был более могущественным, так как рисковал жизнью!

Красный свет окрасил половину неба, а ледяной водопад в красный цвет.

Ли Гуаньшу, который бросился на Ли Е своим длинным копьем, истекал кровью на его лице, выглядя как призрак!

Ли Йе уже поднялся.

Меч Люка собрал силу Дракона Ци и зеленых лотосов, и его зеленый свет был острым.

"Никогда в Куньлуне, Никогда не видел бессмертных, Меч Небесного Пруда убивает бессмертных!"

Длинные черные волосы Ли Йе трепетали, и его одежда летела с ветром. Он рубил Ли Гуаншу мечом Люка. "Фиолетовый меч Ци Небесного Пруда!"

Там были тысячи Мечей Ци, и все они были похожи на метеоры.

А меч был похож на луну.

В этот момент метеоры устремились на луну!

До того, как они встретились.

В летящем снегу по всему небу внезапно разразилась буря на ровной земле. Ветер был похож на торнадо, снежинки трепетали, и ветер завывал.

Под ночным небом вспыхнули красные облака, вырвались питоны и пролетел меч Цис. Метеоры были похожи на бабочек, снежинки плескались, и штормы шли.

Красный питон длиной 60 метров мгновенно оказался перед Ли Йе. Но внезапно его скорость сильно упала. Ему казалось трудным двигаться даже на дюйм. И в конце концов он остановился!

Мороз прикрыл голову питона. Потом он прикрыл тело. В конце концов, он прикрыл длинное копье, руки Ли Гуаньшу и все его тело.

Лицо Ли Гуаньшу было неподвижным. Его глаза были расширены из-за страха и были больше медного колокола. Его волосы дрожали вместе с телом. Ли Йе орудовал мечом Люка и напал на него. Духовный Ци добрался до него в одно мгновение. Он был напуган и не мог с этим справиться. Он был не в себе и открыл рот, чтобы закричать, но не мог издавать ни звука.

В тот момент он был как кусок дерева. Он мог только открывать глаза и смотреть, как дорога в потусторонний мир простирается к его ногам.

Это был всего лишь момент.

Меч Люка и меч Кис упали!

Питон исчез!

Длинное копье было уничтожено!

Меч Ци достиг Ли Гуаньшу.

"Пфтт". Кровь брызнула.

Ли Гуаньшу улетел назад и врезался в ледяной водопад!

Ледяной водопад разбился и он врезался в скалу, издавая громкий звук!

Меч Ци последовал за ним!

Ледяной водопад мгновенно разбился в порошок из-за меча Ци. Затем он превратился в снег и улетел вниз!

Так называемого ледяного водопада больше не существовало.

Инертное тело Ли Гуаньшу сползло вниз, как грязь.

В этот момент он был в полном отчаянии.

Он проиграл вот так?

Он был побежден Ли Йе, потомком, который не мог культивировать 20 лет, в этом неизвестном и отдалённом уголке?

Кто бы мог подумать, что этот молодой человек, которому только что исполнилось двадцать лет, достигнет Ци-рефининга в течение одного дня и значительно улучшит свое культивирование в течение двух месяцев?

Кто мог предвидеть, что молодой князь, который не имел хозяев в своем поместье, и никто важный привязан к нему, поможет мастер, который уже был известен в Цзянху в этом неизвестном и отдаленном месте?

Последнее, что должно было случиться, это то, что он бросился, как безголовый цыпленок и боролся с Ли Е в такой ситуации.

Ли Гуаньшу хотел поднять голову и уставиться на Ли Е.

Но он не смог этого сделать. Потому что теперь он был слаб, его конечности были покрыты морозом и застыли.

Он был генералом левой гвардии, который отправился на поле боя, упорно сражался и совершил много подвигов. Он был герцогом Танской империи, который был почетным, достойным и почитаемым бесчисленным народом. Он был переполнен высокопоставленными чиновниками и аристократами, когда ходил по большей части мира.

Но сцена провала казалась ничем не отличающейся.

Ли Гуаньшу никогда не думал, что умрет таким образом. Он ещё не наслаждался своей славой, великолепием, богатством и званием... У него были наложницы в группах, сокровища и большая площадь плодородных сельскохозяйственных угодий... Эти беспорядки на горе Нюшоу были вызваны его оккупацией чужой земли.

Он только что получил плодородные сельскохозяйственные земли, которые еще не принесли ему богатства...

Он не хотел умирать!

Внезапно он пожалел. Он пожалел, что приехал на гору Ниушу и принял участие в беспорядках.

Больше всего он сожалел о том, что занял плодородные сельскохозяйственные земли богатого Фанга, что вызвало ряд беспорядков.

Он хотел жить!

Однако он не мог решить.

Вода накапливалась в потоке водопада. Теперь они вылились!

Ли Гуаньшу только что упал на ледяной пруд. Теперь его омыла вода водопада. Его выкатили ногами на землю, как мертвеца. Он выскользнул на несколько шагов лицом к льду пруда.

По дороге он оставил кровавые следы, что было чрезвычайно заметно.

Ли Йе медленно спускался вниз. Держа в руках длинный меч, он пошёл к Ли Гуаньшу.

Ли Гуаньшу поднял голову, и его глаза были тусклыми, как глаза мертвой рыбы. Он продолжал плевать кровью в рот, и его тело повсюду кровоточило.

Ли Йе поднял свой меч Люка.

Глаза Ли Гуаньшу внезапно расширились, и он заплакал низким голосом. "Держись!"

Этот крик истощил его оставшиеся силы.

Он поднял голову и посмотрел на Ли Йе имплантационным взглядом. Он был избит черным и голубым, и его длинные волосы были рассеяны. Он был так смущен. Он устоял рукой на льду. Но его руки не могли перестать дрожать. Его голос был прерывистым и полным страха. "Мы в одном императорском клане... Ты мой племянник... Я могу отдать тебе свое богатство. У меня много гостей и друзей, которые могут помочь тебе... Давайте поговорим об этом. Не убивай меня..."

"Ни за что." Ли Йе сказал.

Меч был поднят.

Кровь брызнула.

Голова упала на землю!

В мире больше не было герцога Синга!

Ли Йе положил свой меч обратно в ножны и вернулся на берег.

Снежинки перестали летать.

Ледяной пруд был восстановлен до чистого пруда, а зеленый лес омолодился.

Лес был покрыт паром водопада, расплывчатым.

Лунный свет был ярким и ясным.

Труп Ли Гуаньшу, как гнилое дерево, утонул в пруду и пошёл вдоль реки.

Только ручей, окрашенный в красный цвет кровью, доказал, что это не гнилое дерево, а живое тело.

Сонг Цзяо плавал с персикового дерева.

Когда она упала, упал персиковый цвет.

Он упал ей на плечо.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 57 Флирт.**

Под подавлением "холодной реки И" Сун Цзяо Ли Гуаньшу смог только мобилизовать свой Духовный Ци на 5-й уровень переосмысления Ци, не говоря уже о том, что каждый раз, когда он мобилизовывал свой Духовный Ци, он причинял себе боль, так что сила Ли Гуаньшу значительно упала.

В то время как после последнего боя Ли Йе дал понять, насколько три зелёных лотоса улучшили его выращивание. В настоящее время Ли Йе не испытывал никакого давления, чтобы бороться против культиваторов, чьи культивации были на один уровень выше, чем его собственные. Вместо этого, он полагался на комбинацию своего Дракона Ци, зеленых лотосов, меча Люка и методов выращивания "Пурпурных Облаков с Востока".

Если его оппоненту не хватало хороших магических сокровищ или методов возделывания, он мог легко их раздавить. С его текущим культивацией на 4-м уровне Ки-рафининга, когда он столкнулся с мастером 6-го уровня Ки-рафининга, он не смог бы победить, к счастью, он смог бы безопасно отступить.

Поэтому, когда он рубил мечом Ли Гуаньшу, на него вообще не оказывалось никакого давления.

Сон Цзяо подошел к Ли Е и посмотрел на него сверху вниз, как будто она только что встретила его в первый раз.

Ее яркие глаза застыли врасплох, и Клэри с улыбкой похвалила его. "Когда ты начал драться с Ли Гуаньшу, я беспокоился, что ты будешь ранен его смертельным нападением. Честно говоря, когда Ли Гуаньшу использовал Запретное заклинание "Девять питонов с грохотом", я был ошеломлен. Если бы ты двигался немного медленнее, я бы не смог управлять красным питоном".

"И тогда, когда Ли Гуаньшу умолял тебя о пощаде, я подумал, что ты колеблешься. Я не видел тебя последние несколько лет, и уже у тебя есть такой решительный настрой и превосходное боевое мастерство. Кроме того, ваш метод культивирования очень мощный... Наследство Юань Тяньгана было настолько мощным, что оно смогло полностью изменить человека?"

Ли Йе улыбнулся и сказал: "Холодность реки Йи" тёти Сонг намного сильнее".

Он уклонился от прямого ответа на вопрос Сон Цзяо, что было эквивалентно невыполнению обязательств. У него не было другого выбора, кроме как позволить Юань Тяньгану взять на себя ответственность, потому что люди в этом мире мало знали о методах выращивания "Пурпурных облаков с востока".

Услышав лесть Ли Йе, Сонг Цзяо ярко улыбнулся. Ее пальцы из орхидеи указывали на него сквозь воздух, как соблазнительно она говорила: "Ты действительно милый извращенец".

Ли Йе покраснел и захотел узнать, когда он стал маленьким извращенцем. Но, столкнувшись с красотой Сон Чжиао, он не стал спорить и вместо этого решил посмеяться над ней. "Если я милый, как я могу быть маленьким извращенцем?"

Сон Чжиао была ошеломлена мгновенно, она не ожидала, что Ли Йе внезапно посмеётся над ней. Она хихикала. "Оказалось, что ты смелый маленький извращенец, так как теперь осмеливаешься разговаривать вежливо с тетей Сонг."

Сон Чжиао был так очарован, что Ли Йе облизывал его губы.

Он культивировал так долго, что после переселения никого не боялся. Если бы он был сыном Ли Сяня, он был бы потрясен Сонг Цзяо. Однако Ли Йе не был в трепете от Сон Цзяо, и он улыбнулся, когда сказал: "Ты говоришь, что я говорил с тобой вежливо". Разве это не значит, что ты тоже разговариваешь со мной по-хорошему? Кажется, я ничего не теряю!"

Сон Чжиао заметила, когда Ли Йе облизывал его губы, так что она поняла его шутку. Сразу же ее лицо покраснело, и она разозлилась от смущения. Тем не менее, она не хотела признаваться, что она флиртовала с этим "бездумным" Ли Е. Она была слишком искушенной, и она не хотела потерять свое достоинство.

Таким образом, Сон Чжао сдвинула свои длинные ноги и качалась своей маленькой талией, когда она шла навстречу Ли Е, источающему обаяние. Ее лицо, которое было красивее пиона, висело в двух дюймах от носа Ли Йе. Клэри пристально посмотрела на Ли Йе, ее глаза были наполнены "убийственным намерением". Она угрожала: "Ты, маленький извращенец, привлекаешь мою красоту? Ты хочешь, чтобы тетя Сонг научила тебя, как стать лучше во флирте?"

Сон Чжиао была "агрессивной", в то время как Ли Йе оставалась такой же стабильной, как гора Тай. Он считал себя опытной распутницей, а её слова и поведение полностью игнорировали его мужественность. Не сказав ни слова, он двинул голову вперед и укусил ее пухлыми красными губами.

Будучи истинным мастером, Сон Цзяо быстро отреагировал. Сразу же, она улетела на несколько шагов назад и не позволили Li Ye, чтобы добиться успеха.

Его действия напугали ее, и она испугалась и полностью потеряла. Сонг Цзяо открыла свои кристально чистые глаза широко, как она смотрела на Ли Е, ошеломленная. В любом случае, она не думала, что Ли Йе будет такой смелой. Клэри сердито сказала: "Ты флиртуешь с плейбоем!"

Ли Йе, который добился успеха в этой игре, поднял подбородок, и он был очень доволен собой. Он знал, что ее выращивание было выше, чем его, но это все. Если бы она хотела флиртовать с ним, она бы проиграла, не зная, как она проиграла. Когда он увидел, что Сон Цзяо смотрит на него, Ли Е подмигнул и сказал в "беззаботном" тоне: "Как можно назвать флирт извращенца?

Благодаря тому, что они только что сражались бок о бок, их отношения стали ближе. Более того, из-за того, что она сначала флиртовала с Ли Е, Сон Чжиао не могла по-настоящему рассердиться, что дало Ли Е возможность "выпендриваться". Она была расстроена, но больше ничего не могла сделать. Красавица, которая так высоко о себе думала, не могла угрожать Ли Йе тем, что расскажет о нем отцу, не так ли?

Красавица задалась вопросом в своем сердце. "Этот маленький парень был послушным и слабым, когда был ребенком. Как он мог быть таким бесстрашным сейчас... Принц Ан не говорил мне об этом раньше. Стоит ли винить в этом наследство Юань Тяньгана? Нет, не должно. Я не слышал, чтобы Юань Тяньган был распутником, но как так получилось, что его наследство выставило людей в таком свете..."

В этот момент Сон Чжиао очень смутилась, и хотя она глубоко задумалась о спасении своего достоинства, с горы раздался громкий звук. Внезапно земля содрогнулась и заурчала, словно тысяча камней скатилась вниз по склону горы.

Услышав этот звук, Сон Цзяо немного изменила свое выражение, и она уже не думала смеяться над Ли Е. Теперь она уставилась на другую сторону.

Ли Йе вдумчиво спросила Сонг Цзяо: "После того, как Нангун Дийи уничтожил Санцингуань тремя мечами, кто-то взлетел в воздух и сразился с ним. Вы знаете личность этого человека?"

Сон Чжиао смотрела на Ли Йе, так как все еще злилась на предыдущий инцидент, но это все. "Я упоминал вам ранее, что это была идея горы Чжуннань, чтобы поднять пруд зелёных лотосов на горе Нюшоу. Всё это было связано с героем, Хуан Чао, которого поддерживала даосская секта. Было очень важно разрушить фундамент Танской империи. Гора Чжуннань определённо послала бы кого-нибудь позаботиться об этом. Человек, которого вы видели раньше, был учеником горы Чжуннань. Если нет, то это было бы невозможно для Нангун Дийи быть запутанным так долго и не продвигается с его выращиванием, после того, как он закончил "Три меча Buyue"".

"Это действительно продлилось достаточно долго". Ли Йе кивнул.

Сон Цзяо фыркнул. "В даосском храме на горе Нюшоу был неизвестный старик, чье культивирование было выше, чем у Сюй Циньфэна, контролировавшего ситуацию". Похоже, что эти два человека работали вместе, чтобы заблокировать Нангун Дийи".

Слушая слова тёти Сонг: "Нангонг Дийи очень могущественен"? спросил Ли Йе. Хотя он родился в Чанъане и вырос в Чанъане, он мало знал о таинственной Императорской Астрономической Обсерватории. Более того, он был не в состоянии вступить в контакт с таким мастером в его предыдущей ситуации, поэтому он знал только о Нангун Дийи по имени.

"Нангонг Дийи". Сонг Цзяо взглянул на Ли Е. "Когда вы слышите чьё-то имя, вы должны понимать, какой он мастер". Если у него нет выдающегося культивирования, как он посмел назвать себя Дийи (что значит номер один)?"

Говоря вслух и не дожидаясь ответа Ли Йе, она свернула губы и сказала с иронией: "Конечно, он выбрал это имя для себя, указывая на то, что он самовлюбленный до конца".

Ли Йе странно посмотрела на Сон Чжиао, когда заметила, что ее слова противоречат друг другу. Однако ему не составило труда понять, что Сон Цзяо была самой выдающейся из всех существующих учениц секты белых оленей. С таким высоким уровнем возделывания и хорошей репутацией она, безусловно, не хотела отставать от него. Очевидно, у неё могли быть некоторые критические замечания в адрес Нангуна Дийи, который был настолько высокомерен, что назвал себя Дийи.

Итак, Ли Йе перекликается с Сонг Цзяо. "По словам тёти Сонг, этот Нангонг Дийи должен называть себя Нангонг Тяньсядьяди". Если он хочет быть номером один в мире, почему бы не быть откровенным?"

Она знала, что его слова полны сарказма, но Сонг Цзяо был очень рад это услышать. Красавица сразу улыбнулась, и она с благодарностью посмотрела на Ли Е. "Я буду восхищаться им, если он действительно осмелится назвать себя Нангон Тяньсидий". Хаха... Ты такой..."

Сон Цзяо знал, что Ли Йе повторял её эхо, и сказал это, чтобы сделать её счастливой. Она хотела закончить словами: "Ты такой милый", но последнее слово не прозвучало. Когда ей пришла в голову мысль о "неприятном" опыте флирта друг с другом, она тут же замолчала и взглянула на Ли Йе. Наконец, она выбрала свое слово. "Порочный!"

Ли Йе вспыхнул смехом.

По его мнению, несмотря на то, что у него еще была возможность воспользоваться словами Сон Чжиао, он этого не сделал, потому что иногда говорить о таких вещах было бы весело, но если бы он делал это постоянно, то это стало бы вульгарно и омерзительно.

Он засмеялся на секунду, а потом вдруг остановился. Его выражение слегка изменилось. "О, нет! Я здесь так долго. Я понятия не имею, как Шангуань Цинчэн и Ву Ты делаешь!"

...

Ситуация с Шангуань Цинчэном стала ужасной.

Во время великого землетрясения, вызванного тремя мечами Нангун Дийи, она и Ли Е были вынуждены разделиться, чтобы избежать полета меча Ци, камней и обломков. К счастью, она выжила в этой катастрофе, но она была тяжело ранена из-за низкой мощности, как культиватор, и из-за того, что она была в начале переработки Ци, и ей не так повезло, как Ли Йе.

Шангуань Цинчэн лечила ее раны просто потому, что она спряталась за каменной статуей Сюаньву, неся с собой каменную табличку. Она не осталась долго с тех пор, как она была обеспокоена безопасностью Ли Йе и она вернулась в место, где Ли Йе исчезла, согласно ее смутной памяти.

В то время даосский храм находился в хаосе, его стены рушились, дома разрушались, дороги ломались. Иногда в Санкингуане скатывались камни, и повсюду были раненые ученики. Даже с ее полной властью Шаньгуань Цинчэн не могла ехать достаточно быстро.

Пробежав некоторое время, Шангуань Цинчэн не смогла найти Ли Йе, но она обнаружила, что многие культиваторы в черных звездно-полосатых мантиях спешили в Санкингуань со всех сторон. Она была остановлена ими. К счастью, она не носила халат даосцев. Подтвердив ее личность, они отпустили ее. Но по дороге она встретила несколько групп таких людей, что отняло у нее много времени.

Наконец, она встретила Ли Цзинъань.

Ли Цзиньян, за которым последовала женщина-сопровождающая, встретил ее с улыбкой, как только увидел Шангуань Цинчэн. Она поинтересовалась ее ситуацией и местонахождением Ли Йе.

Шангуань Цинчэн не знал, что Ли Цзинъань и Ли Гуаньшу вступили в сговор друг с другом. Она задалась вопросом, почему он оказался здесь необоснованным, и подумала, что его мог спасти сопровождающий. Правдиво ответив на два вопроса Ли Цзинъаня, она вдруг поняла, что у нее плохое предчувствие, но отступать уже поздно.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 58 Один меч.**

Вдруг у Шангуань Цинчэн появилось плохое предчувствие, и она захотела отступить. К сожалению, было уже слишком поздно, так как служительница Ли Цзин-ань уже стояла за ней.

Здесь она стояла на горной дороге с сотнями каменных ступеней. С одной стороны - скалистый утес, а с другой - лесистый уступ неизвестной высоты.

Шангуань Цинчэн начал спуск с горы и был заблокирован Ли Цзиньяном. Женщина-сопровождающая подпрыгнула сзади и полностью отрезала ее отступление.

Эта сцена удивила Шангуань Цинчэн и её взгляд омрачился. Она уставилась на стоящего Ли Цзинъана, улыбаясь перед ней. "Что ты имеешь в виду, Чайлд Ли?"

Свет здесь не был ярким, но он обеспечивал минимальную видимость. Среди густых ветвей и листьев старых деревьев время от времени падали фрагменты блеска. Это были от движений Нангуна Дийи, когда он продолжал сражаться с другими.

Ли Цзинъань нежно вытряхнул складной вентилятор перед своей грудью, так как его лицо носило зловещую улыбку, и его внешний вид стал угрожающим. "Нет никакого особого смысла, я просто хотел сказать вам, что вы не можете уйти, мисс Шангуань".

Он мог говорить прямо и ясно, но хотел притвориться. По мнению Ли Цзин-аня, действительно великий человек никогда не нуждался в объяснениях, а настоящий мастер всегда говорил загадочно.

Хотя Ли Цзинъань не был ни великим человеком, ни мастером, это не мешало ему думать о себе, как о будущем великом человеке или мастере. Он считал, что он должен отличаться от обычных людей.

Шангуань Цинчэн крепко схватила нож. "Ты хочешь убить меня?"

Ли Цзиньян слегка улыбнулся и, как обычно, его движения были легкими и тонкими. Он считал это своим стилем. "Госпожа Шангуань, даже если бы вы встали на колени и умоляли о пощаде, вы бы все равно умерли сегодня."

Думая об этом, Ли Цзинъань вдруг что-то понял, и он изменил свои слова. "Конечно, если бы госпожа Шаньгуань была готова бросить Ли Йе, этот мусор, и переключиться на мою сторону, я бы тоже лелеяла тебя". В конце концов, мисс Шангуань великолепна и очаровательна... Шангуань Цинчэн - идеальное имя для вас. Такая красота, как у мисс Шангуань, действительно захватывает дух. Честно говоря, я не хочу убивать тебя вот так."

"Ты мечтаешь!" Шангуань Цинчэн ворчал.

Ли Цзиньян выглядел угрюмым. "Мисс Шангуань, это любезно с моей стороны дать вам шанс выжить. Вам лучше оценить мою доброту. Что такого хорошего в Ли Йе, в этом мусоре? Это просто совпадение, что он получил наследство Небесного Мастера Юаня. Ты действительно думаешь, что он может повернуться против неба!"

Шангуань Цинчэн сделала глубокий вдох, прежде чем начать вытаскивать нож. Вдруг она что-то придумала и с насмешкой посмотрела на Ли Цзинъань, ее глаза были полны насмешек и сочувствия. "Понятно. Ты ревнуешь к Вашему высочеству. Он умный и компетентный. Сначала он увидел заговор Ли Гуаньшу, направленный на спасение всех, а затем разработал план, чтобы привлечь внимание к преступлению Вэй Тяньхэ, которое заслужило всеобщую благодарность. Тем временем, вы вообще ничего не сделали... Ты ревнуешь, что Ваше Высочество завоевал всеобщее уважение и стал героем в глазах каждого. В то время как все, что ты можешь сделать, это остаться в стороне, как никто другой, так как никого это не волнует!"

Шангуань Цинчэн стоял прямо и смотрел на Ли Цзинъань, как на жалкое создание: "Ли Цзинъань, когда ты был в Чанъане, все говорили, что ты первый гений этого поколения юношей из Императорского клана, это питало твое эго. Однако, реальность - это пощечина. Эта поездка на гору Нюшоу, оказывается, ничто по сравнению с Вашим Высочеством! Поэтому я говорю вам, что я не могу предать Ваше Высочество, я не могу признать, что вы лучше его! Я, Шангуань Цинчэн, принадлежу Вашему Высочеству, жив я или мертв, и я никогда не преклонюсь перед Вами... просто насекомое!"

Ли Цзиньян был так зол, что ложная улыбка на его лице больше не могла продолжаться. Увидев его настоящие мысли, он покраснел. Его выражение стало свирепым, когда он гневно закричал: "Ты ищешь смерти"!

Он сделал один шаг вперед, и его культивирование 4-го уровня Ци-рафининга вспыхнуло. Могущественный Духовный Ци сделал его мантии полыми. Его Палм Ци за секунду бросился к лицу Шангуань Цинчэна!

Шангуань Цинчэн выглядела спокойно, когда вытащила нож.

Нож остался обмотанным, когда Ли Цзинъань нанес ей первый удар в плечо.

Шангуань Цинчэн была брошена назад, и ее спина попала в каменную стену, немного крови пролилось из ее рта. Тем не менее, она не показала никаких признаков страха, так как она продолжала вытаскивать нож, ее глаза полны решимости.

Но под подавлением культивирования Ли Цзин-ань она не смогла вытащить нож.

Ли Цзин-ань выглядел свирепым, как дикий волк с щетиной волос. Он уставился на Шангуань Цинчэна. "Как ты собираешься драться со мной, если даже нож не можешь вытащить? Чем ты собираешься со мной драться?"

Он глубоко вздохнул, и его желание убить проявилось. "Я дам тебе последний шанс. До тех пор, пока ты будешь стоять на коленях и коровиться со мной, отрекаясь от Ли Йе, от этого мусора, я дам тебе шанс сдаться и жить!"

"Невозможно!" Шангуань Цинчэн сжимала зубы. Как она кричала это слово, вся сила ее культивированной власти взорвалась, и она сразу же разогрела нож.

Она подняла нож, готовый срубить в голову Ли Цзин-аня!

"Так как ты так хочешь умереть, я помогу тебе! После твоей смерти я убью Ли Йе и позволю тебе воссоединиться в смерти!" Ли Цзинъань, полный гнева, ударил в Шангуань Цинчэнь всей своей силой.

"Стоп!" Внезапно, разноцветный свет, словно молния, ударил вниз и заблокировал кулак Ли Цзинъаня.

Ву Вы спустились с вершины каменной лестницы и приземлились рядом с Шангуань Цинчэн мгновенно. Клэри вернула двойное кольцо и гневно уставилась на Ли Цзин-аня, когда наказывала его: "Ли Цзин-ань, ты сошла с ума! Ты действительно думаешь, что можешь напасть на слугу старшего брата Йе?!"

Гнев Ли Цзин-аня не уменьшился. "Герцогиня Ли, советую вам уйти с дороги". Я должна убить ее сегодня!"

Ву Ты нахмурился. "Ли Цзиньян, тебе лучше объясниться. Я не позволю тебе убить ее. Даже если бы я не появился, старейшина Брат Йе устроит тебе избиение, когда узнает!"

"Заткнись!" Ли Цзин'ан окоченел. "Ли Йе, этот мусор, это насекомое, только на 3-м уровне Ци-рефининга, даже если я убью его слугу, что он со мной сделает?! Что он посмеет со мной сделать?! Убить меня? Хахаха! У него вообще достаточно сил? У него хватает мужества?!"

Ву Ты выглядишь потемневшим, когда она пыталась ответить. В этот момент сопровождающий Ли Цзинъань вернулся на свою сторону и прошептал несколько слов на ухо, помогая ему подчеркнуть общую ситуацию.

Ли Цзинъань несколько раз моргнул и в конце концов контролировал свой гнев. Он сказал У Ты жестко: "Сказать по правде, причина, по которой Нангун Дийи пришел сюда сегодня, это то, что Герцог Син пригласил его! Герцог Син, будучи основным членом императорского двора, также является правой рукой для герцога Вэя. Герцогиня Ли теперь должна понять, насколько он могущественен. С момента прибытия Нангун Дийи не трудно подтвердить преступление восстания в Санкингуане. То есть, правда о катастрофе горной деревни, причина, по которой мы приехали сюда расследовать, уже ясна!"

Взгляд Ли Цзиньяна был острым. "Поэтому так называемой истины, которую нашёл Ли Йе, этот мусор, даже не будет существовать, так как герцог Синь не допустит её существования! В настоящее время я достиг соглашения с герцогом Сингом, и, пока вы тоже принимаете эту "истину", герцог Син компенсирует вам убытки и не подведет вас".

Ли Цзинъань заключил: "Мы приехали на гору Нюшоу, чтобы сдать официальный экзамен и стать чиновниками. При этом нет необходимости создавать проблемы и становиться врагами герцога Синь. Пока мы помогаем ему на этот раз, он сделает все возможное, чтобы помочь нам найти лучшие позиции с реальной властью, когда мы станем чиновниками. Герцогиня Ли должна знать, как взвешивать "за" и "против"!".

Услышав слова Ли Цзиньяна, Ву Ты и Шангуань Цинчэн стояли в ошеломлении. Через мгновение У Ты разозлилась и сказала: "Ты имеешь в виду...! Ты даже не можешь так думать. Это невозможно..."

Не успела она закончить показания, как её старый слуга подошёл к ней сзади и прошептал ей на ухо. "Герцог Синг могущественен. В настоящее время герцог Вэй находится у власти, и нам не нужно с ними бороться. Честно говоря, даже если мы сможем победить герцога Синга, мы оскорбим герцога Вэя, что неблагоприятно скажется на Вашей и Вашего мужа будущей официальной карьере. Пока мы можем получить то, что хотим на этот раз, герцогиня должна подчеркнуть общую ситуацию...".

Сопровождающие Ву Ю и Ли Цзинъань не только защищали, но и помогали молодым людям принимать правильные решения, так как у них не хватало опыта работы в таких ситуациях.

"То, что вы говорите, невозможно! Правда, несомненно, была исследована старшим братом Йе, заслуга должна быть его...". Ву Ты повернул её голову и посмотрел на старую помощницу. "Кроме того, я не верю его словам!"

Ли Цзиньян поднял челюсть и спокойно ответил: "Герцогиня Ли, каждое слово, которое я говорю - правда. Если ты мне не веришь, просто подожди и увидишь."

Он жестоко улыбнулся, когда сказал это. "Перед рассветом герцог Син вернётся с головой Ли Йе..."

Ву Ты всё ещё хотел что-то сказать, но её умолял старый слуга. "Герцогиня, не действуйте в гневе, иначе я не смогу объяснить это вашему мужу..."

В тот момент, Шангуань Цинчэн знал, что ситуация была ужасной, и Ли Е был в опасности, это осознание сделало ее грустной и злой. Не выдержав больше, она подняла нож, чтобы порезать Ли Цзинъань. "Я убью тебя первым!"

"Ты убьешь смерть!" Ли Цзиньян чихнул. "Герцогиня Ли, Ли Йе оскорбила герцога Синь и обязательно умрёт сегодня ночью. Его слуге не нужно жить. Я советую тебе не останавливать меня..."

Когда он говорил, Ли Цзинъань ударился кулаком, и его губы вернулись в жестокую улыбку. Он не сдерживал культивирование 4-го уровня Ци, из-за чего его удар летал, как ветер. Он взорвал бесчисленное количество ветвей и листьев окружающих деревьев, направляясь прямо к лицу Шангуань Цинчэна!

"Святой..." Ву Ты шагнул вперёд и собирался перехватить. Но ее старый слуга внезапно оттянул ее назад.

Кулак Ли Цзин-ань пробил трехметровый свет, образуя огромный кулак Ци. Его энергия освещала каменную стену и лес, когда он летел прямо к лицу Шангуань Цинчэна. Из-за его уровня силы, если бы кулак попал в контакт с Шангуань Цинчэн, она была бы уничтожена!

Кулак света уже достиг своей цели, Шангуань Цинчэн.

Ву Вас тянул её старый слуга, и ей было уже слишком поздно делать ход. Вместо этого она закричала на Шаньгуань Цинчэна гневно и тревожно. "Отступаем!"

Шангуань Цинчэн стояла на месте с решимостью.

Она крепко держала нож, не желая отступать.

Она знала, что умрет.

Даже если она отступила, она не могла убежать.

Лучше умереть с ножом в руке, чем стать дезертиром.

В тот момент, Шангуань Цинчэн решил умереть.

Она наполнилась печалью.

Жаль, что она больше не будет с Ли Е.

Это было очень плохо.

Шангуань Цинчэн не поверил Ли Цзинъаню, когда сказал, что Ли Йе убьёт Ли Гуаньшу сегодня вечером.

Она верила, что Ли Йе сбежит от Ли Гуаньшу и вернется живым.

Начиная с саммита Тай Сюаня, Ли Йе создавал серию чудес.

Шангуань Цинчэн верила в Ли Йе, даже если весь мир не верил.

Поэтому, когда кулак Ци подошел к ней, сияя на ее белом лице и красных губах, она просто молча сказала в своем сердце. "Ваше Высочество, вы должны жить... и не мстить за меня!"

Если бы он отомстил за неё, то стал бы врагом Великого Принца Гона, отца Ли Цзиньяна. Шангуань Цинчэн надеялся, что Ли Йе не сделает этого, потому что у Ли Йе не будет "друзей и семьи" в городе Чанъань. Она не хотела, чтобы у Ли Йе был еще один враг и много неприятностей из-за нее.

В момент смерти Шангуань Цинчэн почувствовала покой, ее рот слегка шевельнулся, и она даже улыбнулась.

Как воин Ли Йе, она сражалась за него до последнего момента, и она не хотела его разочаровывать.

"Ублюдок!"

В тот критический момент, был внезапный и гневный рев.

Рев был настолько громким, что он реверберировал, как гром, и все могли почувствовать ярость оратора.

Все сместились, чтобы посмотреть в сторону рева.

Внезапно с крутого склона, стоявшего напротив каменной стены, подпрыгнул человек.

Полная луна светилась позади него.

Он расправил руки, когда держал меч в одной руке. Его тело двигалось, как дикий гусь, и его темперамент был похож на бессмертного!

Он появился так внезапно, как будто он выскочил из земли.

Разгневанный рев, он поднял свой длинный меч над головой и тут же нарезал его на куски. Мгновенно с неба упал голубой свет!

Кулак света Ли Цзин-аня, спешащего к лицу Шангуань Цинчэна, был поражен голубым светом. Без сопротивления кулак разорвался и аккуратно рассеялся в воздухе!

Голубой свет обладал достаточной остаточной силой, чтобы разрушить каменную стену. Громким ударом каменный порошок распылился повсюду, создавая облако дыма и пыли. Удар был настолько сильным, что сотрясал всю скалу!

После того, как дым и пыль осели вокруг каменной стены, остался зазор размером в один сантиметр ширины, в один метр глубины и в три метра длины.

Эта щель потрясла всех на месте.

Они все безучастно смотрели на этот зазор, ничего не говоря. Они спрашивали себя, смогут ли они когда-нибудь поймать этот меч Ци.

Ответ был определённо "нет"!

Даже служители Ву Ты и Ли Цзинъань не смогли бы поймать такой меч!

Ли Цзинъань стоял в ошеломлении, когда он невольно смотрел на пробел.

Меч был слишком мощным!

Новичок был мастером!

Настоящим мастером!

Кем он был?

Все оглядывались вокруг, чтобы попытаться разглядеть его лицо.

Может, это Нангонг Дийи?

Кроме Нангонг Дийи, кто еще мог срубить такой мощный меч?

Но почему он вдруг появился здесь, почему он спас Шангуань Цинчэн, и почему он сделал такой громкий рев?!

Окружающий всех был порошок из бесчисленных листьев, которые были разбиты мечом Ци, падающим в воздух!

Этот человек прошел сквозь листья спиной к полнолунию.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 59 Мощность.**

Человек прошел сквозь раздавленные листья, прижав спину к полнолунию, и его халат блуждал вокруг него, словно крылья.

Когда они увидели лицо этого человека, все, стоявшие на каменных ступеньках, открыли глаза в благоговейном трепете и удивлении. Как будто они видели, как реки течут в обратном направлении, как будто время движется в обратном направлении. На самом деле, они были так шокированы, что их рты распахнулись.

Какое-то время они стояли безмолвно.

Слишком много было спекуляций о личности человека. Нангун Дийи, Сюй Цинфэн, какой-то неизвестный хозяин Цзянху, или даже Ли Гуаньшу... все это были возможности. Если бы один из этих людей появился, они были бы шокированы, но они не остались бы безмолвными.

Человек, который вскочил в воздух и орудовал мечом с полной луны, выглядел как бессмертный из Лунного дворца. Свет его меча был настолько ослепителен, а его сила настолько ужасна, как это мог быть этот человек?

Ли Цзиньян снова и снова делал шаг назад, его голова дрожала, как погремушка, и глаза были полны ужаса. Он не мог принять лицо, которое стояло перед ним. Он не мог оправиться от шока, пока его спина не прижалась к каменной стене. Он чуть не захотел дать себе пощечину, чтобы убедиться, что он не спит.

Из всех присутствующих, Шангуань Цинчэн был единственным человеком, который остался спокойным. Она просто смотрела на человека, проходящего сквозь листья и идущего к ней. В ее обсидианно-подобных глазах не было ни шока, ни ужаса, ни тайны. Там была только радость, и это была радость воссоединения, что сделало ее сияющей и даже более красивой, чем яркое полнолуние.

Только сама Шангуань Цинчэн знала, кто это будет. В тот момент, когда голубой свет сломал кулак Ли Цзин-аня, чтобы спасти ей жизнь, она была уверена, что это может быть только он.

Только он мог спасти ей жизнь так своевременно.

Она знала это, потому что они сражались бок о бок, и они были товарищами на поле боя!

Когда все повернулись к человеку перед полнолунием и попытались ясно увидеть его лицо, Шангуань Цинчэн уже узнал знакомое и интимное дыхание. В этот момент она не могла удержаться и выкрикнула: "Ваше Высочество!".

Не успев закончить речь, молодой принц Ан бросился к ней навстречу.

Шангуань Цинчэн держал ее нож вертикально и склонился. "Ваше Высочество, пожалуйста, простите меня за то, что я не смогла вас охранять!"

Её тело было скованно мощной рукой, прежде чем она успела поклониться. В настоящее время выражение принца Аня, который стоял перед ней, было холодным, но его взгляд на нее был мягким.

Мягче, чем его взгляд, был его голос. "Хорошо, что ты в порядке, а я еще не опоздал".

Шангуань Цинчэн подняла голову и увидела, что принц Ан наблюдал за ней. Его глубокие глаза были полны беспокойства. Кроме беспокойства, было немного облегчения. Через его взгляд, Шангуань Цинчэн чувствовал, что он почувствовал облегчение, потому что он смог спасти ей жизнь.

Шангуань Цинчэн чувствовал себя подавленным в этот момент, и ее глаза покраснели, как она почувствовала тепло, проходящее через ее тело, заставляя ее слезы падать.

Женщина-генерал, которая решила бороться до смерти минуту назад, не могла не плакать сейчас.

Ли Цзинъань, У вас, и их сопровождающие смотрели на принца Ань, как он стоял перед ними. Как они слушали диалог между ним и Shangguan Цинчэн, могут ли они принять его или нет, готовы ли они принять его или нет, они должны были признать, что человек, который вызвал вниз мощный меч был Ли Йе. Тот, кто не мог культивировать два месяца назад и не мог культивировать в течение двадцати лет!

Приняв его, они были слишком шокированы, чтобы сказать хоть слово о том, что Ли Йе внезапно появился как бессмертный.

Что еще они могли сказать?

Неработающий молодой человек из города Чанъань, принц Ан с третьего уровня Ци-рефининга в деревне Луопин вдруг стал настоящим мастером. Что мог сказать кто-нибудь?

У Ты посмотрел на Ли Цзинъань, её глаза полны цинизма. Её взгляд говорил, не были ли вы уверены, что Ли Гуаньшу убьёт старшего брата Йе? Но здесь он показал право.

Зрительный контакт с Ву Ты, Ли Цзинъан окоченевший.

Ли Йе был здесь, так что насчёт Ли Гуаньшу?

Это значит, что Ли Гуаньшу не смог найти Ли Йе?

Но культивирование Ли Гуаньшу происходило на 6-м уровне переработки Ци, и у него было сильное восприятие. Как он мог не найти Ли Йе на этой не слишком большой горе Нюшоу?

Ли Цзиньян не мог останавливаться на ней. Значит ли это, что Ли Гуаньшу был убит Ли Йе? Это было немыслимо.

Это было бы нелепо!

Когда на вершине дерева, под лунным светом, появилась женщина с фиолетовой каемочкой, все наконец-то пришли в себя.

Ву Тебе было очень жаль, что она не смогла вовремя спасти Шангуань Цинчэн. Она посмотрела на Ли Йе и с позором склонила голову, как ребенок, который сделал что-то не так. Она подошла к Ли Йе, скручивая одежду, и посмотрела на него, желая что-то сказать, однако, он ее прервал.

"Нет, я не виню тебя". Ли Йе утешила Ву Ты. Конечно, он не стал бы её винить. Ситуация висела на волоске. Шангуань Цинчэн внезапно начал драться, и Ву Ты был тянут ее сопровождающим ее первой попыткой. Тогда было слишком поздно драться после того, как она упустила свою возможность.

Говоря это, Ли Е взглянул на слугу Ву Вы, его глаза холодные и полные умысла убить.

Старая стюардесса почувствовала блик Ли Йе. Он верил, что убьет его без причины.

Старый слуга опустил глаза и ничего не сказал. Как доверенное лицо У Хоншаня, он был прав, делая вещи ради него. Но Ли Йе был великим принцем императорского двора, поэтому он тоже не мог на него злиться.

И хотя Ли Йе имел намерение убить, старый слуга знал, что Ли Йе на самом деле не убьёт его. В конце концов, он был слугой принцессы и ее мужа. Неужели Ли Йе действительно убьет его и проигнорирует своих хозяев?

Посмотрев на слугу Ву Ты, Ли Йе шагнул вперёд и посмотрел на Ли Цзиньяна. Его взгляд стал еще холоднее, как вечный лед и адский огонь.

Ли Цзиньян знал о намерении Ли Йе убить.

Последний меч Ли Йе все еще имел некоторую оставшуюся силу. Лицо Ли Цзин-аня стало белым, и он не мог не сделать шаг назад.

Однако, сделав шаг назад, Ли Цзинъань наполнился сильным чувством стыда. Как он мог показать страх перед Ли Йе в глазах общественности? Он думал, что не проиграет и что он более могущественен, чем Ли Йе. Как он мог проявить слабость перед Ли Йе?

Даже если он не мог поймать меч Ли Йе, у него была женщина-сопровождающая, которая была мастером 5-го уровня по переработке ци. Она не могла быть слабее Ли Йе?

Более того, он был сыном Великого Принца Гонга. Что Ли Йе осмелился с ним сделать?

Он просто пытался убить Шангуань Цинчэна и ему не удалось. Более того, она была просто помощницей. По сравнению с молодостью императорского клана, она была никем.

Ли Цзинъань сразу же сделал еще один шаг вперед, как он посмотрел в глаза Ли Йе и сказал бесстрашно: "Каковы ваши намерения с этим взглядом? Ты собираешься драться со мной?"

Ли Цзинъань совсем не чувствовал вины, что разозлило Ли Йе, так что его взгляд стал холоднее. "Думаешь, не стало бы?"

Ли Цзинъань холодно ответил: "Принц Ан, хотя ты внезапно стал очень могущественным из-за наследства Небесного Мастера Юаня, ты не должен думать, что можешь плохо себя вести! Саньцингуань хотел защитить тебя, и каков был результат? Разве он не был уничтожен тремя мечами Нангун Дийи? По правде говоря, Нангонг Дийи был приглашен герцогом Сингом! Мы с тобой - юноши Императорского клана, поэтому ты должен понимать, что личная власть, в конце концов, не будет соперничать с силами партии! Поскольку я заключил союз с герцогом Сингом, он не отпустит тебя, если ты причинишь мне боль на этот раз!"

"Дюк Синг?" Ли Йе чихнул.

"Точно!" Ли Цзиньян высокомерно поднял подбородок. Так как он не поклонялся Ли Йе, он притворялся бесстрашным. "Принц Ан, вы еще не стали официальным лицом". Если в будущем вы станете официальным лицом и захотите сделать карьеру лучше, как бы вы проигнорировали власть герцога Синь и герцога Вэя?"

Ли Йе взглянул на Ли Цзин'а, и он выглядел как идиот. "Дюк Синг больше не существует."

После этих слов он пошевелился.

Он не хотел говорить глупости.

"Что ты сказал? Дюк Синг ушёл? Как это возможно? Ты хочешь сказать, что убил его? Хахаха... Какая смешная шутка!" Ли Цзинъань насмехался над тем, как он отступил и поспешно отдал приказ своему слуге. "Ли Йе, ты сумасшедший. Как ты смеешь со мной драться! Давай!"

Женщина подпрыгнула в 10 метрах от Ли Цзинъаня. Она выглядела серьёзно и была не так расслаблена, как Ли Цзинъань. Ее выражение тяжести, для этого первого боя, она уже пыталась использовать свое уникальное мастерство. "Убийство сотни ночных ястребов!"

Женщина владела своими двойными мечами в воздухе. Мгновенно навстречу Ли Йе полетела сотня духовных ястребов. Более того, она была окружена своим Духовным Ци, так как он образовывал гигантского трехметрового орла. Вдруг она с помощью своих двойных мечей напала на Ли Йе, выбиваясь, как орлиные когти!

Ее образ был страшным, и она была сильной.

Ли Цзинъань закричала сзади нее. "Ли Йе, несмотря на то, что ты был достаточно силен, чтобы спасти жизнь своему слуге, если ты осмелишься сражаться с моим слугой, ты умрешь! Если у тебя хватит смелости не отступить, я, Ли Цзинъань, восхищусь тобой!"

Ли Йе, бросился вперёд, как он чихнул и одел свой меч.

Меч с 10-метровым голубым светом, срубленным на голову женщины!

"Меч Ци Рожденный Лотос."

Сотня ястребов была разрезана мечом Ци, и они упали, сломанные!

Его меч Ци попал прямо в голову женщины!

Женщина закричала и положила свои двойные ножи в защиту.

"Кланк".

Её двойные ножи вылетели из её рук.

Его меч Ци разрезал тело женщины.

Гигантский орел рассеялся.

Из рта женщины вылилась кровь, когда ее бросили назад в лес. Многие ветви были сломаны, и они трескались при каждом ударе. Она поселилась на земле, где лежала без движения.

Во время просмотра этой сцены Ли Цзинъань стоял в шоке!

Он крикнул в сердце, что это невозможно!

Несмотря на то, что Ли Йе был достаточно силён, чтобы совершить прорыв с выращиванием в Санкингуане, он находился всего лишь на 4-м уровне ци-переработки. Как его помощник не смог поймать меч Ли Йе?

Внезапно его лицо покраснело, как будто оно горит.

Он просто дразнил Ли Йе, однако, его сопровождающий был побежден одной атакой!

Как Ли Йе мог быть таким могущественным?!

Ли Цзиньян не был свидетелем того, как Ли Йе мгновенно убил семерых человек в деревне Луопинг с помощью мечного метода "шаг за шагом лотос".

Ли Цзиньян не предсказывал, что Ли Йе уже убил бы Ли Гуаншу.

Он ничего не знал о власти Ли Йе.

Независимо от этого, Ли Йе стоял перед Ли Цзиньяном, сразу после того, как убил его слугу.

Ли Цзиньян был в ужасе и трепете. Он закричал и быстро ударил. "Духовный Кулак Тигра-Рука!"

Свет его кулака увеличился до шести метров в длину и принял форму тигра. Тигр заклеймил свои когти, обнажил острые зубы и с пугающей силой бросился к Ли Йе, как будто разорвал бы Ли Йе на части!

Ли Йе остался без выражения.

Даже презрительное выражение.

Он срубил свой меч.

Духовный Ци сломался, а тигр рассеялся!

Ли Цзинъань блеванул кровью, когда летел в обратном направлении. Он приземлился на каменные ступени, а затем скатился вниз, как рыхлая банка.

Ли Йе последовал за ним и нанес ему еще один удар мечом.

"Ах!" Ли Цзиньян завыл. Он поспешно протянул руку, и из его рукава вылетел большой бронзовый щит, защищающий его спереди. Это было его спасительное волшебное сокровище!

Меч вступил в контакт.

"Щелчок".

Большой щит разделился пополам и мгновенно вернулся в рукав Ли Цзин-аня.

Сколько волшебных сокровищ в мире смогут заблокировать силу его меча Люка?

Ли Цзин-ань упал на платформу каменной ступени, его лицо стало черно-синим, а волосы висели на волосах. Он был весь взволнован.

Ли Йе подошел к нему с мечом.

В этот момент Ли Цзин'ан неохотно встал и испугался, когда посмотрел в холодные глаза Ли Йе.

У него никогда в жизни не было такого страха.

Видя, как Ли Йе идет к нему, шаг за шагом, и чувствуя убийственный замысел Ли Йе, Ли Цзинъань быстро отступил. Он дрожал от такого страха, что чуть не захотел заплакать.

"Не надо... Ваше Высочество принц Ан, я безрассуден. Ваше Высочество принц Ан, пожалуйста, не убивайте меня..." Ли Цзиньян закричал. Он больше не заботился о своём эго, он больше не придерживался своего так называемого отношения, и он умолял о пощаде, как беспомощное дитя.

Ли Йе подошел к Ли Цзинъану и взял его меч Люка.

Ли Цзинъань подумал, что Ли Йе отпустит его, так что он был в восторге. "Ваше Высочество принц Ан..."

"Эта пощечина, я отдам ее тебе за Цинчэна." Ли Йе дал пощечину Ли Цзин-ан.

Услышав слова Ли Йе, Ли Цзиньян испугался до смерти. Он вообще не мог избежать пощечины Ли Йе, которая заставила его завывать еще до того, как его ударили.

Он вырвал полный рот крови и снова улетел в обратном направлении.

Он улетел в метрах и прорвался сквозь сосну. В конце концов, его тело повисло на сломанной ветке.

"Цинчэн не смог срубить тебя своим ножом, так что я сделаю это за нее!"

Ли Йе двинулся навстречу Ли Цзинъаню и жестами в воздухе сфокусировался за Ли Цзинъаню.

Нож Шангуань Цинчэн вылетел из ножен в руку Ли Йе.

Мгновенно срубленный нож!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 60 Насекомые Пробуждение.**

Когда Ли Йе срубил ножом, Ву Ты и другие глаза широко распахнулись.

Видя, как холодное лезвие начинает резать, Ли Цзинъань закричал, как свинья. "Принц Ан, пожалуйста, пощадите мою жизнь!"

Лезвие вошло в тело Ли Цзинъаня, оставив зияющую кровоточащую рану.

Сила ножа заставила Ли Цзиньяна упасть с вершины дерева, приземлившись лицом вниз на землю. Все его тело дрогнуло, как рыба из воды, и он тяжело вздохнул.

Он был тяжело ранен.

Из густого леса поднялся крик, женщина-сопровождающая Ли Цзинъана бросилась к Ли Йе, словно одержимая, проигнорировав кровь, идущую изо рта, и багряные глаза.

"Я убью тебя!" Женщина сложила пальцы вместе и превратила их в меч. Весь ее Духовный Ци вырвался наружу, и все ее тело стало острым оружием.

"Так как ты ищешь смерти, я помогу тебе." Ли Йе храпел. "Когда ты делаешь что-то не так, ты должен заплатить за это."

Нож упал!

Женщина, которая превратила свое тело в меч, была поражена ножом Ли Йе Ци, прежде чем она смогла поторопить его. Ее кровь брызнула в воздух, и она с коротким криком упала на землю.

Она ударилась о землю, все ее тело было покрыто кровью, не осталось дыхания в ее теле, и ее глаза выпуклые.

Ли Йе извлек нож, не глядя на Ли Цзинъань, который лежал там на земле. Он поднялся по каменным ступенькам, шел с руками за спиной. "Возвращайся и скажи великому принцу Гонгу, что если он не поправит своего сына и позволит тебе снова преградить мне дорогу, я не просто убью одного из твоих слуг".

Ли Цзинъань, едва сумел сбежать со своей жизнью и поднял голову, с большим трудом, с земли. Уставившись на спину Ли Йе, он уже забыл о своей ненависти и почувствовал, что ему повезло, что он выжил.

Только по-настоящему столкнувшись с мечом Ли Йе Ци, человек смог осознать ужас Ли Йе. Только по-настоящему взглянув в глаза Ли Йе, человек мог понять, что его намерение убить не было фальшивым.

Всё, что Ли Цзиньян хотел сделать, это как можно скорее уехать и уехать от Ли Йе, чем дальше, тем лучше.

У Ли Йе был свой план, поэтому он решил не убивать Ли Цзинъана.

Несмотря на то, что он был решительным, он не был безрассудным. У него не было доказательств преступления великого принца Гонга, и Ли Цзиньян тоже не убивал его лично. Если бы он поспешно убил Ли Цзинъана или испортил его культивирование в глазах общественности, его бы обвинили в убийстве молодёжи императорского клана. Было бы трудно объяснить двору императорского клана, и великий принц Гун не отпустил бы его легко в будущем.

В настоящее время он еще молод и не обладает достаточной властью, поэтому у него нет желания повсеместно наживать смертельных врагов. Сделки с Ли Гуаньшу и Ли Яо были разными. Кроме того, когда он убил Ли Гуаньшу сегодня вечером, в то время никого не было. Поскольку он признался в этом позже, никто не смог бы публично обвинить его.

Тяжелое ранение и убийство его спутника были достаточным уроком для Ли Цзинъаня.

Наблюдая за тем, как Ли Йе поднимался по лестнице, старый слуга Ву Ты слегка склонил голову, не осмеливаясь на него смотреть. В конце концов, он понял, что ошибался насчет Ли Йе, который был гораздо более решительным, чем он ожидал.

Старый слуга внезапно понял, что взгляд Ли Йе, который был полон убийственного намерения, не было притворство, но что он действительно хотел убить его. Если бы Ли Йе мог убить слугу Ли Цзин-аня, Ли Йе тоже мог бы его убить. Безжизненное тело женщины, лежащее перед каменными ступенями, было наглядной демонстрацией.

Старый слуга чувствовал себя шокированным и горьким. Прямой причиной того, что Ли Йе навредил Ли Цзинъаню и убил женщину, был Шангуань Цинчэн. Старая стюардесса посмотрела на Шангуань Цинчэна, который был в начале Ци-рафининга с низким уровнем выращивания. Она была обычным человеком, а не из престижной семьи. Однако Ли Йе был настолько зол, что причинил боль Ли Цзинъаню и убил женщину из-за нее. Его даже не волновало, что это вызовет вражду с великим принцем Гонгом. Удивительно, что он до такой степени защищал своего сопровождающего.

Поэтому старый слуга понял, что если это совершенно необходимо, он не должен оскорблять людей на стороне Ли Е, особенно Шангуань Цинчэн. Несмотря на то, что Шангуань Цинчэн не сильно пострадал, Ли Йе был сильно возмущен. Если бы кто-то действительно обидел этих людей в будущем, они не смогли бы вынести гнев Ли Йе или по-настоящему знать, сколько неприятностей он причинит.

Понимая это, старый слуга вздохнул сам. Как служитель Ву Вы и последователь принцессы и ее мужа, он имел тот же статус Shangguan Цинчэн. Старый служитель чувствовал себя немного ревнивым к Шаньгуань Цинчэн и ее мастер, который бы его последователь так яростно. Старая служительница вздохнула о разных людях, имеющих разные судьбы.

Это был не просто старый служитель, который чувствовал ревность, У Вы чувствовали ревность к Шангуань Цинчэн. Она сказала низким голосом: "Старший брат Йе ворвался в гнев из-за своей красоты? Почему мне так не везёт..."

Но Ву Ты понял, что Ли Йе имел дело с Ли Цзиньяном, не только ради Шангуань Цинчэна. Это утешило ее и принесло облегчение. "Старший брат Йе собирается совершить великие дела, и, конечно, неудивительно, что он будет защищать людей на своей стороне..."

Самоугроза была очень эффективна, и молодая девушка смогла быстро себя убедить.

Шангуань Цинчэн не знал мыслей Ву Ты и старого сопровождающего. Она была глубоко тронута, и ее глаза светились так же ярко, как звезды, в то время как она смотрела на Ли Е.

Li Ye передал нож обратно Shangguan Qingcheng, а затем сказал Wu You: "Сегодня вечером гора Niushou находится в хаосе, и мы не знаем, что случилось с другими молодыми людьми императорского клана. В любом случае, мы должны сначала найти их, а затем вместе вернуться в Чанъань".

Пока он говорил, Сон Цзяо прилетел с ветвей и приземлился прямо рядом с Шангуань Цинчэном. Очаровательная женщина держала Шангуань Цинчэна за руки и хихикала. "Ваше Высочество, вы заставляете её так двигаться, что её лицо и уши покраснели, и даже руки стали горячими". Боюсь, что она уже влюблена в тебя. Ваше Высочество, вы не должны подвести прекрасную леди".

Ли Е не заботилась о шутке Сон Чжиао. Эта женщина понесла потерю перед водопадом, и она хотела сохранить свое достоинство. "Это... хозяин Цзянху, который повернулся на мою сторону. Она вроде как последовательница принца и усадьбы."

Личность Сон Цзяо была тайной, поэтому она заключила соглашение с Ли Е, чтобы она не раскрывала свою личность, когда они вернутся в Чанъань. К счастью, она умела преображаться. До тех пор, пока она не использовала свой культовый метод культивирования "Холод реки И", ей не приходилось беспокоиться о том, что ее заметят. Единственная причина, по которой Ли Йе могла узнать ее, заключалась в том, что она не скрывала своего темперамента.

Шутка Сон Цзяо сделала белое лицо Шангуань Цинчэна еще более красивым с розовым флешем. Она хотела выкопать яму и спрятаться в ней. Она была прямолинейна и не умела спорить, поэтому в этот момент ей было стыдно. Прослушав объяснения Ли Йе, она сопротивлялась порыву вытащить нож, чтобы порезать Сон Чжиао.

Реакция Ву Ты была более непосредственной, она хлопала в ладоши, так как на ее лице был виден сюрприз. Она была поражена и взволнована. "Какая красивая сестра!"

После того, как они встретились, они не торопились и отправились на поиски других молодых людей Императорского клана.

К счастью, юношей Императорского клана было нелегко ранить, потому что у них были помощники, которые их защищали, а также у них были свои спасительные магические сокровища. Самый слабый Ли Цзи был уничтожен. Несмотря на то, что во время землетрясения погибло много учеников Санкингуана, юноши Императорского клана не были серьезно ранены, и с ними общались, один за другим.

После этого они вышли на трибуну с широким обзором. В воздухе над вершиной горы Нангонг Дийи все еще воевал с группой людей. Они сражались до сих пор, но к тому времени, когда все собрались, чтобы посмотреть бой, он подошел к концу.

Все закончилось так же, как и в Санкингуане, когда снова появились три меча.

Три меча материализовались вместе с тремя громовыми звуками, взорвавшимися в воздухе. Мгновенно были срублены три 30-метровых голубых фонаря, и осаждавшие были нарезаны на куски. Они упали с неба, как пельмени. Половина из них была ранена или умерла немедленно. Остальные спешно отступили из-за своего тяжелого положения.

Однако Нангонг Дийи не стал их преследовать. Он был измучен борьбой.

"Меч Пробуждения насекомых появился, как гром, и мечи Три Буйю загнали врага домой". Сонг Цзяо подняла голову, чтобы посмотреть на захватывающую сцену под звездной ночью, в ее глазах танцует огонь желания. "Меч Пробуждения Насекомых" и "Метод Купю" заслуживают большой репутации. Если бы я была на несколько лет моложе, я бы поспешила сразиться с ним".

Сонг Цзяо подумала о том, чтобы сделать неосторожное замечание, поэтому она посмеялась над собой и сказала Ли Йе: "Этот парень Нангон Дийи, хотя он и высокомерен, обладает большой силой. Его "Меч Пробуждения Насекомых" - один из десяти самых известных мечей в мире, и он сам создал "Метод Купи"".

"Нангонг Дийи культивировал несколько лет. Он отправился на Великую стену Губейкоу, чтобы испытать свой меч, когда впервые создал "Метод Купи". В то время дикари прерий шли на юг, чтобы сразиться с дикарями травяной долины. Они послали тысячи кавалерий, чтобы напасть на перевал Губейку. Он случайно столкнулся с ними. Он вытащил свой меч, перепрыгнул через стену в одиночку и с тремя мечами направился к тысячам кавалерий".

"Ходят слухи, что когда Нангонг Дийи овладел мечом, небо было громоздким, как сейчас". Его меч Ци срубил в воздухе и пошел вглубь формирования кавалерии, достигнув сотни шагов. В пределах этой сотни шагов, люди и лошади были убиты. После этого в составе кавалерии осталось три прорези для меча Ци, которые были разделены на четыре части. Более восьмисот человек были убиты. Дикари, известные своим бесстрашием, громко закричали. Они не могли даже прикоснуться к стенам перевала Губейку, и поэтому в панике отступили".

"Нангонг Дийи прославился благодаря битве при Губейкоу. С тех пор появилась эта похвала. Насекомые Меч Пробуждения появляется, как гром, и мечи Three Buyue гонят врага домой", что означает, что тысячи войск должны отступать послушно, когда они сталкиваются с "Мечами Three Buyue".

Сказав это, Сонг Цзяо внезапно улыбнулся. "Тем не менее, этот парень, хотя и обладает большим талантом в выращивании, он бездумен. Он не знает ничего, кроме культивирования. На этот раз единственная причина, по которой он появился бы на горе Нюшоу, была в том, что его обманул Ли Гуаньшу...".

Сон Чжиао еще не закончил говорить, когда с неба упал с неба ореол. Он вырезал глубокую яму недалеко от всех, откуда повсюду шлейф дыма.

Перед тем, как дым рассеялся, молодой человек вышел, держа в руке меч. У него было лицо, похожее на джад, и он был одет в белый халат, он выглядел как ученый. Он широко открыл свои маленькие глаза и выглядел очень злым, как будто мир задолжал ему кучу денег. Увидев Ли Йе и других, он спросил: "Кто-нибудь из вас видел этого засранца Ли Гуаньшу? Укажите на него, чтобы я мог его убить!"

Ли Йе немного открыл рот, но ничего не сказал. Он посмотрел на Сон Чжиао, который давал ему большой палец вверх и выражал одобрение.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 61 Конец.**

После этого Ли Йе и другие знали, что даосская секта на горе Чжуннань знала о появлении Нангун Дийи в горе Нюшоу и уничтожении Санкингуана тремя мечами, поэтому были посланы мастера, которые беспокоились о пруде с зелеными лотосами. Нангонг Дийи долгое время находился в осаде.

"Приветствую, Ваше Высочество принц Ан." Нангонг Дийи извлек свой меч, когда увидел Ли Йе. Он подошел, чтобы поприветствовать Ли Йе, в то время как он порезал руки другим. А потом он начал выливать свои обиды. "Ли Гуаньшу, этот засранец, сказал мне, что даосские священники в Санкингуане арестовали молодых людей из императорского клана, которые участвовали в экзамене на горе Нюшоу, и что у них было намерение восстать. Он хотел, чтобы я сотрудничал с ним, чтобы спасти тебя".

Нангонг Дийи выплюнул полный рот крови и продолжил: "Первоначально ничего страшного не было. Как бы они не испугались до смерти, увидев меня? Тем не менее, как только я боролся с ними, я обнаружил, что это был не тот случай. После того, как я закончил с моими тремя мечами, появился старик высокого уровня из Ци-рефинажа и бросил мне вызов. Когда у Санкингуана появился культиватор высокого уровня по переработке ци?"

"Это был он. Я мог бы легко завоевать старика, но только после того, как я с ним разберусь, появились культиваторы высокого класса, которые приходили убивать меня одного за другим. Все эти уважаемые люди, с прикрытыми лицами, вели себя как бандиты. Кроме того, появились четыре фехтовальщика, которые прославились на горе Чжуннань более десяти лет. Неужели они думали, что я не смогу их узнать, так как у них были закрыты лица? Эти ублюдки, как они смеют со мной драться? Сделал ли я что-нибудь, чтобы спровоцировать их? Это было восстание!"

Чем больше он говорил, тем злее он становился. "Никто не поверит, что ситуация на горе Нюшоу не была ни сложной, ни опасной". Ли Гуаньшу, этот засранец, исчез с начала боя и не пришел меня искать. Хотя мне не нужна была его помощь, что это значило, когда он вообще не появился? Блядь, я не смог прояснить, что случилось с горой Нюшоу и почему хозяева на горе Чжуннань могли осадить меня. Каковы были их намерения, так как они были настолько бесстрашны? Разве они не боялись, что Императорская Астрономическая Обсерватория уничтожит их?"

Говоря об этом, Нангонг Дийи вспомнил "бизнес". Он спросил Ли Йе: "Принц Ан, вы видели Ли Гуаньшу?"

Ли Йе выглядел смущённым, когда слушал Наньгун Дийи, однако, он был хорошо осведомлён о ситуации в своём сознании. Гора Нюшоу была расположена рядом с горой Чжуннань. Последний послал хозяев, чтобы остановить Нангун Дийи, потому что они думали, что Нангун Дийи обнаружил пруд с зелеными лотосами и хотел заложить зеленые лотосы. Борьба была ожесточённой. Культиваторы горы Чжуннань, приехавшие сюда без уважительной причины, не успели объяснить свои намерения, и они не стали бы этого делать.

В конце концов, Нангун Дийи одержал победу над всеми мастерами, а Ли Йе воспользовался случаем. Таким образом, Ли Йе должен быть благодарен Нангуну Дийи. Без несправедливой борьбы Нангун Дийи, Ли Йе не смог бы получить великий шанс.

Ли Йе был очень добр к Нангонг Дийи, когда он это понял. "Я не видел Дюка Синга..."

Он оглянулся на молодость Императорского клана. Они все качали головой и не знали, где Ли Гуаньшу. У Вас были сомнения, потому что Ли Цзинъань сказал ей, что Ли Гуаньшу доставит неприятности Ли Йе. Конечно, в данный момент она ничего не сказала.

"Когда я найду Ли Гуаньшу, этого засранца, я дам ему знать о последствиях оскорбления меня!" Нангун Дийи так разозлился, что скрежет зубами.

Вначале он вез новичков Императорской Астрономической Обсерватории в Линчжоу на северо-западе за увеличением их опыта. На обратном пути в Чанъань Ли Гуаньшу нашел его в уезде Ху и втянул в сложную ситуацию.

Нангун Дийи верил в личность и престиж Ли Гуаньшу, который был высокопоставленным министром двора. Он не верил, что Ли Гуаньшу солжет ему о восстании Саньцингуаня. Более того, Ли Гуаньшу заставил его поверить в то, что положение молодежи императорского клана было очень критическим. Поэтому Нангун Дийи пришел немедленно. В результате он очень смутился из-за своей доверчивости.

К счастью, Нангонг Дийи имел высокое культивирование и он был мощным. Если бы другие люди пришли вместо него, как бы он смог выжить и отбить их в осаде хозяев горы Чжуннань?

Нангун Дийи был так зол, что хотел преподать Ли Гуаньшу урок. Это было похоже на судьбу. Ли Гуаньшу умер от рук Ли Йе, что можно считать местью за Нангун Дийи. Сначала Нангун Дийи помог Ли Йе остановить хозяев горы Чжуннань, а затем Ли Йе помог Нангуну Дийи убить человека, о чем нельзя было говорить. Можно считать, что они сражались бок о бок и помогали друг другу.

Ли Йе улыбнулся Нангуну Дийи, который был в ярости и чувствовал себя с ним комфортно.

У Сонг Цзяо всегда было желание победить в выращивании, поэтому она боялась, что не может не бороться с ним, если она посмотрит на Нангун Дийи в течение длительного времени. Сцена, что Нангонг Дийи рубил мастеров с тремя мечами и выиграл бой, заставил ее чувствовать себя взволнованной.

В любом случае, большое дело уже подошло к концу. Молодежь императорского клана неоднократно пугалась на официальном экзамене на горе Нюшоу. Нангонг Дийи, который стоял перед ними, заставил их почувствовать облегчение, потому что все они верили в его престиж и власть.

Императорская астрономическая обсерватория взяла на себя руководство всеми даосскими сектами Танской империи. Ее блеск упал вместе с рецессией империи, но она все еще оставалась ее сдерживающим фактором. Она сыграла важную роль в беспорядках.

Причина была в Нангонге Дийи. В настоящее время перед молодежью императорского клана Ли Йе стоял на платформе с Нангун Дийи, Сонг Цзяо и другими под ночным небом. Купаясь в горном бризе, он наблюдал, как ночное небо постепенно сияет, ослепительные звезды постепенно исчезают, утренняя звезда появляется одна на востоке, а солнце восходит и освещает туманные облака над горами. В этот момент с востока появились пурпурные облака.

Ли Йе был в глубине души и был вдохновлен.

"Я найду Ли Гуаньшу, этого засранца!" Нангонг Дийи попрощался с Ли Йе.

С тех пор, как бой остановился в воздухе, Духовный Ци больше не распространялся на гору Нюшоу, как мечи. Хаос в Санкингуане был ликвидирован. В горе и даосском храме культиваторы Императорской Астрономической Обсерватории были одеты в черные звездно-полуденные одежды, а ученики Санкингуана были одеты в различные виды одежды. Они заживляли свои раны у стены, покоились на земле или патрулировали вокруг. Утреннее солнце, сиявшее на руинах, освещало их пустой вид.

Наконец, культиваторы Императорской астрономической обсерватории нашли в ручье тело Ли Гуаньшу. Нангун Дийи бросился туда. Когда он увидел Ли Гуаньшу, которого выловили из воды, он выглядел растерянным. Императорская астрономическая обсерватория приложила много усилий, чтобы подтвердить личность Ли Гуаньсюй из-за разделения трупа.

Вчера вечером хозяева горы Чжуннань бежали, а раненых забрали их спутники. Улик не осталось. Последний раз культиваторы Императорской Астрономической Обсерватории видели их, когда они стояли перед разрушенным прудом с лотосом перед водопадом. Они были настолько разъярены, что кто-то срубил хижину перед персиковым деревом.

Во второй половине дня, после того, как молодые люди из императорского клана отдохнули полдня, Нангонг Дийи "провожал" их лично на гору Нюшоу. Он оставил несколько человек в Санкингуане в ожидании людей, отправленных из Чанъана, чтобы разобраться с последствиями.

Вскоре после того, как Ли Йе и другие вернулись в Чанъань, новости о том, что герцог Син, Ли Гуаньшу, подставил Саньцингуань под восстание, и Саньцингуань на самом деле пытался замышлять восстание, быстро распространились. Поэтому подробности этого дела были рассказаны на рынке и эволюционировали в различные захватывающие версии. Менее чем за месяц дело распространилось на половину Танской империи, вызвав беспорядки.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 62 Изменяющаяся ситуация 1.**

Глава 62 "Изменчивая ситуация" (1).

В старинной гостиной с элегантным декором и без роскоши, Ван Дуо, премьер-министр, пил чай с кем-то. Чайный мастер заваривал чай поблизости не изящная дама, а старая слуга.

Мужчина средних лет, сидящий напротив Wang Duo, был в возрасте около сорока лет и вел себя прилично. У него был боевой дух генерала и элегантный стиль конфуцианца. Это был Гао Пиан, знаменитый генерал правых гвардейцев империи. Он и Ли Сянь были самыми уважаемыми генералами в империи.

"Таким образом, Ли Гуаньшу выстрелил себе в ногу?" Гао Пян сделал глоток чая и посмеялся.

Ван Дуо выглядел особенно счастливым. "Это было больше, чем просто выстрелить себе в ногу. Это было похоже на копание могилы для себя".

Взгляд Гао Пиана был глубоким. "Но сначала он не собирался копать могилу для себя."

Ван Дуо положил чайник и вздохнул. "У герцога Синга была неразрешимая вражда с принцем Анем, и он не отпустил ни единого шанса."

Пианист Гао повернулся к краю чайной чаши и внезапно положил ее на землю. Он посмотрел на Ван Дуо. "Как принц Ан выжил в тот день? Кто убил Ли Гуаншу?"

"В то время Нангун Дийи сражался с группой мастеров, гора Нюшоу находилась в хаосе, а юноши императорского клана укрывались во всех направлениях, так что никто не знал, как выжил принц Ан...". После этого, по словам принца Аня, он не встретился с Ли Гуаньшу". Ван Дуо сказал медленно.

Гао Пиан чихнул. "Ли Гуаньшу лично отправился в Саньцингуань". Если он не нашел принца Аня, он был ни на что не годен".

Дуэт Ван сказал: "Герцог Синь точно не был никчемным".

Гао Пян снова сказал: "Ли Гуаньшу был на 6-м уровне Ци-рефининга, так что многие люди смогли убить его, но не все осмелились убить его".

Ван Дуо вдруг сказал: "После возвращения с горы Нюшоу у принца Аня есть ещё один человек".

Гао Пиан спросил: "Какой человек?"

Ван Дуо выглядел странно. "Человек, которого не видно насквозь."

Гао Пиан нахмурился. "Этот человек способен убить Ли Гуаншу?"

Ван Дуо на мгновение подумал и покачал головой. "Я никогда не видел этого человека."

Гао Пиан молчал.

Чай в миске был холодным. Чайный мастер заменил им две чашки свежего чая. Ван Дуо сделал глоток и продолжил: "Есть одна странная вещь. Очевидно, наследник великого принца Гонг был тяжело ранен, а его слуга умер".

"Почему?" Гао Пиан поднял брови и почувствовал интерес.

Ван Дуо с горькой улыбкой сказал: "Из поместья Великого принца Гона ни слова".

"Так что дело просили не говорить". Гао Пиан взял свежий чай и передал его в рот. Он сделал паузу, а затем положил его. Он спросил Ван Дуо: "В этом деле есть что-то подозрительное. Что сказала об этом герцогиня Ли?"

Ван Дуо покачал головой. "Ничего."

Гао Пианино положил руки на колени и слегка наклонился вперёд. "Тогда что сказал об этом принц Ан? После того, как принц Ан вернулся, ты когда-нибудь ходил к нему?"

"Да, ходил." Ван Дуо сказал сомнительно, и его голос был немного глуповатым. "Принц Ан сказал, что не знает".

Гао Пианист снова молчал.

Ван Дуо выпил свой чай, положил его, поднял и снова выпил. Он повторил три раза, и его чашка чая была готова за секунду.

"То, что случилось на горе Нюшоу, было слишком странно. Нет нужды говорить, что ситуация определенно была сложной. То, что Нангонг Дийи сражался с группой мастеров, просили не высказываться. Но люди в Императорской Астрономической Обсерватории были сложными, поэтому было несколько слов... Даже без слов большая ссора показалась очень странной. Кем были люди по ту сторону? Почему они заблокировали Нангонг Дийи в Санкингуане?" Ван Дуо много говорил. То, что произошло на горе Нюшоу, было похоже на цветы в тумане. Все, кто вернулся с горы Нюшоу, казалось, стали странными и загадочными. У него было слишком много вопросов в голове.

Гао Пиан медленно сказал: "Теперь я могу быть уверен только в одном".

"В чём?" Ван Дуо сразу же спросил.

Гао Пиан сказал низким голосом: "Принц Ан... нельзя недооценивать".

Ван Дуо некоторое время ошеломился, а потом кивнул и согласился.

Тот факт, что Ли Йе видел через заговор Ли Гуаньшу в деревне Luoping и что он выжил в горе Niushou было достаточно, чтобы доказать это. Несомненно, смерть Ли Гуаньшу добавила Ли Йе много тайн. В конце концов, он был врагом Ли Йе. Имело ли это отношение к Ли Йе или нет, это было очень интригующе.

Ван Дуо сказал: "Перед экзаменом я не ожидал, что Принц Ань сможет достичь такого результата. Изначально я думал, что если он сможет выступить и не будет сильно отставать от других юношей императорского клана, то этого будет достаточно. В конце концов, принц Ан в течение двадцати лет не мог культивировать. Он был средним по интеллекту и не имел ничего достойного похвалы. За последние несколько лет он не сделал ничего захватывающего... Неожиданно, как только Принц Ан получил наследство Небесного Мастера Юаня, он полностью изменился. Его культивирование и интеллект значительно улучшились, а его личная удача не такая, как прежде... К счастью, принц Ан на нашей стороне."

Если бы такой человек стал врагом, это было бы большой проблемой.

Гао Пианино хихикало. "На нашей стороне? Принц Ан согласен с тобой?"

Ван Дуо слегка нахмурился. "Что вы имеете в виду, генерал?"

Голос Гао Пианиста остыл. "Когда старый принц Ан умер, а принц Ан попал в беду, ты когда-нибудь помогал ему? Если вы ему не помогли, почему он был на нашей стороне? Предыдущая помощь, которую вы ему оказали, может только познакомить вас".

Ван Дуо не сказал ни слова.

Гао Пьян снова сказал: "Мы уже упустили шанс оказать своевременную помощь, и это непоправимо. Хотя глазурь на торте не так хороша, как своевременная помощь, она имеет большую разницу между тем, чтобы сделать это и не делать. Кроме того, это наш последний шанс сделать большой подарок".

Ван Дуо понял смысл Гао Пиана. "Нет сомнений, что принц Ан займет первое место на официальном экзамене. О его конкретном официальном положении..."

В этот момент Ван Дуо перестал говорить и не сказал это ясно.

Ван Дуо хотел найти хорошую работу для Ли Йе, но, очевидно, его оппоненты и Ли Йе не согласились, что потребовало азартной игры. Ван Дуо был спокойным и уверенным. Он решил любой ценой дать Ли Йе официальную должность с реальной властью, но ничего не говорил до тех пор, пока это не было сделано.

Гао Пианино внезапно улыбнулось. "Вопрос о горе Нюшоу необъясним для нас, но некоторые люди будут чувствовать себя более подавленными, чем мы".

Услышав это, Ван Дуо снова улыбнулся.

Через некоторое время Гао Пиан всерьёз сказал: "Без промедления мы должны заранее спланировать официальные мероприятия принца Аня".

Ван Дуо кивнул. "Я соберу всех людей, чтобы подготовиться".

Тем временем, в поместье премьер-министра.

"Как я столько лет не понимал, что Ли Гуаньшу так бесполезен и может только ухудшить ситуацию?!" Вэй Баохэн редко злился, но теперь он бушевал. Он ходил взад-вперёд по комнате. Бутылка нюхательного табака, с которой он больше всего любил играть в повседневной жизни, была раздавлена на куски в его руках.

"Дак Вей", пожалуйста, успокойся. Не стоит на него злиться". Мужчине, стоящему перед Вэй Баохенгом, было менее сорока лет, с жирным лицом и большим толстым животом. Несмотря на то, что он не очень хорошо выглядел, он был вторым по значимости человеком в суде после Вэй Баохэна. Его звали Лу Янь, премьер-министр и помощник министра военного ведомства.

Премьер-министр был совместным управляющим делами в секретариате-канцлере, и его должность была такой же, как у премьер-министра. С его титулом он имел право давать советы по национальным делам при императорском дворе. По этой причине в средней и поздней Танской империи было несколько премьер-министров. Сколько бы премьер-министров ни было, у власти был только один. Вэй Баохэн, который в настоящее время был премьер-министром у власти, имел право приказывать всем чиновникам заниматься повседневными политическими делами.

"Все люди при императорском дворе знают, что Ли Гуаньшу был моей правой рукой. В настоящее время он совершил преступление в виде клеветы на других за восстание, так что я в этом замешан. В связи с этим в эти два дня Его Величество упрекнул меня, и эти чиновники, как Хань Вэньюэ и Лю Синьшэнь, с сарказмом выдвинули против меня непонятные обвинения. Это действительно невыносимо!"

Несмотря на то, что он был зол несколько дней, он не мог успокоиться. Он беспокоился о жизни Ли Гуаньшу, потому что раньше был его правой рукой. Его сила была ослаблена, когда Ли Гуаньшу умер. Но по сравнению с клеймом, которое Ли Гуаньшу принес ему, оклеветав Саньцингуань за восстание, очевидно, что Вэй Баохэн больше заботился о последнем. В конце концов, он был премьер-министром у власти и обладал большой властью. Это было очень важно, чтобы иметь хорошую репутацию влиятельного министра.

После долгого времени Wei Baoheng, наконец, поставил себя в хорошее настроение и сел на место хозяина. "Вы выяснили, как умер Ли Гуаньшу?"

"Нет, не знаю. Все люди, которые ходили с Ли Гуаньшу, умерли. Ученики Саньцингуань и культиваторы Императорской Астрономической Обсерватории не видели, что случилось... Я узнал, что место, где умер Ли Гуаньшу, должно быть перед водопадом. На обрывистой стене водопада были следы от меча, а окрестные деревья также были повреждены мечом Ци. Очевидно, что этот человек был настоящим мастером, и он очень хорошо владел мечом".

Лу Янь продолжал: "Самое странное, что перед водопадом погибло более десятка учеников Санцингуана, в том числе Сюй Циньфэн, великий даосист Санцингуана...". Экстраполируя из имеющихся доказательств, может быть только один результат".

Вэй Баохэн нахмурился. "Сюй Цинфэн убил Ли Гуаньшу?"

"Если быть точным, они погибли вместе, - вдумчиво сказал Лу Янь, - в горе Нюшоу, кроме мастеров, сражающихся с Нангун Дийи, только Сюй Цинфэн обладал такой силой и мастерством меча". Более того, образование меча Саньцингуань также было знаменито...".

"Обладал ли Сюй Цинфэн силой 6-го уровня Ци-рефининга?" Вэй Баохэн нахмурился. "Ли Гуаньшу пошёл с Вэй Тяньхэ, чьё культивирование находилось на 5-м уровне Ци-рафинирования. Я слышал, что он был убийцей Цзянху, и его боевое мастерство было весьма выдающимся".

Лу Янь на мгновение подумал. "Культивирование, о котором Сюй Циньфэн сообщил в Императорскую Астрономическую Обсерваторию, находилось на 5-м уровне Ци-рефининга, но он мог скрыть свою силу. Мастера, которые сражались с Нангун Дийи в горе Нюшоу, действительно имели власть убить Ли Гуаньшу, так как они смогли сразиться с Нангун Дийи лицом к лицу. Но, по словам Нангуна Дийи, эти люди были убиты им или бежали один за другим. У них не было шанса убить Ли Гуаншу".

Вэй Баохэн терпеливо спросил: "Это было необычно для тех хозяев, которые появились на горе Нюшоу. Они могли быть только даосскими учениками горы Чжуннань, так как пришли слишком быстро. Вопрос состоял в том, почему они приехали на гору Нюшоу и начали драку с Нангун Дийи, рискуя раскрыть свою личность".

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 63 Изменяющаяся ситуация 2.**

Глава 63 "Изменчивая ситуация" (2).

Лу Ян покачал головой, и он был в замешательстве. "Если Ли Гуаньшу не умер в руках Сюй Циньфэна, то он мог умереть только в руках даосских учеников горы Чжуннань. Возможно, не все даосские ученики горы Чжуннань осадили Нангун Дийи. Некоторые из них убили Ли Гуаньшу после того, как Сюй Циньфэн и более дюжины учеников Саньцингуань были убиты Ли Гуаньшу".

"Все это домыслы! Я хочу правду!" Вэй Баохэн был в ярости. "Никто из этих юношей Императорского клана не знает внутренней истории?"

Лу Янь ответил: "Когда наследник Великого принца Гун вернулся, он был тяжело ранен, а его сопровождающий исчез. Возможно, они что-то знали, но после возвращения ничего не сказали о горе Нюшоу".

Вэй Баохэн помахал рукой. "Надавите на них! Особенно великий князь Гонг и герцогиня Ли, их сопровождающие имеют самое высокое культивирование среди молодежи императорского клана. Я не верю, что один из мастеров 5-го уровня Ци-рефинажа исчез, и им нечего об этом сказать! Не жаль, что Ли Гуаньшу умер, но причина его смерти должна быть четко расследована! Если Ли Йе не хочет ничего говорить, великий принц Гун и зять императора У должны что-то сказать!"

"Конечно." Лу Янь кивнул, а потом изменил разговор. "А как же результаты экзамена?"

Вэй Баохэн был раздражён, когда думал об этом. "Из-за Ли Йе люди знали о том, что Ли Гуаньшу подставил Саньцингуань. Что происходит с этим ребенком? Раньше он был ни на что не годен. Как он мог внезапно стать умным и могущественным?"

Лу Янь покачал головой и горько улыбнулся. Ответ был хорошо известен всем. Это было не более чем наследство Юань Тяньгана.

Вэй Баохэн внезапно спросил: "Небесный господин Юань... Куда, черт возьми, он делся?"

Лу Янь с горькой улыбкой сказал: "Небесный Мастер Юань исчез на сто лет и никто не видел его в прошлом веке. Некоторые говорят, что он отправился в море навестить бессмертных, некоторые говорят, что он жил в уединении в горах, а некоторые говорят, что он умер давным-давно. Кто знает?"

Вэй Баохен покачал головой. "Небесный Мастер Юань - первый человек, достигший Царства Духовного Мастера. Он может посещать бессмертных или жить в уединении, но я не верю, что он уже умер".

На мгновение Вэй Баохэн знал, что он не в теме. Он положил руки на лоб и сказал: "Ли Йе, этот ребенок, в конце концов, сын принца Аня. Даже если он занял первое место на экзамене, мне не нужно давать ему должность с реальной властью... Его Величество тоже этого не позволит".

Лу Янь кивнул. Это было несложно понять в присутствии тех, кто действительно был у власти.

"А как же смерть Ли Гуаньшу?" спросил Лу Янь.

"Саньцингуань восстал и захватил молодёжь императорского клана". Герцог Син пошел спасать их в одиночку, но, к сожалению, он был убит!" Вэй Баохэн сказал: "Не жаль, что Ли Гуаньшу умирает, но я не могу позволить ему повредить моей репутации"!

Услышав это, Лу Янь молчал и вздохнул в его сердце.

Тот факт, что Ли Гуаньшу подставил Саньцингуань под восстание, уже распространился. Вэй Баохэн должен был обмануть себя, так как он пришел к такому выводу. Это имело бы противоположные последствия. Однако, он должен был дать объяснение императорскому двору. Wei Baoheng понимал недостатки этого, но мог ли он уйти перед интересами?

Wei Baoheng увидел что-то странное в взгляде Лу Янь, поэтому он подчеркнул свои слова. "Ли Гуаньшу был герцогом императорского двора и генералом левой гвардии". Он должен умереть во славе. Это ради престижа императорского двора! Саньцингуань может восстать, и в этом мире в любое время нет недостатка в людях со злыми намерениями. Если тот факт, что герцог был настолько коррумпирован, что оклеветал других ради восстания и принес бедствия в несколько деревень, значит ли это, что Танская империя находится в хаосе?!".

"Герцог Вэй, вы правы." Лу Ян порезал ему руки. Он понял значение Вэй Баохэн, которое было ничем иным, как побелкой.

Но если бы Империи понадобилось побелить, это было бы совсем не мирно.

У Хуншань сел на высокий стул и посмотрел на У Ты, стоящего перед ним. Его взгляд был далек от сердечного, а голос был холодным. "Ты правда не знаешь, как был ранен наследник великого принца Гонга и как умерла его спутница?"

"Отец, ты много раз спрашивал, а я уже много раз отвечал. Почему ты мне не веришь?" У тебя был жесткий тон, и она встала прямо.

Взгляд У Хоншань потемнел. "Герцог Вэй послал кое-кого спросить". Ты должен знать, что никто при дворе не может ослушаться герцога Вэя. Все знают, что дело явно необычное. Что мне делать, если ты будешь молчать со мной?"

Ву Ты была маленькой, хотя ей было 16 лет, она была похожа на маленькую девочку. Под давлением У Хоншань ее плечи казались очень тонкими. Она бесстрашно сказала: "Должен ли я знать об этом только потому, что это необычно? Как я могу сказать то, чего не знаю? Ли Цзиньян был ранен, а его слуга погиб, но герцог Вэй послал кое-кого спросить у вас, почему бы ему не спросить Великого Принца Гонга напрямую? Думает ли он, что ты слаб и легко издеваешься?"

"Смешно!" У Хоншань сильно похлопал подлокотник из сандалового дерева, и мышцы на его лице дрожали от ярости.

В конце концов, он был её собственным отцом. Несмотря на то, что в повседневной жизни У Хоншань был ее любимцем, перед лицом его гнева ты не мог не испугаться. Так что слезы стали проникать в ее глаза, но она укусила зубы, чтобы сдержать слезы.

У Хоншань не мог не размягчиться, увидев взгляд дочери. Он очень любил свою дочь и не мог вынести слишком суровости. Он тяжело вздохнул и чувствовал себя подавленным. Он помахал рукой, чтобы отпустить У Тхэя.

Ву Ты вытер ее слезы, когда она выходила из маленького дворика. Хотя У Хоншань не любил бояться властей и самосохранения, печальный взгляд У Хоншаня только что заставил ее плакать.

Через несколько шагов кто-то последовал за ней. Он был стариком, прятавшимся в темноте, как тень. У Ты не оглядывался, но ее голос был холодным. "Если дай мне знать, что ты раскрыл хоть слово моему отцу, даже если бы я не смог убить тебя, я заставлю тебя почувствовать, что смерть лучше жизни"!

В этот момент девушка выглядела как демон.

Старый слуга пригнул голову и сказал: "Герцогиня, не волнуйтесь. Я абсолютно не смею много говорить".

Он был последователем зятя императора, поэтому он должен был сделать все ради него. Находясь на горе Нюшоу, он посоветовал У Ты заключить союз с Ли Гуаньшу по предложению Ли Цзин-аня. Он долгое время охранял У Тхэя, поэтому иногда соглашался с ней о "безобидном".

Кроме того, старик знал характер Ву Ты. Если бы она приняла решение, то сделала бы то, что сказала.

Старик также не хотел обидеть принца Ан, который был мощным и решающим в горе Нюшоу. Он боялся Ли Йе, потому что слишком быстро продвинулся.

Ву Вы подняли ее голову и посмотрели на полумесяц в ночном небе, потерянный в мыслях на долгое время. Ее лицо было чистым и красивым, но детским. Под ярким светом она выглядела решительной. Она прошептала: "Так как вы не могли культивировать в течение двадцати лет, вы слишком много страдали, так как дядя неожиданно погиб в бою, вы были в трудной ситуации". Теперь, когда у вас есть реальная власть, вы хотите, чтобы держать низкий профиль. Даже если вы не просите меня ничего делать, я буду стараться изо всех сил, чтобы сделать все, что в моих силах".

Она внезапно улыбнулась. Ее улыбка была настолько чистой, что звезды, казалось, таяли в ее ямочках. "Я не знаю, как умер Ли Гуаньшу, но если тебе удалось убить сопровождающего Ли Цзин-аня всего одним ударом, то я не удивлюсь, если Ли Гуаньшу погибнет от твоих рук. В этом большом городе Чанъань, кто может ожидать, что ты теперь такой могущественный? Старший брат Йе, скрывая свою силу, вы скрываете возможность убийства Ли Гуаньшу. Я помогу тебе".

Поместье Великого принца Гонга.

Отослав людей, посланных Вэй Баохэном, Великий принц Гун стоял под карнизами и смотрел на ночное небо, держа руки за спиной, долго молча.

Ли Цзиньян, восстановивший большую часть своих ранений, перешел на сторону великого князя Гона. Он скрежет зубы и скажет: "Отец, почему мы скрываем факт того дня и почему бы нам не рассказать истинную силу Ли Йе герцогу Вэю? Разве это не хорошо для герцога Вэя, чтобы противостоять Ли Йе и разобраться с Ли Йе?"

Великий принц Гун взглянул на Ли Цзинъаня и медленно сказал: "Я не сказал тебе причину раньше, потому что думал, что ты сможешь разобраться в этом. Теперь кажется, что ты ослеплен унижением. Я расскажу тебе причину, а ты внимательно выслушай. Я не буду повторять".

Взгляд великого принца Гонга был глубоким, и голос его был ровным. "Вы спрашивали меня, почему я ушёл из армии и бездельничал дома в расцвете сил, хотя у меня была высокая культура и хорошие средства. Я говорю вам сегодня, что это было из-за принца Ан".

"Его Величество не мудрый человек, и нынешний двор не двор, где люди могут добиться успеха. Это относится ко всем, особенно к молодым людям Императорского Клана, оказавшимся в более трудной ситуации. Как только юноши Императорского клана станут могущественными и знаменитыми, их угроза престолу будет сильнее, чем у простых людей, потому что их прозвали Ли. И Его Величество боится их больше, чем простых министров".

"Я надеюсь, что вы сможете увидеть насквозь нынешнюю политическую ситуацию. Я не У Хоншань, который хотел бы взять быка за рога. Он надеется обрести власть в трудной ситуации, поэтому живёт с недовольством и паникой. Мое предложение - держаться подальше от суда, потому что это означает держаться подальше от добра и зла".

"Теперь вы должны понять, почему я не позволил вам сказать правду о том дне". С тех пор, как принц Ан получил наследство Небесного Мастера Юаня, он стал умным и могущественным. Более того, его удача отличается от прежней. Лучше держаться подальше от такого человека. Если мы не можем ужиться с ним, мы не должны его провоцировать".

Кстати, великий принц Гон повернул голову, чтобы посмотреть на Ли Цзинъань. "Я позволяю тебе стать чиновником не потому, что хочу, чтобы ты преуспел и занял высокую должность, а потому, что хочу, чтобы у тебя была официальная должность, чтобы люди тебя не недооценивали". Я не ожидаю слишком многого. Несмотря на то, что Ли Йе причинил тебе боль, он не зашел слишком далеко. И сегодня он также прислал подарок. Хотя подарок не дорогой, он вдумчивый. Однако для меня важно то, что его личность и средства лучше, чем у его отца!"

Великий принц Гон вздохнул. "Просто подождите и посмотрите. Культивирование принца Ан не ниже, чем у старого принца Ан. Но старый принц Ан был слишком прямолинейным. Поведение, которое Ли Йе мог прислать мне подарок, показывает, что он тактичен и не будет слишком прямолинеен. Ему суждено измениться в городе Чанъань. Мы просто смотрим и не вмешиваемся".

Великий принц Гун наконец-то взглянул на Ли Цзинъаня и ушёл с руками за спиной.

В сердце у него было ощущение, что он не сказал и не мог сказать.

Они оба были юношами императорского клана и великих князей, но по сравнению с Ли Сянем он потерял слишком много.

В тот самый год он был побежден в пахоте и боевой славе.

И теперь его сын сделал то же самое.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 64 Изменяющаяся ситуация 3.**

Глава 64 "Изменчивая ситуация" (3).

Во второй половине дня шел сильный дождь.

Богато украшенная карета, прибывшая от проливного дождя, вошла в усадьбу принца Анна.

Ли Йе ждал на месте, где была припаркована карета. Когда карета остановилась, он взял у слуги зонтик и пошел под дождь, чтобы подержать зонтик для людей, вышедших из кареты.

"Старший брат Йе, зачем вы открыли зонтик?" Это принц Пу, Ли Янь, вышел из кареты. Он посмотрел на край зонтика.

"Дождь идет. Конечно, нам нужен зонтик." Ли Йе улыбнулся и проводил Ли Яна на веранду. Затем он взял зонтик и вернул его слуге.

Ли Ян почистил рукава от спорадических капель воды и понюхал поведение Ли Йе. "Если нам все еще нужен зонтик, когда идет дождь, какая польза от наших культивирований?"

Ли Йе улыбнулся и ничего не сказал, просто затащил Ли Йе в дом.

Теперь ему пришлось скрывать свое культивирование, поэтому он не хотел использовать приемы на глазах у людей в случае, если его истинное культивирование будет обнаружено. В конце концов, Тянь Линцзы, евнух, стоявший за Ли Янем, был мастером.

Когда они сели в зале, Ли Йе приказал слугам подавать им чай и прохладительные напитки. Ли Янь пришел с новостями, так что он был очень нетерпелив. Как только он сел, он сказал Ли Йе: "Весть только что вышла из дворца". Хань Вэнюэ и Лю Синшэнь пообещали замолвить за вас словечко перед Его Величеством".

Это дело соответствовало ожиданиям Ли Йе, поэтому он не показал слишком много сюрпризов. Но он всё равно был благодарен Ли Яню, который помахал рукой и показал свою праведность. "Старший брат Йе, не стоит благодарить меня. Помогать тебе - значит помогать самому себе, потому что мы теперь в одной команде. По правде говоря, на этот раз ты поехал на гору Нюшоу и сбил Ли Гуаньшу. Для меня это большая помощь. Похоже, Старший Принц теперь злится на герцога Вэя".

Ли Йе улыбнулся и сказал: "Причина, по которой герцог Вэй помогает Старшему Принцу, в том, что он чувствует, что Старший Принц имеет право быть Императором. Старший Принц притягивает Герцога Вэя на свою сторону, потому что ему нужна его власть при Императорском Дворе. Хотя не секрет, что они близки, неудача Ли Гуаньшу повлияет на герцога Вэя в лучшем случае. Это мало влияет на старшего принца".

Ли Янь пожал ему руку. "Меня это так не волнует. Сила Старшего Принца снижается, что хорошо для нас с тобой". Сказав это, он улыбнулся, наклонился вперед и подошел к Ли Яну. "Старший брат Йе, скажи мне честно, как умер Ли Гуаньшу? Какова личность человека, которого ты вернул?"

"Я бесчисленное количество раз отвечал тебе об этом." Ли Йе вырвало руки, беспомощный: "Как Ли Гуаньшу умер? Я правда не знаю. Что касается человека, которого я привезла, то она просто культивирует Цзянху. Ты думаешь, что у меня нет очарования, чтобы привлекать людей к работе на меня и принимать советников?"

"Конечно, нет." Ли Янь улыбнулась от стыда и посмотрела на Ли Янь. В конце концов, он не мог не высказать причину. "Я обнаружил, что ты сильно изменился с тех пор, как вернулся с саммита Тай Сюань в горе Облаков. Мы не говорим о других вещах. На этот раз вы ожидали, что Хань Вэньюэ и Лю Синьшэнь пообещают помочь вам стать официальным лицом. Это удивительно для меня".

Ли Йе это не волновало. "Хан Веньюэ усыновил Тянь Линцзи как своего сына, что показывает, что они заинтересованы в тебе". На этот раз, они готовы помочь мне стать официальным, потому что я в одной команде с тобой". Они не помогают нам, а помогают другим?"

Ли Янь подёргивал рот. "По моему мнению, если бы вы не раскрыли заговор Ли Гуаньшу и не дали им шанс подавить герцога Вэя, они бы не помогли". Что ты говорил раньше? Ухаживать за ним и решать его проблемы - это единственные два способа подружиться. Теперь кажется, что это правда! "

Ли Йе улыбнулся и ничего не сказал. Он не мог похвастаться собой.

В политике нет вечных врагов, только вечные интересы.

Ли Янь продолжал спрашивать, как любопытный ребенок. "Старший брат Йе, как насчёт того, чтобы догадаться, примет ли Ваше Величество предложения Лю Синшэня и Хана Вэнюэ?"

Ликер и прохладительные напитки были поданы. Ли Йе выпил виноградного вина и без спешки сказал: "Не стоит спекулировать". Факт очевиден. Он примет их предложения".

Ли Янь не привык к вину из западных регионов и не смог понять художественную концепцию поэмы Ван Хана. Ему нравилось рисовое вино из центральных равнин. Он держал свою чашку и собирался пить. Прослушав слова Ли Йе, он опустил свою чашку и спросил: "Как ты можешь быть так уверен?".

Ли Йе знал, что Ли Йе не любил думать о вещах. Он сказал откровенно: "Когда вы вернулись в Восточную столицу, вы услышали слух о смерти моего отца. Теперь слух распространился и на Чанъань. До тех пор, пока Хан Веньюэ упоминает этот слух Его Величеству, Его Величество не будет плохо со мной обращаться и не помешает мне стать официальным лицом".

Хотя Ли Янь не любил думать о вещах, он не был глуп. Он сразу же отреагировал и сказал: "Этот слух слишком порочен". Его Величество хочет доказать народу мира, что твой отец умер не от подозрений короля. Лучший способ - это доброжелательное отношение к вам и повторное использование, поэтому он, безусловно, даст вам хорошую официальную позицию".

Ли Йе сказал серьезно: "Его Величество, естественно, не боится слухов, но для того, чтобы успокоить умы людей, он сделает это". Кстати об этом, у меня есть сделка".

Перед Ли Янем Ли Йе не стал бы критиковать императора Ли Цзюя. В конце концов, он бы проклял отца перед сыном. Но, по его мнению, Ли Йе знал, что если слух будет ложным, Ли Цуй может не обратить на него внимания. Однако слух был правдой. Для того, чтобы скрыть свое прошлое поведение и представить ложный мир, Ли Цзюй не стал бы мешать ему стать официальным лицом.

Ли Янь не мог думать об этом. Выслушав слова Ли Яня, он засмеялся от души. "Старший брат Йе, тебе очень повезло". Ты можешь получить такую большую выгоду. Кстати говоря, я до сих пор не знаю, кто распространил слух. Раньше я их ненавидел, но теперь я думаю, что должен их поблагодарить".

Ли Йе улыбнулся. Сон Чжиао сказал ему, что слухи распространяет даосская секта. По словам Ли Яна, он должен поблагодарить даосскую секту.

Однако Сюй Циньфэн и раньше замышлял убить его, поэтому Ли Йе, естественно, не нравилась даосская секта. В конце концов, они хотели свергнуть императорскую династию, и она находилась в большом сговоре с вассальными государствами. Это было большой проблемой для императорской династии. И эти люди также сделали его королем покоренного государства в его последней жизни.

Конечно, по сравнению с его "Последней жизнью", сейчас все было по-другому. Ли Йе впервые получил зеленые лотосы от даосской секты и невольно получил от них помощь в важных делах, связанных с тем, чтобы стать чиновником. Он действительно получил много преимуществ.

Надо сказать, что его удача сильно отличалась от его "Последней жизни".

Ли Янь выпил несколько чашек ликера и был в хорошем настроении. Думая о Ли Йе и его "светлом будущем", он не мог не быть очень счастлив и хлопал в ладоши. "Теперь Хань Веньюэ предлагает Его Величеству за нас, а герцогу Вану и другим помочь нам, старейшине Брату Йе, вы наверняка успешно станете официальным лицом". Я очень счастлив, Ваше здоровье!"

...

Десять дней спустя Ли Йе был назначен чиновником с реальной властью.

...

Теперь это был седьмой лунный месяц. Согласно Великому Календарю Янь, это была осень, но погода все еще была жаркой.

После проливного дождя, продолжавшегося три дня, воздух освежал. В сумерках Ли Йе забрался на второй этаж винного магазина. Вместо того, чтобы сидеть на столе, он открыл горшок Шидунчунь и сел на кресло, глядя на прохожих на улице, и время от времени делал глоток.

У этой винной лавки было хорошее имя, она называлась Ипин Лу. Это место не было ни слишком большим, ни слишком маленьким. Украшение было элегантным. Он стоял лицом к городской реке, и окружающая обстановка была спокойной. Это должно было быть хорошее место. Но проданное вино было не очень хорошим, так что гостей было немного.

Ли Йе недолго пил, пока кто-то не поднялся наверх и не подошел прямо к нему. Он был одет в белый халат и нефритовый пояс. Он выглядел как ученый, носил меч и был одет как фехтовальщик. Он также держал в руке горшок с вином. "Новая пивоварня моя даёт зелёное сияние; красная глиняная печь моя горит". В сумерках оно грозит снегом; не хочешь ли ты прийти за чашкой? Эта поэзия ученого с горы Сяншань хороша. Слово "зеленый муравей" изначально означало, что только что сваренное вино не было отфильтровано, а зеленые пузырьки на поверхности вина похожи на муравьи, но теперь они непосредственно используются в качестве названия вина. Это действительно не имеет значения и было позором для образованного класса".

Бай Цзюйи называли учеником горы Сяншань.

Человек сел рядом с Ли Йе, положил одну руку на деревянный забор и случайным образом положил ноги, будучи совершенно неформальным. Он поднял голову и налил большой рот вина, закрыл глаза, чтобы насладиться им, и в конце концов щелкнул губами. "Но вино - крепкий алкоголик, мне нравится."

Сказав это, он посмотрел на Ли Йе. "Интересно, нравится ли вице-магистрату это вино "Зеленый муравей"."

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 65 Изменяющаяся ситуация 4.**

Глава 65 "Изменчивая ситуация" (4).

Сказав это, он посмотрел на Ли Йе. "Интересно, нравится ли вице-магистрату это вино "Зеленый муравей"."

Ли Йе улыбнулся и сказал: "Почему я не думаю, что это вино - крепкий алкоголик?"

Человек любопытно моргнул. "Разве мой язык не работает?"

Ли Йе сказал: "Боюсь, ты пьян. Пьяный человек естественно скажет, что вино - крепкий алкоголик."

Человек засмеялся. "Было бы обидно, если бы я был пьян из-за безалкогольных напитков."

Сказав это, он поднял горшок с вином для Ли Йе. "Не важно, крепкий алкоголик он или нет, я использую это вино, чтобы поздравить Ваше Высочество с вступлением в должность вице-магистрата офиса Чанъань." Тем самым он поднял голову и выпил все вино в винном горшке.

Он пил героически, но вино вообще не пролилось, что показало, что он не притворялся героем.

Ли Йе нравились люди, которые любили вино, потому что он сам был таким человеком. Люди всегда любили людей с одной и той же привычкой, поэтому он также пил вино в винном горшке.

Офис Чанъань, также известный как офис Цзинчжао, возглавлял Фуму. В основном, это были князья, которые были номинальные Fumu, и они редко управляли делами. Так что повседневными делами занимался магистрат. Магистрат был в третьем классе. Нижняя должность была вице-магистратом четвертого класса, и было два вице-магистрата.

Помощники министров шести департаментов были в Четырехклассе, и все они были в Первичном Четырехклассе. Из этого видно, что должность Четырехкласса не была обычной. Ли Йе был Великим Принцем. Обычно отправной точкой для того, чтобы стать чиновником, было не слишком мало, но все же очень редко можно было получить такую реальную официальную должность, как должность заместителя магистрата в Чанъаньском кабинете.

Его выдающиеся успехи на экзаменах были одной из причин, но, что более важно, были люди, которые помогали ему.

После выпивки молодой человек с длинным мечом посмотрел на Ли Йе и спросил: "Ваше Высочество, вы пригласили меня сегодня на свидание, только за выпивку?".

Этот молодой человек, естественно, был Нангон Дийи.

Ли Йе улыбнулся и сказал: "Разве выпивка - это не большая вещь, и не стоит ли навещать Нангуна?".

Нангонг Дийи уставился на него. "Конечно, это стоит того. Помимо практики, нет ничего важнее, чем питье." С этим он счастливо смеялся. "В любом случае, я довольно беден. Ваше Высочество не собирается просить подарок." Потом он снова сел прямо и сказал: "Я просто не знаю, кто на этот раз заплатит по счету".

Ли Йе сказал: "Конечно, я оплачу счет".

Нангонг Дийи громко засмеялся. "Вино, приглашенное другими, очень мягкое, чтобы пить!" Потом он поднял голос и закричал: "Официант, ещё две кастрюли зелёного муравья!"

Тем не менее, перед подачей вина Нангонг Дийи прикоснулся к его лбу и сказал: "Вопрос о горе Нюшоу закончился в Императорской Астрономической Обсерватории". В конце концов, ничего определённого. Императорская астрономическая обсерватория сейчас совсем другая. Она больше не в состоянии сдерживать Великое Дао, такое как гора Чжуннань. И Императорский двор также не хочет исследовать. Моя тяжёлая битва того дня была напрасной!"

Когда он говорил, вино было подано. Нангонг Дийи поднял один из двух горшков, открыл его и выпил.

Ли Йе узнал из этого, что вопрос с зелеными лотосами пока не будет иметь никаких проблем, и его разум успокоился.

...

Нангонг Дийи был пьян и в конце концов был унесен культиваторами Императорской Астрономической Обсерватории. На самом деле, людям с таким высоким уровнем культивирования, как Нангонг Дийи, было труднее быть пьяным, чем нет. Однако, если человек хотел быть пьяным, никто не мог его остановить.

Когда Нангонг Дийи ушел, становилось темно, и откуда-то пришла Сонг Цзяо. Она стояла рядом с Ли Йе и ее фигура была расплывчатой. "Кан Чэншун возвращается в Чанъань".

Ли Йе, все еще несущая горшочек с вином, слегка нахмурилась. "Некоторое время назад он вернулся, чтобы отчитаться о своей работе. Почему он снова вернулся?"

По словам Ли Йе, Сон Чжиао начала создавать разведывательное агентство, когда прибыла в поместье Принца Аня. Она занималась информационной работой, когда работала на Ли Янь раньше, так что теперь она была знакома с этим делом. Прошло почти два месяца с тех пор, как поместье Принц Ань тайно завербовало культиваторов из Цзянху и создало разведывательные службы.

Сонг Цзяо чихнул и сказал: "История Ли Гуаньшу распространилась по всему миру. Хотя Вэй Баохэн сказал, что он умер за страну, это только усугубляет ситуацию. Императорский двор назначил Кан Чэньчжуня комиссаром Хэдуна с целью проверки и уравновешивания трех высокомерных вассальных штатов в Хэбэе, особенно Ли Гуочана, комиссара армии Чжэньвоу, чьи силы были расширены в последние годы".

Ли Гучан, один из амбициозных людей конца династии Тан, был отцом Ли Кэйна. Чжу Цюаньчжун опрокинул династию Тан и основал династию Лян на Средних равнинах, которая была первой династией из пяти династий. В то время Ли Кэйон был императором династии Цзинь и контролировал весь Шаньси, в течение многих лет воевал с Чжу Цюаньчжуном.

Сонг Цзяо продолжал: "Но после дела Ли Гуаньшу, Ли Гуочан все больше и больше смотрел свысока на императорский двор. Долгое время он считал Кан Чэншунь шипом в боку. Недавно он тайно отправил хозяев в Хэдун, вызвав множество волнений, которые Кан Чэньчжун не мог разрешить. Кан Чэнчунь жаден. Приехав в Хэдун, он накапливал богатство нечестным путем и не проявлял милосердия к своему народу и солдатам, чем был недоволен весь народ Хэдуна. Теперь народ и солдаты недовольны некомпетентностью Кан Чэнсуна к беспорядкам. Кан Чэнчэнь понял, что не может контролировать ситуацию, поэтому обратился за помощью к Вэй Баохэну и вернулся в Чанъань для убежища".

"Короче говоря, Кан Чэнчэнь не был изгнан армией Хэдуна, но это было почти то же самое. Если бы он не бежал быстро, он бы плохо кончил".

Ли Йе чихнул. "Значит, он покинул Хэдун и вернулся в Чанъань в такой спешке без разрешения?"

В последние годы для солдат было обычным изгнанием комиссаров. Одной из причин были высокомерные солдаты и генералы. Но изгнанным комиссарам было предъявлено обвинение в том, что они не проявляют симпатии к солдатам, чтобы вызвать их недовольство.

Первоначально в мире насчитывалось более пятидесяти вассальных государств, только три в Хэбэе всегда были высокомерными. Но с угасанием династии и ослаблением страны не только три вассальных государства в Хэбэе были высокомерными солдатами и генералами.

Сон Цзяо ответил: "Императорский двор не велел ему возвращаться. Кан Чэнчунь необдуманно покинул Хэдун. Было очевидно, что он покинул свой пост без разрешения. Это преступление будет тяжким. Но как премьер-министр Вэй Баохэн, отвечающий за Центральное правительство, поможет ему. По крайней мере, он не будет обвинен в одностороннем порядке".

Ли Йе чихнул. "Чтобы защитить Кан Чэнчжуня и снизить уровень его преступлений, Вэй Баохэн сделает выговор армии Хэдуна". Он обвинит их в высокомерности и агрессивности и заставит Кан Чэн Сунь уйти". Кан Чэнчунь эксплуатировал людей с тех пор, как уехал в Хэдун. Он навредил людям там, и армия Хэдуна разозлилась. Теперь, если императорский двор сделает им выговор, это усугубит их недовольство императорским двором".

"Действия Вэй Баохэн только подорвут престиж императорского двора и вздернут клин между императорским двором и вассальными штатами и народом. Как только в мире начнутся беспорядки, армия вассальных государств и народ мира не сделают все возможное, чтобы помочь императорскому двору разобраться с восставшей армией. Вэй Баохен и прочий мусор действительно должны быть уничтожены!"

Ли Йе вспомнил, что случилось в его последней жизни. Сначала члены войск Хуан Чао были просто группой бандитов. Когда армия императорского двора воевала против них, императорский двор большую часть времени побеждал их и заставлял бежать повсюду. Но конкуренция за власть при императорском дворе была слишком ожесточенной. Награда зависела только от сторон, независимо от заслуг. Те, кто имел заслуги, не награждались, а те, кто совершал ошибки, не наказывались. Каждый раз, когда война доходила до победы, добрых генералов заменяли некомпетентные частные родственники. В результате невозможно было полностью искоренить Хуан Чао.

Наконец, когда войска Хуан Чао отправились в атаку на Гуанчжун, вассальные государства по пути проигнорировали приказы императорского двора, закрыли глаза на войска Хуан Чао и разрешили им транзит, что привело к падению Чанъана.

Вассальные государства по четырем сторонам Гуаньчжуна были предназначены для защиты Гуаньчжуна и являлись барьером для Чанъана. Солдаты этих вассальных государств смогли разгромить Хуан Чао и его войска, но они не желали вносить свой вклад.

Сонг Цзяо на мгновение замолчал. После битвы на горе Багун у нее больше не было иллюзий насчет императорского двора. Так что в настоящее время ей плевать на императорский двор. Она сказала Ли Йе: "Когда восстание Пан Сюня успокоилось, Кан Чэнчунь и Ли Гуаньшу оба были на линии фронта. Они были палачами в битве при горе Багун. В настоящее время Кан Чэншунь бежал из Хэдуна и был в панике. Через несколько дней он приедет в Чанъань. Это наша возможность".

Ли Йе увидел приближающуюся ночь и почувствовал, как он задыхается в горле. Он выпил вино в руке и его взгляд стал острым. "Убейте его!"

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 66 Убийство 1.**

Глава 66 Убийство (1).

Кленовая курьерская станция, в 180 милях к западу от города Лоян.

Это была крупная курьерская станция. Там было 20 лошадей и комнаты, которые могли вместить 100 человек.

В сумерках солнце все еще было немного жарковато и распространялось по старым пестрым стенам. Запах земли был свежий.

По другую сторону официальной дороги перед курьерской станцией стояла небольшая речка. В это время молодой слуга в серой одежде собирал рыбу из пруда у реки. Он выкопал там их кишки и чешую. Кровь стекала в реку и уходила вместе с ней.

"Ты очень умело режешь рыбу". Пожилой мужчина поднялся и увидел гибкую тактику молодого слуги. Он был немного удивлен. "Вы специально тренировались перед приездом?"

Молодой слуга в сером не воспринял это всерьез. "Я мог убивать людей, не говоря уже о рыбах."

Старик присел на корточки рядом с ним, вытащил из талии табачную трубку и стукнул ее о деревянный забор, чтобы стряхнуть с себя тире. Затем он вытащил из маленького мешочка табачные листья. Он порвал их, закатал и положил в табачную трубку. Услышав слова молодого слуги, он понюхал: "Твои слова неразумны". Убийство рыбы не имеет ничего общего с убийством людей".

Молодой слуга в сером посмотрел на старшего. Увидев, что старик выплюнул дымовое кольцо, он не мог не посмеяться и сказать: "Это старая табачная трубка, почему ты раньше не прикасался к этой штуке".

Старик был немного высокомерен. "Мост, по которому я ездил, длиннее, чем дорога, по которой ты ездил. Я пробыл в Цзянху много лет, у меня больше навыков, чем я могу сосчитать. Метод смещения лица, который вы видели, это только вершина айсберга. Курение не стоит упоминать".

"Хозяин, ты действительно мастер!" Молодой слуга в сером показал свое восхищение на лице, но он не остановил свои действия.

Старший стал более гордым и собирался что-то сказать. Но он внезапно стучал по дыму и кашлял. В одно мгновение его лицо покраснело. Он чувствовал себя настолько смущенным, что быстро сменил тему. "Пришёл приказ Министерства Назначения". Кстати говоря, пришло время тебе занять пост. Когда ты пойдёшь в офис, чтобы проверить?"

Молодой слуга в сером был спокоен. "Завтра утром я пойду в офис, чтобы отметиться и официально вступить в должность. Если все пойдет хорошо, я вернусь в Чанъань сегодня вечером."

"Вы убили людей и нарушили закон, и завтра вы станете чиновником. Я много лет путешествовал по Цзянху, но у меня еще не было такого опыта". Старший человек вздохнул и хотел что-то сказать, но опять задохнулся. Чтобы спасти лицо, он сдерживал себя от кашля. Но его глаза были полны слез из-за удушья. Он гневно взял обратно табачную трубку и был раздражен. "Эту табачную трубку трудно использовать. Мне не повезло маскировать курильщика".

Молодой слуга в сером смеялся и подвесил этих рыбок, которые он почистил. Потом он встал, взял из талии пакет с вином и выпил. Он был очень свежим. "Мне повезло, что я смог заменить алкоголика. Я счастлив".

Старший уставился на молодого слугу в сером и скрипел зубами от несчастья. Внезапно он посмотрел на восток от официальной дороги. После минуты концентрации и восприятия он неторопливо сказал: "Вот они".

Через некоторое время в конце официальной дороги появилась кавалерия из более чем десяти человек. Они были одеты в роскошную одежду и выдержали тяготы долгого пути. Они бросились и остановились у ворот курьерской станции.

Их движение было невероятным, серьезным или пугающим. На первый взгляд, они не были обычными людьми. Оторвавшись от лошадей, они бросились в дверь, как грабители. Они поймали офицера курьерской станции и закричали ему: "Пришел комиссар Хэдун, попроси голову поприветствовать!".

Из-за прибытия этих людей курьерская станция была в хаосе, и все пешеходы избегали их. Чиновники и путешественники, наслаждавшиеся едой в вестибюле, бессознательно замолчали. Некоторые даже опускали палочки для еды и молчали, боясь их раздражать.

Кан Чэнчунь, лидер, стоял у входа в вестибюль и заглядывал внутрь. Увидев в нем много чиновников и путешественников, он нахмурился и проявил отвращение. Он чихнул и сказал прибывшему начальнику курьерской станции: "Отведите меня в лучшую комнату!".

"Да, да!" Начальник курьерской станции поспешно ответил.

Выйдя из вестибюля, начальник курьерской станции отвел Кан Чэнчунь в комнату на уровне B. Он открыл дверь и поклонился, чтобы пригласить Кан Чэнчунь войти.

Но Кан Чэнчунь стоял за дверью с неподвижными руками за спиной. Он хладнокровно посмотрел на начальника курьерской станции, и в его глазах появилась ярость. "Комната на четвертом этаже?"

Начальник курьерской станции вспотел, но не осмелился его вытереть. Он склонил голову и вздрогнул: "Комната А-уровня занята".

"Кто занял?"

"Заместитель директора военного департамента".

"Заместитель директора?" Кан Чэнчунь не скрывал своего гнева. Он свирепо смотрел на начальника курьерской станции. "В глубине души вице-директора Шестого класса можно сравнить со мной? Отпустите их!"

Глава курьерской станции не знал, что делать. Вице-директор также был чиновником Императорского двора, и он уже жил в комнате А-уровня. Не было причин просить его съехать.

Увидев, что начальник курьерской станции колеблется, Кан Чэнчунь тут же дал ему пощечину. Начальник курьерской станции находился в царстве Смерти и имел низкую культуру, он не мог встать и тут же плюнул кровью и улетел в обратном направлении, сбив дверную раму прямо с дверной коробки.

Гнев Кан Чэншэня не уменьшился. "Я - комиссар Хэдуна, Кан Чэнчунь, вы осмеливаетесь не подчиниться моему приказу? Ты хочешь умереть?!"

Кан Чэнчунь был задуман Ли Гуочаном в Хэдуне. Хотя улик не было, и он никого не арестовывал, некоторые улики указывали на личность другой стороны. Он высоко ценил себя. Теперь он был вынужден покинуть Хэдун из-за шатуо и разозлился. На этот раз он вернулся в Чанъань в спешке. Думая, что это Ли Гуаньшу причинил ему вред, его обида уже была очень сильной. Теперь он увидел начальника станции Кури, находящейся в девятом классе, который осмелился усомниться в его словах, конечно же, он был бы возмущен.

Обычно люди больше всего не желали, чтобы на них смотрели свысока за два раза. Один из них был, когда они достигали своих амбиций. В то время они, естественно, надеялись, что все в мире знают, насколько они велики, и льстят им. Другой был, когда они были в комедауне. В то время они надеялись, что все в мире не знают о своем падении и все еще считают их "Большими выстрелами". Когда они встречали непослушных маленьких картофелинов, они были крайне искажены и злы.

Кан Чэнчунь был во втором состоянии.

Он знал, что будут большие неприятности, когда он вернется в Чанъань, потому что изгнанный комиссар никогда не приходил к хорошему концу. Его могли понизить в должности, отправить в отдалённые места, и он не мог быть использован повторно всю жизнь.

По дороге настроение Кан Чэнчэня было крайне нестабильным.

Начальник курьерской станции встал с помощью офицеров. Глядя на Кан Чэнчэня и его последователей, он не осмеливался говорить. Он вытер пятна крови на углах рта и поспешил устроить.

Через некоторое время Кан Чэнчунь пришел в комнату А-уровня.

Сидя в комнате, Кан Чэнчунь стал не счастливее, а злее. Он скрипел зубами и спросил своих последователей: "Кто заместитель директора военного ведомства? Зная, что я здесь, он до сих пор не приходит ко мне. Он знает, что я его начальник? Или он недоволен тем, что я занял его комнату? Он такой смелый! Найдите его, сильно ударьте и увезите с курьерской станции! "

Последователи немедленно подчинились его приказу и ушли.

Молодой слуга в сером взял рыбу обратно на кухню и передал ее повару. После этого он передвинул кастрюлю с овощами и сел у ворот заднего двора, чтобы ее почистить. У чернорабочего не было свободного времени. До тех пор, пока на кухне нужно было что-то делать, это падало на него, но он не возражал.

Старший же, напротив, был гораздо более нетороплив. В конце концов, он работал долгое время, так что теперь он мог лениться. Он передвинул табуретку и сел рядом с молодым слугой в сером, играя со своей старой табачной трубкой. Он курил время от времени. Теперь он был нетороплив, но не собирался помогать.

Время от времени они разговаривали. Вдруг они услышали крик. Потом кто-то полетел в обратном направлении, плюнул кровью и упал во двор перед домом. И группа сильных мужчин стекалась во двор, били и пинали его. Некоторые женщины и дети пришли вперед, чтобы остановить их, но их оттолкнули в сторону. Дети упали на землю и громко плакали, заставляя всех смотреть.

"Смотреть на что? Посмотри еще раз, и я выкопаю тебе глазные яблоки!" Сильный человек яростно смотрел на толпу и тут же люди склонили головы и избегали его.

Молодой слуга в сером, сидящий у двери заднего двора, увидел эту сцену.

"Разве он не заместитель директора военного департамента? Он очень вежлив с нами. Когда парень подавал ему еду, и суп случайно пролился на него, он не рассердился. Как он оскорбил Кан Чэнчунь?" Старшему было любопытно.

Молодой слуга в сером одеянии сохранил свое выражение. "Женщины всегда сплетничают. Теперь ты старый курильщик с плохой жизнью, почему тебе так любопытно?"

Старший уставился на молодого слугу в сером. Несмотря на то, что он не понимал смысла сплетен, он все же мог разобраться в этом по тону молодого слуги. "Вы сказали, что я вмешиваюсь?"

Молодой слуга в сером покачал головой и сосредоточился на овощах в кастрюле. Он мудро решил не спорить с женщиной.

Старший мужчина все еще не был доволен и храпел. "Кан Чэнчхун действительно доминирует до предела". Он не только избил начальника курьерской станции, но и осмелился ударить заместителя директора военного ведомства. Он действительно не уважал императорский двор. Он действительно думал, что может быть недоверчивым с защитой Вэй Баохэн?"

Через некоторое время заместитель директора Чжан и его жена с помощью своих слуг покинули курьерскую станцию. Его рвало кровью каждые три шага, что свидетельствовало о том, что он был тяжело ранен.

После того, как они ушли, никто не осмелился говорить об этом. Теперь они все знали, что это комиссар Хэдун приказал людям избить заместителя директора.

Через час стемнело, и блюда и вино для Кан Чэнчунь были готовы. Рыба, привезенная молодым слугой в сером одеянии, тоже была одним из блюд. Однако вопрос о том, кто будет посылать эти блюда и пить Кан Чэнчунь, вызвал споры среди сотрудников, потому что все не осмеливались идти, боялись обидеть Кан Чэнчунь и быть избитыми им.

В конце концов, начальник курьерской станции и заместитель директора Чжан были серьезно избиты и раньше.

Поэтому, в конце концов, эта нелегкая задача досталась самому невысокому молодому слуге в серой одежде.

Молодой слуга в серой одежде посмотрел на поднос в руке. Под взглядом всех товарищей он притворился, что показывает страх на своем лице, но чихнул в уме. "Раньше я думал о том, как войти в комнату Кан Чэнчунь. Теперь это не проблема."

Старший постарше постучал в свою табачную трубку на пороге, убрал ее и повесил на ремень, а молодому слуге сказал: "Я пойду с тобой на случай, если ты не знаешь правил и обидишь комиссара".

Молодой слуга в сером был, естественно, благодарен.

Под озабоченными взглядами группы сотрудников курьерской станции серый молодой слуга, держа поднос, поднялся на второй этаж, подошел к двери комнаты А-уровня, постучал в дверь и прошептал: "Комиссар Канг, приехали ваши посуда и напитки".

Из комнаты доносился нетерпеливый голос Кан Чэнчунь. "Почему вы пришли так поздно? Заходите!"

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 67 Убийство 2.**

Глава 67 Убийство (2).

Когда молодой слуга в сером открыл дверь, он увидел сидящего в комнате Кан Чэнсуна и старика, который, казалось бы, был его доверенным подчиненным, стоящим рядом с ним. По сравнению с разгневанным Кан Чэншунь, старик выглядел более спокойным и расслабленным. Видя молодого слугу в сером, старик посмотрел на него. Хотя он просто случайно посмотрел на него, молодой слуга в сером почувствовал сильное давление.

Молодой слуга в сером цвете поставил посуду и напиток на стол один за другим и беззвучно подсчитал силу старика. Он посмотрел на старика, который ему помогал, и обнаружил, что он мягко покачал головой. Молодой слуга в сером цвете понял его значение. Старший не мог переплюнуть старика ни на секунду.

Согласно предыдущему пониманию молодого слуги, культивирование Кан Чэншунь находилось в том же царстве, что и Ли Гуаньшу. Они были в Ци-рефининге 6-го уровня. Теоретически, культиватор 6-го уровня Ци-рафинирования не был квалифицирован как комиссар. Однако у так называемых "грязных собак" были свои нечестные способы получения высоких постов. Культивирование Кан Чэншунь было недостаточно высоким, но Вэй Баохэн мог сказать, что он блестящий и способный.

"Комиссар Кан, блюда и напитки были поданы". Если нет другого заказа, я уйду". Молодой слуга в сером поклонился и сказал. Поскольку Канг Чэнчунь был в сопровождении доверенного лица, он решил искать возможности ночью. В конце концов, Кан Чэнчунь не стал бы спать со стариком.

В отличие от Ли Гуаньшу, который поспешил на гору Нюшоу, Кан Чэнчунь вернулся из Хэдуна со всей своей охраной, среди которой были и хозяева. Если бы молодой слуга в сером посылал к ним опрометчивые бои, ему не удалось бы добиться успеха. И как только он попал в осаду, он может столкнуться с неожиданной опасностью.

"Держись!" Кан Чэнчунь подошел к столу и посмотрел на молодого слугу в сером, с необъяснимой улыбкой. Он попросил молодого слугу в сером остаться. "Ты останешься, чтобы служить мне". Затем он помахал рукой и попросил старшего уйти. "Ты уходишь".

Старший был шокирован. Он инстинктивно держал одной рукой табачную трубку и посмотрел на молодого слугу в сером.

Молодой слуга в сером, подав руку перед грудью, покосился и, взявшись за руку, уставился на старшего и позволил ему сделать то, что он сказал.

Старец проткнул ему губы, а затем быстро расшатал их. Он больше ничего не сказал и вышел из комнаты.

Кан Чэнчунь сел за стол и сказал своим последователям: "Вы тоже выходите".

Старик повиновался и ушел.

Молодой слуга в сером быстро налил вино для Кан Чэнчунь и с лестным выражением лица передал ему чашу. "Комиссар, пожалуйста."

Канг Чэнчунь, который долгое время находился в плохом настроении, был немного приятнее в данный момент. Никто не знал, почему он был таким. Но ответ был вскоре раскрыт. Когда он взял чашку у молодого слуги в сером, то странной улыбкой прикоснулся к рукам молодого слуги в сером одеянии. "Я действительно не ожидал, что слуга в этом маленьком месте такой нежный".

Старший мужчина вернулся на задний двор с недовольным взглядом и сел наугад, держа в руках табачную трубку и храня молчание. Долгое время он смотрел в сторону комнаты уровня А, вздохнул и сказал себе: "Мы всё обдумали, но проигнорировали то, что Кан Чэнчунь обожает мужчину!".

После этого он снова закатил листья табака. Его движения были устойчивыми, но он прошептал в голове. "Маленький козёнок встречает неприятности на этот раз. Не знаю, выдержит ли он... Хотя некоторые дети из высокопоставленных семей любят этого человека и любят приводить с собой красивого мальчика, я не обнаружил, что Маленький Козёнок делает это за эти два месяца. Кроме того, любить мужчину и быть любимым мужчиной - это не одно и то же..."

Он был в замешательстве. "Сложно решить. Мне подниматься или нет? Если Маленький Козёнок запятнан... Ба, если Маленький Козёнок не может сдерживать себя и сражаться с Кан Чэншунь, что я могу сделать? Тогда не только действие провалится, но и с ним будет покончено. Я не могу оставить его в покое. Думаю, в это время мы умрём вместе".

Старший курил и думал, что это вкусно, чего раньше не испытывал. Он чувствовал себя неуютно, когда курил в прежние времена.

Он продолжал думать. "Маленький козёнок молод и не слишком много страдал". Наверное, он долго не мог вынести. Если Кан Чэнчунь заставляет его, он, должно быть, злится... что я могу сделать? Что я могу сделать?"

Старший человек время от времени осматривал комнату А-уровня. Несмотря на то, что он был учеником Белой Оленьей Секты, он всё равно не знал, стоит ли ему идти сражаться или нет. Или он должен найти оправдание, чтобы забрать молодого слугу в сером?

Может быть, борьба и аллодоксафобия были обычными проблемами некоторых женщин. Он долго колебался и не решился. Ключевым моментом было то, что именно молодой слуга в сером попросил его уйти раньше.

Прошло пятнадцать минут, и в комнате ничего не произошло.

Прошло полчаса, и в комнате ничего не произошло.

Прошел час, и в комнате ничего не произошло.

Старший мужчина продолжал курить, пока его голова не заснула. Потом он немедленно остановился. Он хмурился и беспокоился о положении молодого слуги в серой одежде. В то же время он был рад, что серый молодой слуга не рассердился. Он хотел посмотреть на это несколько раз.

К счастью, он долгое время работал на кухне курьерской станции, так что никто не осмелился прийти и попросить его работать после столь долгого безделья.

Через два часа на задний двор из зала пришел парень, поднял занавеску, поспешил на кухню и сказал: "Комната А-уровня хочет еще вина, кто это сделает?".

"Я иду!" Старейшина быстро встал.

Старейшина поднял поднос и пошел в вестибюль. Поднявшись наверх в комнату А-уровня, он взял из талии маленький пакетик с лекарственным порошком и быстро налил его в винный горшок. После этого он успокоился и подумал: "Старый ублюдок, выпей это и иди умирать!".

Старик в черном стоял у дверей комнаты. Он был очень совестлив. Когда старик постучал в дверь, он посмотрел на него, протянул руку и остановил его. Он открыл крышку винного горшка, вылил чашку вина, достал зеленую бусину и бросил ее в чашу.

Старейшина чихнул в уме. "Хочешь проверить, ядовита ли она? Это "Спящая тяга", специально сделанная нашей сектой белых оленей. Метод изготовления исходит от наших предков и существует уже тысячи лет. Он специализируется на работе с культиваторами и является бесцветным и безвкусным. Ключ в том, что... Он безвреден!" .

Старик в черном взял бусинку из чашки и увидел, что с бусинкой проблем нет. Потом он впустил старика.

Как только старший вошел в комнату, он был потрясен зрелищем и не мог двигаться какое-то время.

Молодой слуга в сером и Кан Чэнчунь уже был пьян, и все их лица были красные. Они держали друг друга за руки и выглядели так, словно обменивались сердечными чувствами. И Кан Чэнчунь иногда прикасался к лицу первого. Смех и похотливый взгляд Кан Чэнсуна вызывали у людей дрожь, в то время как молодой слуга в сером принял их всех спокойно и все время улыбался.

Старшему человеку было трудно объяснить свои чувства и он почувствовал, что его глаза почти слепы. Он быстро опустил винный горшок и повернулся, чтобы убежать. Перед тем как выйти, он вдруг вспомнил о своем плане. Тогда он взглянул на молодого слугу в сером, чтобы сказать ему, что вино может ему помочь.

Повернувшись и закрыв дверь, старший не захотел больше оставаться и поспешил спуститься вниз.

Старик в черном посмотрел на спину и слегка нахмурился, но не пошевелился, потому что главное было защитить Кан Чэнчжуня.

Вернувшись на задний двор, старик все еще не мог успокоиться. Вспомнив сцену в комнате А-уровня, он поднял табачную трубку и возмущенно ударился о дверную раму. "Ублюдок", он ублюдок! Маленький Козёнок, я тебя неправильно понял!"

Какое-то время он дулся и, наконец, успокоился. Потом он не мог не смотреть в сторону комнаты А-уровня. Он подсчитал, что лекарство вот-вот сработает.

Думая об этом, старший человек успокоился и понял, что наступает решающий момент.

Поэтому он подержал поднос с кастрюлей вина и снова вошел в вестибюль. Он наблюдал за комнатой А-уровня и медленно поднялся наверх.

Неожиданно в конце лестницы ждал старик в черном.

Видя старика в черном, старик молчал, но думал. "Почему он не остался перед дверью?"

Прежде чем старик придумал причину, старик в черном сказал ему холодно: "Ты, остановись!".

Комната на уровне.

Чашки и тарелки были в беспорядке на столе.

Кан Чэнчунь снял халат и, смеясь, вытащил молодого слугу в сером на кровать. Он был пьян и не мог ясно видеть, его шаги были неуправляемы, но он все равно ласкал молодого слугу.

Молодой слуга в сером не изменил своего взгляда.

Он много пережил до переселения, так что это было совсем ерунда.

Несмотря на то, что он был спокоен, он много раз проклинал Кан Чэнчунь и все его семьи.

До того, как Кан Чэнчунь вытащил молодого слугу в сером на кровать, он сам упал и до сих пор бессознательно улыбается.

Молодой слуга в сером чихнул, вымазал пятно вина на рукавах, присел на корточки на кровати и одной рукой поймал Кан Чэнчжуня за волосы.

На лестнице старший посмотрел вверх и с улыбкой спросил: "Чем могу помочь?".

Взгляд этого старика в черном был серьезным. Он смотрел вверх и вниз на старика, и его голос был глубоким. "Ты не тот парень с курьерской станции!"

Старик сказал с улыбкой: "Твои слова странные. Я тебя обидел или был невежлив?"

Человек в черном сделал шаг вперед и посмотрел вниз на старшего. Его взгляд становился все холоднее и холоднее. "Большую часть своей жизни я зарабатывал на жизнь в Цзянху". Я видел много сцен. Если ты парень с этой курьерской станции, я выкопаю для тебя свои глазные яблоки!"

Старейшина был в ужасе. "Не угрожай мне так. Я не знаю, когда я ошибался. Надеюсь, ты сможешь меня простить..."

Старик в черном был просто подозрительным и ни в чем не был уверен. Иначе он был бы не в состоянии ничего сказать. Он перехватил старика в это время по его инстинкту. Но для такого человека, как он, который много лет зарабатывал на жизнь в Цзянху, инстинкт часто был самым мощным оружием.

Старик в черном не собирался испытывать. Он непосредственно ударил ладонью по лбу старика. "Скажи мне правду!"

В комнате А-уровня молодой слуга в серой одежде схватил Кан Чэнчунь за волосы, поднял голову и чихнул: "Я не старый педант, который выступает за то, чтобы "ученый предпочитал смерть унижению". А еще у меня нет мысли о неприкосновенности. Иначе, я действительно не выношу тебя".

Молодой слуга в сером перевернул запястье и держал в руке кинжал. "Кан Чэнчунь, ты убил моего отца и испортил мою страну". Теперь я отомщу за несправедливость двух моих жизней. Иди к черту!"

Кинжал упал, чтобы зарезать Кан Чэнчунь.

Канг Чэнчунь внезапно открыл глаза.

В его глазах были шок, страх, гнев и сомнения.

В критический момент он толкнул удар в живот седой молодой рабыни!

Никто не знал, как он проснулся, и это было так внезапно. Может быть, у всех людей был инстинкт выживания.

Молодой слуга в сером не отступил.

Если бы он отступил, кинжал бы скучал по Канг Чэнчунь.

У него не было второго шанса.

Пока они разрывались на части, молодой слуга в сером не смог напасть на него снова. И последователи Кан Чэнчунь сразу же пришли, когда он закричал!

"Бах!"

Кан Чэншун ударил кулаком в живот молодого слуги в серой одежде!

Молодой слуга в серой одежде не двигался и не отступал.

Он выдержал удар!

Полный удар от культиватора Ци-рефининга 6-го уровня!

"Пфф!"

В то же время кинжал в его руке точно перерезал Кан Чэнчунь горло.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 68 Убийство 3.**

Глава 68 "Убийство (3)".

В тот момент, когда старик в черном напал, Сон Цзяо знал, что у нее нет выхода, и ее личность должна быть раскрыта. У нее не было выбора. Если бы она не сопротивлялась в это время, она была бы убита стариком в черном, по крайней мере, были бы серьезно ранены. Теперь она не могла позволить себе последствия серьезных травм.

Если бы ее личность была разоблачена, она и Ли Йе, несомненно, попали бы в ситуацию осады. Вокруг Кан Чэнчунь было много мастеров, чтобы защитить его. Даже Сон Чжао не была уверена, что сможет успешно уехать с Ли Е.

Было слишком поздно думать об этом.

"Ну... давайте сражаться!"

В тот момент, когда старик в черном двинулся, Сон Чжао решила начать драку.

Она ударила.

Взволнованный дух безумно вспыхнул. Двери, окна и перила здания без защиты Формирования и Волшебства мгновенно лопнули, превратились в порошок и улетели во все стороны. Белый свет Духа Ци, как огонь, поглотил весь мусор.

Ее скорость атаки была быстрее, чем у старика.

В тот момент, когда Сонг Цзяо напал, старик в черном сильно изменил свое лицо. Его интуиция подсказала ему, что мужчина, висящий перед ним на талии табачную трубку, не был обычным человеком. Но он не мог предвидеть, что он будет мастером высокого уровня Ци-рафининга. Столкнувшись с таким мастером, чье культивирование было не менее его, его предварительное нападение казалось слишком медленным.

Было слишком поздно для него, чтобы остановить нападение и отступление.

"Бах!" Сонг Цзяо ударил старика черным по животу, и он внезапно наклонился, как креветка. Он улетел в обратном направлении с бушующим Духовным Ци и опилками. В тот момент он был похож на рыбу, брошенную в сковороду с кипящим маслом.

В комнате на уровне А Ли Йе уже встал с кровати. Он нес на себе приоткрытую голову Кан Чэншунь, полную крови. Когда на землю упала первая капля крови, Сон Цзяо начал драку, и все здание превратилось в руины.

Он вскочил с опилок в небо и увидел старика в черном, летящего назад. Они столкнулись в одно мгновение.

Старик в черном, как сильнейший мастер Кан Чэнчунь, был также культиватором высокого уровня по переработке ци. На этот раз он впервые попытался проверить личность Сон Цзяо, но был случайно поражен ударом Сон Цзяо. Несмотря на то, что он был ранен, это было несерьезно.

Он думал, что из-за большого шума его спутники и другие последователи Кан Чэнчунь в первый раз отреагируют, а затем придут поддержать его, чтобы вместе разобраться с Сонг Цзяо.

Так что даже если бы он увидел, что Сонг Цзяо снова напал, он не запаниковал. Он мобилизовал вокруг себя Духовный Ци и поднял перед ним Духовный щит Ци. Он ясно знал, что до тех пор, пока он выдержит атаку Сон Цзяо, он выживет. В то время была их очередь дать отпор!

Но старик в черном не ожидал, что смертельная опасность исходила не от Сон Цзяо перед ним, а от дома А-уровня позади него, который был защищен им.

Старик прямо наткнулся на грудь Ли Е. В тот момент Ли Йе, не задумываясь, прямо пронзил сердце старика в черном сзади с кровавым кинжалом в руке.

Старик в черном окоченел и невероятно повернулся. У него изо рта шла кровь, а глаза были полны сюрпризов. Когда он увидел лицо Ли Йе, он стал еще более шокирован. Он не ожидал, что молодой слуга, которого Кан Чэнчэнь затащил в комнату, обладает такой силой, что может нанести ему смертельный удар.

Когда его толкнул Ли Йе и упал с обломками взорвавшихся дверей и окон, старик в черном увидел безголовое тело Кан Чэншунь. В этот момент умирающий старик впал в сильную депрессию и затвердел.

Кан Чэньшунь также был мастером на среднем уровне ци-рафинирования, и его выращивание было не меньше, чем Ли Гуаньшу. Однако он умер так тихо, и Ли Е, казалось, не пострадал. Это также показало, что перед смертью он не причинил Ли Йе вреда.

Мастер по переработке Ци 6-го уровня умер вот так. А старик в черном, культиватор высокого уровня Ци-рафинирования, упал на развалины и тоже умер. В это время старик, наконец, понял, что, несмотря на то, что он был очень бдительным и знал об аномалиях Сон Цзяо, их план убийства Кан Чэнчжунь увенчался успехом.

Ли Йе совсем не пострадал. Он не притворялся. Удар Кан Чэньчжуня перед смертью был блокирован нефритовым медальоном, оставленным Ли Сянем. В деревне Луопин Ли Йе использовал медальон нефрита, чтобы заблокировать меч Ли Гуаньшу для Сонг Юаньцяо. Медальон нефрита остался нетронутым.

Он занимал очень высокое место.

Культиваторы, которые находились ниже высокого уровня ци-рафинирования, едва ли могли нанести ему ущерб.

Когда Ли Йе напал на старика и убил его в черном, более дюжины культиваторов поднялись из руин и прыгнули в воздух. Некоторые из них видели, как Кан Чэнчунь был обезглавлен, а Ли Йе тайком напал на старика в черном.

"Герцог Кан мертв!"

"Эти двое - убийцы!"

"Убейте их!"

Последователи Кан Чэншунь, крича, вытаскивали свои волшебные орудия один за другим. Некоторые культиваторы с более высокой культурой уже напали на Ли Е и Сонг Цзяо.

Среди этих людей, большинство из них были культиваторами среднего уровня Ци-рефининга. Кроме того, были культиваторы высокого уровня. Хотя Кан Чэнчунь не обладал талантом, он был на высоком посту, держал власть и чрезвычайно дорожил своей жизнью. Поэтому он потратил много денег на то, чтобы пригласить охрану и хозяев, чтобы защитить его.

В это время культиваторы объединили свои усилия и окружили Ли Е и Сонг Цзяо. Над падающим домом летал меч Ци, огненные шары, нож Ци и другие техники, блестящие и впечатляющие.

"Великое Таинственное Построение!" Ли Йе поднял руку, и из его рукава вылетела синяя тыква. Это была глазированная голубая тыква. В то же время появился маленький флаг, увеличенный в воздухе. "Облачный флаг!"

Голубой световой щит мгновенно поднялся и накрыл Сон Цзяо и Ли Йе, в том числе и тех, кто бежал, закрыв головы руками на курьерской станции. Техника ударила по световому щиту, как будто дождь падал на озеро, вызывая многочисленные пульсации.

Другие на курьерской станции смотрели на удивительную сцену открытыми глазами. Они почувствовали себя еще более удивленными, когда увидели Ли Е и Сонг Цзяо во время шторма.

Молодой слуга в сером цвете и старший мужчина были обычными людьми, которые были с ними день и ночь. Но теперь они, как бессмертные, стояли на месте под техникой и сражались с великими земледельцами, как будто они были настоящими хозяевами. Шок от этого был не меньше, чем от того, что днём они видели призраков.

"Боже мой, разве это не Линь Чжун и Старый Ци?"

"Когда они научились технике? Они что, культиваторы?"

"Как такое могло случиться?"

С чужими криками, раздался звук растрескивающегося зеркала. Даже если Великое Тайное Формирование было усилено с помощью Облачного Дрожащего Флага, оно все равно не могло противостоять атакам многих мастеров. После раунда, Великое Тайное Формирование сломалось и Глазированная Голубая Нефритовая Тыква и Облачный Дрожащий Флаг стали меньше и вернулись к рукаву Ли Йе.

Увидев разбитый световой щит, последователи Кан Чэнчунь были взволнованы и счастливы. Они знали, что у их противников теперь нет средств защиты. Они были осаждены и убиты ими.

"Месть за герцога Канга!"

"Их нужно убить, иначе мы попадём в беду!"

"Убейте их!"

Эти культиваторы кричали один за другим. Но перед следующей атакой Ли Йе и Сон Чжао вырвались из разбитого светового щита. Когда Великое Тайное Формирование блокировало атаки для них только что, они получили возможность бежать.

"Иди к черту!"

Ли Е одел кинжал и перерезал горло культиватору, который заблокировал перед ним и закричал только что.

Для того, чтобы не раскрыть свою личность, Сон Цзяо не использовал Холод реки И. Но она была на высоком уровне Ци-рафинирования, так что ее сила была сильной. Культиватор перед ней был пробит ею в грудь, и все его тело прямо разбилось на куски плоти.

Просто в мгновение ока, они прорвались через окружение и бросились в горы в нескольких милях от курьерской станции.

"Остановите их!"

"Они не могут попасть в горы, иначе их будет трудно найти!"

Последователи Кан Чэнчхунь закричали и преследовали их. Среди этих последователей были мастера с высокой культурой, и они были быстрыми. Их не оставил Ли Йе, и они собирались догнать его.

В конце концов, Ли Йе находился на 4-м уровне Qi-refining, поэтому он был не быстрее культиваторов высокого уровня.

Однако, очевидно, что они были хорошо подготовлены к стратегии побега. В критический момент Сон Цзяо подняла руку за спину и бросила несколько черных шаров. "Взрывной Духовный Бисер!"

Взрывной Духовный Бисер был широко распространенным магическим инструментом в Культивируемом Мире и даже не мог рассматриваться как волшебное орудие. Культиваторы впрыскивали свой Духовный Ци в специальный бисер, который мог вместить Духовный Ци, чтобы сделать "Взрывчатую Духовную Бусину". При необходимости, она взрывалась, испуская удар, который был не слабее, чем полная сила культиватора. Сила "Взрывчатой Духовной Бусины" варьировалась от человека к человеку и была напрямую связана с культивацией культиватора.

Пять взрывных духовных бусин последовательно взрывались в воздухе. Звуки взрыва были похожи на удар грома. Волна "Духовного Ци" распространилась, и облака "Духовного Ци" поднялись в воздухе.

Культивирование Сон Цзяо было очень высоким.

Поэтому сила ее Взрывных Духовных Бусин была сильна.

Кроме культиваторов высокого уровня очистки Ци, которые не были серьезно ранены, лишь немногие из культиваторов среднего уровня очистки Ци смогли противостоять силе "Взрывчатой Духовной Бусины". Поэтому многие из них были серьезно ранены. И некоторые из них упали с воздуха.

Последователи Кан Чэнчунь были задержаны из-за "Взрывчатой Духовной Бусины", так что Ли Йе и Сонг Цзяо смогли пробраться в горы. Причина, по которой они решили напасть на Кленовую Курьерскую Станцию, естественно, была следствием многих соображений. Станция кленового курьера находилась недалеко от гор, и им было легко сбежать, что было одной из важных причин.

Когда они вышли на гору, Ли Йе оглянулся. Несмотря на то, что эти культиваторы не прекращали преследование, им еще предстояло пройти долгий путь. Пока они входили в горы, они были почти в безопасности. В конце концов, в горах были ловушки, которые они поставили заранее, что могло их удивить. Кроме того, уже было темно.

Ли Е посмотрел на Сон Цзяо рядом с ним и немного улыбнулся. Он подумал, что ему было удобно держать его за руку.

До этого момента никто из них не менял лица и одежды. Они были еще молодым слугой в сером и старшим.

В конце концов, Ли Йе повесил голову Кан Чэншунь на дерево и на стволе вписал приговор. "Те, кто причиняют вред стране, должны быть наказаны небесами!"

Он сделал это, чтобы создать иллюзию, что Кан Чэнчунь был убит праведниками Цзянху. Это может еще больше скрыть личность Ли Е и Сон Цзяо. Люди бы не подумали, что Кан Чэньчжун погиб из-за мести Ли Е. Кроме того, последователи Кан Чэньчжуня не нашли бы Сон Цзяо и Ли Йе после того, как они вошли в густой лес и сдались бы, когда нашли голову Кан Чэньчжуня после многих трудностей.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 69 Встреча.**

Оставив отрубленную голову Кан Чэнчжуня, Ли Йе и Сонг Цзяо проползли по горе некоторое время, прежде чем подошли к хребту. Оттуда они наблюдали, как последователи Кан Чэньчжунь нашли его безголовое тело. Они пришли в ярость и обстреляли своими методами бесчисленное множество деревьев. В сиянии белого света они на мгновение засомневались, а затем отступили, как и ожидал Ли Йе.

В течение седьмого лунного месяца, ночи были хорошими большую часть времени и сегодня ничем не отличались. Купаясь в лунном свете, горы встали и упали. Сонг Цзяо сел на поднятую скалу и вздохнул с облегчением. Она не боялась, что не сможет догнать погоню, но беспокоилась, что если они догнают, Ли Е не сбежит с его нынешним уровнем возделывания.

Вытащив табачную трубку, закрепленную на талии, Сон Чжиао искусно свернул, зажег и выкурил табачные листья. Когда она выдула дымовое кольцо, она была в состоянии опьянения.

Ли Йе сел рядом с Сон Чжао, чтобы отдохнуть. "Принимаются ли в настоящее время меры для Линь Чжун и Старого Ци?"

Сонг Цзяо посмотрел на Ли Е странным взглядом. "Мы только что убили Кан Чэнчжуня, мы все еще не в полной безопасности, а ты беспокоишься о других?"

Ли Йе сказал: "Это последняя возможность притвориться этими двумя людьми". После сегодняшнего события они должны исчезнуть, оставив даже свои семьи. Должны быть приняты соответствующие меры. Они должны, по крайней мере, жить, не беспокоясь о еде или одежде всю оставшуюся жизнь, и быть защищены от домогательств".

Сон Чжиао свернула губы. "Ты многословна. И Линь Чжун, и Старый Ци были устроены на работу в вашем поместье за городом. Пока ты не потеряешь власть, у них будет очень комфортная жизнь. Старый Ли никогда не спрашивал о таких мелочах".

Усадьба принца Аня также владела землёй, поэтому она поддерживала небольшие усадьбы.

Ли Йе не в первый раз слышал, как Сун Цзяо называет Ли Сянь Старым Ли. Поэтому он не удивился. Он улыбнулся и сказал: "Отец не спрашивал, потому что знает тебя и знает, что ты можешь справиться со всем идеально". Но я знаю о тебе недостаточно".

Сон Чжиао курила и смотрела на горы и леса, ее разум блуждал. "Тогда ты должен быть быстрее."

Ли Йе улыбнулась и сказала: "Я хочу знать о тебе больше, но ты должен дать мне шанс".

Взгляд Сон Чжиао вернулся, и она взглянула на Ли Йе. "Маленький козёлёнок, о чём ты думаешь? Хочешь снова надо мной посмеяться?"

Ли Йе вырвало руки и сказало невинно: "Если ты начнешь, мы больше не сможем разговаривать". После всего этого времени, проведенного вместе, ты не понял, что я действительно чистый?"

Сон Чжиао напевал и презирал. "Я съел больше соли, чем риса, который ты съел. Я ясно знаю, что такое мужчина."

Ли Йе вздохнул. "Не всегда называй себя старухой. Как я чиста, как ты молода."

Сон Чжиао повесила свою табачную трубку и сказала: "Ну, если это правда, я думаю, что меня хоронили много лет."

Когда они говорили, они встали, готовые продолжить свой путь. Они все еще были далеко от Чанъана. Если бы они вернулись сейчас, Ли Йе смог бы отдохнуть два часа, прежде чем зарегистрироваться завтра утром.

Но перед отъездом Сон Чжиао взяла на себя инициативу, остановившись и схватив Ли Е, нежно покачивая головой. Затем она посмотрела вперёд осторожным взглядом.

Они оба стояли неподвижно, и через некоторое время из-за деревьев в нескольких метрах от них появилась группа людей, около семи-восьми. Все они были одеты в хорошую одежду и носили нефритовые ремни. Не было сомнений в том, что они были чиновниками. Все они имели манеру поведения хозяина.

Что удивило Ли Йе, так это то, что он нашел людей других рас, среди них были и люди с лугов.

Лидер был человеком средних лет. Он не был одет в роскошную одежду, а носил простой зеленый халат. У него было элегантное лицо, но его взгляд был строгим. Очевидно, он был на высоком месте в течение долгого времени.

"Кан Чэнчунь заслужил смерть, но я никогда не думал, что его убьют два офицера курьерской службы. Вы двое совершили правосудие от имени Хиве, почему бы вам не показать свое истинное лицо, чтобы мы могли встретиться с вами?" Человек в зеленом стоял с зажатыми за спиной руками, его положение было приподнято, так что он с высоты посмотрел вниз на Ли Е и Сон Чжиао.

Ли Йе не говорил. Он все еще был одет, как молодой слуга. Сон Цзяо все еще был одет как старший мужчина, который больше подходил для ответов на эти вопросы.

"Не благодарите нас. Тебе просто нужно уйти с дороги. Если вы хотите арестовать нас, чтобы получить признание императорского двора, просто сделайте это." Сон Чжиао чихнул.

Человек в зелёном улыбнулся и сказал: "Это случайная встреча, зачем нам благодарить тебя или убивать?"

Ответ Сон Чжиао был презрительным. "На первый взгляд, мы знаем, что вы не с центральных равнин, предположительно с севера, и что есть люди с пастбищ". Среди трех вассальных штатов Хэбэй, вы - люди комиссара Лулуна в Ючжоу или комиссара Чэнде в Чжэньчжоу? По моему мнению, более вероятно, что вы родом из вашего штата, который примыкает к пастбищным угодьям. В Ючжоу некоторые генералы и солдаты приезжают с пастбищ, а некоторые культиваторы тоже приезжают с пастбищ".

"Так как вы родом из одного из трех вассальных штатов в Хэбэе, я могу предположить, что между вами и Кан Чэнчжунь есть конфликты. С тех пор, как мы убили Кан Чэншунь, разве мы не помогали вам? Если моя догадка верна, вы ведь тоже приехали сюда, чтобы убить Кан Чэншунь? Вы преследовали его от Хэбэя до Лояна, вы очень настойчивы и это удивляет нас".

Они направились на юг в Лоян из Хэдуна и прошли район под юрисдикцией комиссара Вэйбо. Вне зависимости от того, были ли они людьми комиссара Вэйбо, им не удалось убить Кан Чэн Сунь в районе, находящемся под юрисдикцией комиссара Вэйбо. Если бы они покинули район, находящийся под юрисдикцией комиссара Вэйбо, отправились на юг и пересекли Желтую реку, то вскоре прибыли бы в Лоян.

Человек в зелёном слушал слова Сон Цзяо и молча кивал головой. Культиваторы позади выглядели изменившимися. Очевидно, что некоторые из слов Сон Цзяо были верны.

"Если это так, то мы должны поблагодарить вас. Зачем нам убивать тебя?" Через некоторое время, человек в зеленом сказал с улыбкой.

"Не говори ерунды". Если бы Сон Чжиао был мужчиной, она бы плюнула сейчас. "Кан Чэншунь управлял Хэдуном, чтобы сохранить сдержки и противовесы в трёх вассальных штатах в Хэбэе и Ли Гучане. Теперь, когда он мертв, вполне вероятно, что императорский двор заподозрит вас. Если вы убьёте или схватите нас, или допросите, а затем отправите в офис, правда будет раскрыта. Тогда вас не заподозрят".

Когда он говорил, Сон Чжиао взглянул на них. "Если ты хочешь начать драку, просто иди. Я хочу вернуться в постель пораньше."

Человек в зелёном снова молчал.

За мужчиной в зеленом стоял сильный мужчина, который возмущался: "Зачем так много с ними разговаривать? Я злюсь на ее высокомерие. Почему бы нам просто не убить их?"

Человек в зеленом все еще ничего не говорил.

Ли Йе сделал глубокий вдох и тайно мобилизовал своего Духовного Ци. Он был готов вытащить свой меч Люка и сразиться с ними.

Сонг Цзяо чихнул: "Посмотри на свою страшную внешность, ты действительно из Хэбэя? Или вы люди из комиссара армии Чжэньву, Ли Гуочан? Говорили, что Кан Чэньчжунь был вынужден покинуть вассальное государство из-за Ли Гучана. Похоже, это правда. Значит, вы действительно народ Ли Гучана, только его люди любят нести чушь".

Потом Сон Чжиао внезапно закричал низким голосом. "Сражаться или нет?"

"Генерал!" Сильный человек, стоящий за человеком в зелёном, не мог не закричать.

Человек в зеленом помахал рукой и остановил сильного. Он глубоко посмотрел на Сон Цзяо, все еще улыбаясь. "Кан Чэнчжун стал жертвой людей и создал проблемы в Хэдуне". Все праведники мира не могли убить его. Кто бы ни убил его, он герой. Раз уж вы эти герои, зачем мне осмеливаться вас обидеть?"

Человек в зеленом держит кулак в другой руке и говорит: "Надеюсь, когда-нибудь мы встретимся снова".

Затем он повернулся и ушел.

Люди позади него были несколько встревожены, но мужчина в зеленом закончил разговор. Так что они могли только выполнять приказы и исчезать в горах, следуя за ним, один за другим.

Ли Йе вздохнул с облегчением и не мог не взглянуть на Сон Чжиао.

"На что ты смотришь?"

Ли Йе покачал головой и сказал: "Кажется, я действительно недостаточно знаю о тебе".

Сила Сон Чжиао отразилась не только в ее воспитании, но и в ее умственных способностях. Как еще она могла остановить ожесточенную битву несколькими предложениями и заставить другую сторону уйти добровольно?

С тех пор, как они появились, они намеревались напасть.

В конце концов, Сон Цзяо была правой рукой Ли Сяня. Она была знаменита в Цзянху и славилась своей великой силой.

На обратном пути в Чанъань Сон Цзяо сказала Ли Е: "Эти люди должны быть людьми из Лулунского комиссариата в Ючжоу".

Ли Йе сказал: "При подавлении восстания Пан Сюня в течение последних нескольких лет, генерал Чжу Се с горы Инь был верен. Он возглавил храбрую кавалерию племени шатуо и внес большой вклад в Сяньян и Хуайнань. Затем он был назван Ли Гуочаном, назначен императорским двором комиссаром Чжэньвоу и вступил в должность в Шучжоу".

"Три вассальных штата Хэбэя в течение многих лет руководили всеми территориями Хэбэя". Сейчас туда прибыл комиссар Чжэньвоу, что не было тем, что первоначально хотели видеть эти три вассальных штата. Кавалерия Ли Гучана была храброй и хорошей в боях, а его гарнизон на горе Инь был элитным, и три вассальных штата Хэбэя не смогли их подавить, чтобы Ли Гучан смог расширить свою власть в Хэбэе. Но с годами власть Ли Гучана росла, и три вассальных штата Хэбэя стали более страшными. На этот раз Ли Гучан тайно подставил Кан Чэн Сюня, и три вассальных штата в Хэбэе, естественно, захотели воспользоваться этой возможностью, чтобы что-то сделать".

"Среди трех вассальных штатов Хэбэя район, находящийся под юрисдикцией комиссара Лулуна, граничит с большей частью района Ли Гучана. Конфликт интересов между ними был самым большим. Поэтому неудивительно, что комиссар Лулуна послал земледельцев убить Кан Чэньчжуня и подставить Ли Гучана".

Ли Йе на мгновение замолчал, а затем продолжил: "Три вассальных штата в Хэбэе вместе с Ли Гуочаном не подчинялись императорскому двору, и между ними возникли конфликты. Первоначально это была возможность для императорского двора ввести в Хэбэе сдержки и противовесы. К сожалению, Император бесполезен и потакает удобствам существ, а чиновники соревнуются за власть. Никому нет дела до страны, не говоря уже об этом".

Сон Чжиао засмеялся и сказал: "Ты честен".

Ли Е теперь поняла рассуждения Сон Цзяо и то, как она убедила этих мастеров отступить. Она сделала следующие три пункта.

Во-первых, она показала, что знала все об императорском дворе и Хэбэе хорошо, раскрывая свою необыкновенную личность. Таким образом, человек в зеленом будет думать, что они пришли от одной из сил императорского двора. Тогда он подумает, что смерть Кан Чэнчжунь была вызвана конкуренцией внутри императорского двора, гарантируя, что он не будет нападать на них.

Во-вторых, она была уверена, что это были люди комиссара в Ючжоу, после того, как они зазвучали. Таким образом, она намеренно сказала, что они были людьми Ли Гучана. Тогда человек в зеленом цвете подумает, что когда Ли Йе и Сонг Цзяо доложат на Большой выстрел позади них, Большой выстрел будет недоволен Ли Гучаном, а императорский двор окажет давление на Ли Гучана.

В-третьих, она была настроена жестко и была полна мужества. Видя их отношение, человек в зелёном был бы удивлён, если бы Ли Йе и Сонг Цзяо помогли. Если бы они напали, то, возможно, ничего бы не получили и могли бы раскрыть свою личность.

Кан Чэншунь был мертв. Человек в зелёном не должен был рисковать и создавать новые проблемы. Поэтому неудивительно, что они отступили.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 70 Инаугурация 1.**

Глава 70 Инаугурация (1)

"Осенью или зимой Императорский двор будет проводить аттестацию с целью выявления талантов у чиновников вассальных государств. Нынешняя ситуация в Хэбэе настолько ужасна, что я не знаю, что произойдет, когда чиновники вассальных государств ворвутся в Чанъань". Вместо того, чтобы ответить на вопрос Сон Чжиао, Ли Е послал вздох эмоций.

Сон Цзяо колебался и вдруг спросил: "Теперь, когда вы стали чиновником императорского двора, и ситуация в мире достигла этой точки, недалеко от хаоса". Как потомок императорского клана и чиновник в чиновничестве, каковы твои планы на будущее?".

Ли Йе задумался над этим вопросом задолго до этого. Поскольку Сон Чжиао спросил о нем, он не хотел скрывать своих идей. "В нынешней династии правительство было глубоко коррумпировано, и социальные корни были сломаны". Несколько талантливых чиновников не могут изменить ситуацию. Для меня бесполезно оставаться в центральном правительстве. Кроме того, правда о смерти отца может принести мне еще больше неприятностей, если я останусь в Чанъане. Единственный выход - это занять пост комиссара и уехать в вассальное государство. Оттуда мы сможем наблюдать за изменениями в мире и в нужное время восстать".

Сон Цзяо подумал и сказал: "Потомку императорского клана нелегко попасть в вассальное государство".

Ли Янь улыбнулся и сказал: "Вот почему я собираюсь помочь Ли Яню стать следующим императором. Если он преуспеет, мне будет легко получить официальную должность уполномоченного из-за нашей дружбы".

Что он не сказал, так это то, что как только Ли Янь встанет на трон, Хуан Чао встанет через несколько лет. В это время он отправится в вассальное государство во имя подготовки к битве против Хуан Чао.

Стать комиссаром вассального государства означало стать феодальным принцем. Когда Хуан Чао нападет на Чанъань, ситуация в мире будет похожа на ту, когда восемнадцать феодальных принцев напали на Дун Чжуо в конце династии Восточная Хань. Тогда в мире будет великая борьба. Тогда Ли Йе реализовал свои собственные амбиции.

...

Когда Ли Йе и Сонг Цзяо вернулись в усадьбу принца Аня, было уже 2 часа ночи. В те дни, когда Ли Йе ушёл, Шангуань Цинчэн держал охрану у ворот. Она видела, как Ли Йе и Сонг Цзяо вошли в усадьбу прямо из угловых ворот. Шангуань Цинчэн сначала была встревожена. Потом она поняла, что молодой слуга в сером цвете и пожилой мужчина с подвешенной на талии табачной трубкой были Ли Йе и Сонг Цзяо, поэтому она поспешила встретиться с ними.

Войдя в усадьбу, Сон Цзяо сразу же направилась в свою комнату. Шангуань Цинчэн последовала за Ли Йе. Ли Йе спросил ее: "Есть ли какие-то важные вещи, которые происходят в усадьбе в эти дни?"

"Многие чиновники посетили. По желанию Вашего Высочества, мы объявили, что вы занимаетесь культивированием. Иначе ничего стоящего не случилось. Большинство этих чиновников оставили вам подарки перед отъездом." Шангуань Цинчэн ответил правдиво. "Герцог Ван был здесь однажды, и Великий Принц Гон послал свой народ, чтобы отправить поздравления."

Ли Йе кивнул. "Ты много работал в эти дни."

Потому что было поздно, Ли Йе не спал. Сняв маскировку, он помылся и съел немного каши. К тому времени было уже четыре пятнадцать.

Ли Йе сел в карету и покинул поместье принца Ан. Было ещё немного времени до шести, когда он прибыл в офис Чанъань. Утреннее небо только начало светиться. Время от времени у ворот останавливалось много экипажей, больше из них были экипажи вола и ослика. Офицеры разного уровня выходили из вагонов. Когда они увидели Ли Йе, некоторые из них были ошеломлены, а некоторые взволнованы. Потом они все приветствовали Ли Йе. Некоторые были вежливы, некоторые - претенциозны, а некоторые - обеспокоены его недавним состоянием. Приветствия были теплыми и холодными, но большинство из них были теплыми.

На мгновение все выглядело так, как будто звезды переполняли луну.

Некоторые из чиновников низкого ранга или книжников без ранга были поражены, увидев вокруг молодого человека важных фигур из офиса Чанъань, и говорили о них издалека. Книжник в начале двадцати лет спросил у людей рядом с ним: "Кто он? Почему я не видел его раньше? Он должен быть ценным для всех этих чиновников, чтобы поспешить поприветствовать его".

Старший писец рядом с ним сказал: "Посмотрите внимательно, он носит официальную одежду четырех классов. В офисе Чанъань, в офисе, сколько людей носят официальную одежду Четырехкласса? Только два вице-магистрата могут. Скорее всего, это новый вице-магистрат. Он также принц Ан!"

"Он и есть Принц Ан?!" Молодой переписчик был в шоке.

"Ты только что приехал в Чанъань, и уже узнал принца Аня?" Старший писец спросил любопытно.

Молодой писец был взволнован. "Престиж принца Аня распространился по всему Чанъану. В наши дни о Его Высочестве ходят слухи повсюду в городе. Откуда мне знать? Все они говорили, что он не мог практиковаться более 20 лет, но за один день добился Ци-рефининга. Ходят слухи, что он только что вернулся с горы, залитой облаками, и победил остатки Пан Сюня, который отправился туда, чтобы убить его... Несколько дней назад, когда они принимали участие в оценке на горе Нюшоу, Его Высочество увидел в заговоре Ли Гуаньшу, что он собирается подставить Саньцингуань. Принц Ан и мудрый, и храбрый! Люди в городе Чанъань говорят, что Его Высочество унаследовал поведение старого принца Аня...".

"Потише! Герцог Син умер, чтобы спасти юношей Императорского клана. То, что он подставил Санцингуана - всего лишь слух. Если ты не будешь говорить осторожно, однажды ты потеряешь свою жизнь!" Взгляд старшего писца изменился, как он быстро предупредил. Потом он показал свое восхищение Ли Йе. Глядя на Шаойена в толпе, он сказал: "Как говорится в старой поговорке, когда идет дождь, он льется. Шаойин Ли скрывался двадцать лет, собирается ли он одним выстрелом взлететь в небо?"

После этого старший писец покачал головой и вздохнул: "Это все высокопоставленные лица. Мы не можем комментировать их случайно".

Ли Йе был окружен людьми, когда входил в кабинет. После регистрации, магистрат офиса Чанъань встретился с ним наедине.

Ли Йе посетил офицера 3-го класса, когда знал, что станет Магистратом Офиса Чанъань. Значит, они уже знали друг друга.

При императорском дворе было несколько офицеров 3-го класса. Большинство одноклассных и двухклассных офицеров имели только почетные звания и не имели реальной власти. Фуинь из Чанъань обладал реальной властью и был в должности вице-третьего класса. Почти то же самое было с этими Первоначальными тремя классами должностей, такими как начальники шести департаментов. Не нужно было говорить, какой вес эта должность имела.

Магистратом офиса Чанъань, Сюй Шаому, был человек из Вэй Баохэн. Но, было сказано, что Ли Е был назначен вице-магистратом офиса Чанъань императором. Поэтому Сюй Шаому не посмел бы опозорить Ли Йе. Он только что рассказал Ли Йе о некоторых административных вопросах.

Среди них самым важным был вопрос о культивировании в городе Chang'an.

Два заместителя магистрата были помощниками магистрата. У них были свои полномочия номинально. Но, на самом деле, полномочия, которые они имели, зависели от назначения магистрата. Магистрату было легко подавить Вице-магистрата, чтобы он не давал им реальных полномочий и не позволял им выполнять лакейскую работу. Тем не менее, если два вице-магистрата обладали необычайными талантами, была возможность, что они могли бы забрать власть Магистрата. Но это было бы очень трудно.

Хотя Ли Е не будет специально управлять военными и политическими делами, реальная власть была в руках культиваторов. Бесспорным фактом было то, что главнокомандующие на всех уровнях были культиваторами. Кроме того, эти земледельцы занимали большую часть богатства, и большинство споров непосредственно касалось земледельцев, поэтому он обладал реальной властью.

В двух словах, бизнес Ли Йе был обречен не на безделье, а на зависимость от него. Он решил, будет ли его роль бессмысленной или незаменимой.

Говорили, что это может быть результатом обструкции Вэй Баохэна. Он оставил место, чтобы подавить Li Ye для Fuyin на предпосылке не ослушаться воли императора.

Это удовлетворило Ли Йе. Если бы он был послан, чтобы взять на себя ответственность за Шесть Учреждений, он был бы занят с документами весь день. У него не хватило сил на это. В конце концов, для него двумя самыми важными на данный момент были помощь Ли Яню в восхождении на трон и месть за Ли Сянь и его Последнюю Жизнь. Таким образом, у него не было времени, чтобы потратить его на документы.

При Вице-магистрате были два инспектора Первоначального Семикласса и четыре переписчика Вице-девятого класса. После встречи с Сюй Шаому, Ли Йе в сопровождении инспектора приступил к работе в офисе Чанъань.

Имя этого инспектора было Ван Ли, которому исполнилось шестьдесят лет. Но он всё ещё был офицером семи классов. Обычно, он не добивался никакой возможной работы. Человек, которого Сюй Шаому послал показать Ли Йе в офисе, был, естественно, человеком, которого он ненавидел больше всего.

До конца дня Ли Йе был занят встречами с чиновниками всех уровней в офисе Чанъань. Это был этикет, а также для того, чтобы следить за тем, как работает это место.

Вернувшись, Ван Ли лично принес Ли Йе чай и с большой улыбкой спросил: "Вице-магистрат, есть ли еще что-нибудь?".

"Вот и всё. Ты можешь отдохнуть." Ли Йе сел и сделал глоток чая.

Ван Ли встал перед Ли Йе, потирая руки и улыбаясь от смущения. "Это большая радость, что вы пришли сегодня. После работы я хотел бы пригласить тебя на ужин. Надеюсь, ты сможешь прийти".

Ли Йе посмотрел на Ван Ли, человека, который выглядел на шестьдесят лет. Его лицо было морщинистым, что свидетельствовало о том, что он очень стар. Должно быть, ему тяжело жить в Чанъане, где все было дорого. Он был просто офицером семи классов. Если он не знал, как заработать деньги другими способами, то у него было мало шансов жить богатой жизнью.

Ли Йе попросил Ван сесть и поболтать с ним. "Сколько лет вы проработали в офисе Чанъань? Сколько людей в твоей семье?

Ван Ли не посмел бы сесть. Но он не смог бы убедить Ли Йе. Поэтому он неохотно садился, но только касался угла своего стула. Он был чрезвычайно уважителен. "Прошло 16 лет с тех пор, как я пришел в Чанъаньский кабинет после того, как я стал Императорским Ученым". Говоря об этом, ему было немного стыдно. Шестнадцать лет спустя, он был всего лишь чиновником Семи классов. Это было совершенно неразумно: "У меня есть жена и два сына".

Ли Юэй слегка кивнул головой. Он в основном понял ситуацию Ван Ли и обрисовал в своем сознании траекторию жизни Ван Ли.

В свои двадцать лет он стал императорским ученым, так что не было никаких сомнений, что он был выдающимся. Но, скорее всего, из-за своей надменности он оскорбил высших чиновников, когда впервые попал в офис Чанъань. Значит, его намеренно исключили. Тем временем, он также не знал способа лести. Значит, он оказался в своей нынешней ситуации.

Появление Ван Ли было старше его фактического возраста, и у него не было драгоценных аксессуаров. Одним взглядом Ли Йе знал, что нефрит на его талии был дешевкой. Было очевидно, что, несмотря на бедность, он никогда не брал взятки.

Тем не менее, он не получал повышения в течение шестнадцати лет. Неизбежно, что жена придиралась к нему. Теперь он мог потерять свои амбиции. Он просто хотел жить лучше и надеялся, что его жена и дети смогут жить хорошо.

Приход Ли Йе на работу в офис Чанъань был удачей для Вань Ли. Поэтому он хотел льстить Ли Йе. Но его лесть была довольно странной. Было видно, что он не делал таких вещей раньше.

Короче говоря, у Ван Ли были амбиции, когда он был моложе, но прожил плохую жизнь, и теперь он был добросердечным. Но было неизвестно, сколько талантов у него было сейчас.

Ли Йе намеревался осмотреть Ван Ли. В конце концов, офис Чанъань был ответственным за Сюй Шаому и Вэй Баохэн. Если он хотел остаться здесь, он должен был привлечь этих людей, которые не были близки к Сюй Шаому. Привлекая их на свою сторону и культивируя собственную власть. Внезапно, люди со стороны бросились сообщать: "В переулке Канг Фу есть культиваторы, создающие проблемы!".

На переулке Канг Фу было много борделей и часто возникали споры. Поэтому не было ничего необычного в том, что культиваторы там создавали неприятности. Ли Йе не сказал многого. Он забрал Ван Ли и нескольких полицейских в переулок Канг Фу.

Прибыв на переулок Канг Фу, Ли Йе был ошеломлен, когда увидел бунтовщика, который был окружен людьми перед борделем, павильоном Сяньлинь.

Был ли этот человек, который выглядел высокомерным и властным, когда его ругали другие, сын герцога Синь, Ли Яо?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 71 Инаугурация 2**

Глава 71 Инаугурация (2)

После того, как Ли Гуаньшу забрал Ли Яо из поместья принца Ань, он потратил много ресурсов, помогая Ли Яо восстановить свой Океан Ци, который был разрушен Ли Йе. У Ли Гуаньшу было большое богатство, но он помог Ли Яо восстановить только часть его Океана Ци.

В настоящее время Ли Яо занимался только переработкой Ци 1-го уровня. Несмотря на то, что он всю жизнь оставался только на 1-м уровне переработки Ци, это было лучше, чем не выращивать.

Императорский двор объявил, что Ли Гуаньшу был убит мятежниками Саньцингуана, когда он спасал молодежь императорского клана. Таким образом, теперь Ли Яо не был изгнан из своего поместья. Но, по сравнению с ситуацией, когда Ли Гуаньшу был жив, сейчас ситуация, несомненно, совсем иная.

Когда появился Ли Йе, Ли Яо выгнали из ворот другого молодого человека из императорского клана и упали на улицу перед дверью.

Ли Яо быстро встал и, несмотря на вытирание пятен крови с углов своего рта, отругал юношей императорского клана: "Ли Чунде, ты ублюдок". Как ты смеешь нападать на меня? Ты забыл, как польстил мне раньше? Пошёл ты!"

Рядом с Ли Яо были последователи, и они поспешили поднять его с земли. Однако, не было практикующих Ци-рефининг. Все они были культиваторами царства Смерти, а некоторых из них избили черным и голубым. Видно, что когда Ли Яо был избит, их тоже избили.

Стоя перед дверью павильона Сяньлинь и глядя на Ли Яо на каменных ступеньках, молодой Чайлд вдруг плюнул на землю и с презрением сказал. "Ба! Разве ты не знаешь, что ты за люди? Посмотри на себя в зеркало, ты теперь бродячий кудряшка. Как ты смеешь кричать здесь? Я никогда не утверждал, что являюсь выдающимся молодым человеком Императорского клана, но у меня, по крайней мере, был второй уровень выращивания ци-рафининга. Когда же я последовал за тобой, за расточительством первого уровня?"

Ли Йе знал Ли Чонгде. Когда они принимали участие в оценке на горе Нюшоу, Ли Чунде был одним из молодых людей императорского клана.

Ли Яо встал и бросился сражаться с Ли Чунде, как сумасшедший волк, но был остановлен своими последователями. Он дико рычал: "Ли Чунде, ты, грязная собака! Я сын герцога. Мой отец - священник и умер на горе Нюшоу, чтобы спасти тебя? Как ты можешь быть таким неблагодарным? Ты ублюдок, я убью тебя!"

Когда Ли Яо упомянул об этом, Ли Чунде сразу разозлился. "Заткнись! Ты мусор! Как умер Дюк Син? Разве ты не знаешь? Он спас нас, говоришь? Ба! Но если бы не принц Ан, нас бы убил твой отец! Сукин сын, ты смеешь нести чушь, я тебя до смерти завалю!"

После этого Ли Чонгде бросился на Ли Яо. Он был на втором уровне выращивания ци-рафина, так что его скорость была быстрой. Он натянул на раненого Ли Яо и ударил его в лицо. Ли Яо стоял нестабильно и упал на землю. Он выплюнул полный рот крови, смешанной с несколькими его зубами.

Толпа зрителей говорила об этом один за другим. Некоторые говорили: "Слышался слух, что герцог Синь не умер, спасая людей, а был убит людьми из Санцингуана, потому что он их подставил. Раньше я не знал, верить в это или нет. Теперь кажется, что это правда!"

Он сразу же получил эхо от других. "Я уже говорил тебе, что герцог Синг был плохим парнем. Вы верили, что он пожертвовал собой ради справедливости? Ты, наверное, шутишь!"

"Дюк Синг был коррумпирован и охотился на людей не один или два дня. Некоторое время назад мои родственники в уезде Ху сказали, что для того, чтобы занять кусок плодородной земли в Богатом Фанге, герцог Син убил своих фермеров-арендаторов и подставил их"!

"Правда? Как посмел герцог Син действовать так смело?

"Это абсолютно верно. Мои родственники сказали мне это лично. Его сосед по соседству теперь работает в поместье Богатого Фанга!"

"Если так, чёртов герцог Син!"

"Да. Он предательский министр и коррумпированный чиновник. Будь он проклят..."

Ли Яо был сбит Ли Чонгде. Он уже был зол, но, выслушав мнения всех людей, он не мог не чувствовать себя злее. Он встал с земли и бросился на Ли Чонгде. "Я убью тебя!"

Ли Чонгде пнул Ли Яо и ударил его. Культиваторы, которые он привёл, сбили всех последователей Ли Яо.

Ли Чонгде ругался, избивая Ли Яо, чтобы выразить свое негодование по поводу горы Нюшоу. "Ты хочешь убить меня? Это невозможно. Ты - пустая трата времени на переработку Ци 1-го уровня. Глупо, что ты осмелился узурпировать титул принца Аня. Сегодня я дам тебе знать, насколько ты некомпетентен!"

Ли Яо был побит черным с голубым, пока он сражался, вместо того, чтобы защищаться. Они с Ли Чонгде сражались, как кошки Килкенни. Однако он едва оправился от серьезных травм. Несмотря на то, что он восстановился после первого уровня культивирования ци-рафина, его тело не полностью восстановилось. Он не смог победить Ли Чунде. Вскоре он был сбит с ног и не смог встать.

Ли Чонгде был беспощаден и со всей силой победил Ли Яо. Видя это, Ли Йе тайно вздохнул. Он был уверен, что Ли Чонгде перенес свою ненависть с Ли Гуаншу на Ли Яо. Как Ли Яо мог избежать этого избиения?

Хотя Ли Чунде был молодым человеком Императорского клана, его кровные отношения с Императорским Домом были слабыми, и его семейное окружение было не очень хорошим. В прошлом он действительно следовал за Ли Яо и постоянно льстил ему. Но такой человек, скорее всего, не жалел усилий, чтобы унизить Ли Яо, потому что они кланялись и ломались перед Ли И, а теперь хотели вернуть себе уважение.

Полиция оттолкнула толпу в сторону, чтобы Ли Йе и Ван Ли могли пройти мимо них, как они кричали: "Вице-магистрат Ли из офиса Чанъань прибыл, а вы все еще не остановились?!".

Услышав крики полиции, Ли Чунде и его последователи остановились и посмотрели на место, откуда доносились крики. Увидев Ли Йе, который был одет в официальную одежду, Ли Чунде сразу же изменил свое свирепое поведение, с тех пор как избил Ли Яо в доброе лицо и поприветствовал Ли Йе. "Ваше Высочество, зачем вы здесь?"

Ли Чунде похлопал по лбу, как только сказал это. "У меня короткая память. Его Высочество теперь вице-магистрат офиса Чанъань. Я уже навещал вас. Но привратник сказал мне, что вы культивируете. Так что я не смог тебя увидеть. Теперь Ваше Высочество настолько взволновано, что я думаю, что Ваше Высочество, должно быть, прорвалось во время культивирования. Поздравляю!"

Кстати об этом, он повернулся и упрекнул своих последователей. "Это принц Ан, почему вы еще не отдали честь?"

Его последователи немедленно проявили послушание, засунув одну руку в другую перед сундуками и отдали честь. "Ваше Высочество!"

Увидев, что Ли Чунде так воодушевлён, Ли Йе засмеялся и сказал: "Мы с тобой в прошлом страдали вместе, так что не надо быть таким вежливым". Я слышал, ты теперь работаешь в Королевской гвардии?"

Слушая слова Ли Йе, Ли Чонгде почувствовал себя чрезвычайно польщённым и поклонился ниже. "Да. Я вступил в Королевскую гвардию. Но это нельзя сравнивать с Вашим Высочеством. Я всего лишь вождь. Это не стоит упоминать." Больше не было высокомерного отношения. "Ваше Высочество, мой отец был очень благодарен, когда узнал о том, что случилось на горе Нюшу. Он всегда говорил, что хочет навестить вас лично. Но, Ваше Высочество культивировал, так что у нас не было возможности.

Ли Йе улыбнулся и сказал: "Это моя небрежность". С тех пор, как я вернулся с горы Нюшоу, я думаю только о культивировании и забываю встретиться с вами. В тот день мы с тобой сражались плечом к плечу, и мы уже близкие друзья. Я должен навещать тебя почаще. Тебе не нужно много говорить. Позже я устрою банкет в своем поместье, чтобы специально развлечь тебя и других".

"Ваше Высочество собирается устроить банкет, чтобы развлечь нас, нам так повезло!" Слова Ли Чунде были напуганы, но на его лице была улыбка.

Зрители теперь ясно дали понять, что перед ними молодой вице-магистрат Чанъаньской канцелярии - знаменитый наследник старого принца Ань. Теперь он был нынешним принцем Ань. Они взволновались и больше говорили о нём.

Некоторые люди были удивлены: "Это князь Ань, который не мог практиковать в течение двадцати лет и был признан слабым?"

Человек рядом с ним мгновенно дал ему пощечину. "Вы ищете смерти? Слабый? Теперь принц Ан превосходен. Он получил наследство Небесного Мастера Юаня и был первым в оценке. Теперь он - Четырехклассный Вице-Мигистрат!"

"Боже мой, Четыре... Четырехклассный?"

"Конечно. Кто такой принц Ан? Он сын старого принца Ан? Кто не знает о достижениях старого принца Ан? Кто не хвалит старого принца Ан? Теперь Принц Ан унаследовал дело своего отца. В будущем он станет опорой Императорского двора и важным должностным лицом нашего общества!"

Услышав голос народа, Ли Йе сдержал свою улыбку, чтобы показать, что пришло время для бизнеса. "Я услышал, что в павильоне Сяньлиня воевали культиваторы, и приехал сюда. Да что с тобой такое?"

Когда он сказал это, он посмотрел на Ли Яо.

Когда Ли Яо увидел внешний вид Ли Яо, его лицо побледнело. Но его побили черным и голубым, так что половина его лица была испачкана кровью, и никто не заметил его бледного лица. Однако, его расширенные глаза показали его большой страх. Он указал на Ли Йе одной дрожащей рукой. "Ты... Ли Йе? Ты... теперь заместитель магистрата офиса Чанъань?"

"Ублюдок! Ты осмеливаешься произносить имя заместителя магистрата? Ты ищешь смерти!" Ли Чонгде немедленно показал свою сущность лакея. Он кричал Ли Яо, как будто собирался избить его каждый раз, когда говорил что-то неприятное. Он был хулиганом, когда находился под защитой могущественного человека.

Борьба Ли Йе с герцогом Сингом не была загадкой для императорского клана, и Ли Чунде тоже немного знал об этом. Хотя он не знал подробностей, он знал, что обе стороны были на противоположных сторонах, поэтому в это время он критиковал Ли Яо.

Ли Йе помахал рукой, подзывая Ли Чунде к спокойствию и нетерпению, и спросил: "Почему вы поссорились? Расскажи мне подробно."

"Да". Ли Чонгде немедленно проявил послушание, проткнув одну руку в другую перед грудью Ли Йе честным взглядом. "Вице-магистрат, я сегодня ухожу. Только что я выпил. Ли Яо увидел меня и пришел, чтобы устроить неприятности и оскорбить меня... Думаю, вице-магистрат тоже это слышал. Я выпила слишком много, поэтому не могла не побить его. Я не умышленно бросил вызов закону императорского двора. Заместитель Магистрата, пожалуйста, накажите меня!"

"Хмм." Ли Йе сказал и спросил Ли Яо: "Это правда?"

"Он лжет!" Ли Ян был так зол. Он встал с земли и указал на нос Ли Чонгде, яростно сказав: "Это ты первый создал неприятности". Ты также позволил своим последователям побить моих. Я был вынужден дать отпор..."

Говоря об этом, Ли Яо не мог продолжать. Потому что следствием контратаки было избиение черным и синим.

Он посмотрел на Ли Яо. Он не думал, что Ли Йе поддержит справедливость для него. Видя отношение Ли Йе, он мог представить себе свою следующую ситуацию.

Ли Йе был сейчас у власти, но Ли Яо был практикующим специалистом 1-го уровня по переработке ци. После смерти Ли Гуаньшу, все чиновники, которые пользовались благосклонностью к герцогу Синю, перестали с ним общаться. И все последователи герцога Синь и переработчики Ци в его поместье ушли.

В настоящее время Ли Яо был похож на бродячую собаку. Чтобы спасти лицо, императорский двор не опубликовал преступление Ли Гуаньшу. Но для Ли Яо было невозможно, чтобы с ним обращались как с потомком национального героя. Хотя Ли Яо еще не был изгнан из усадьбы, из сегодняшнего опыта видно, что Ли Чунде осмелился издеваться над ним о том, что он живет крайне несчастной жизнью.

Ли Яо устроил грустный смех. "Ли Йе, я знаю, что ты не отпустишь меня! Я ненавижу тебя. Ненавижу тебя за то, что ты уничтожил мое культивирование. Если бы не ты, мне пришлось бы сегодня страдать от этого унижения? Как я могу быть побежден Ли Чонгде на улице? Ты безжалостен! Я ненавижу тебя! Я никогда не забуду тебя до конца своей жизни. Я отомщу!"

Говоря это, Ли Йе не провоцировал Ли Йе, но Ли Йе спровоцировал и бросился на Ли Йе!

"Ты бездельник!" На этот раз, прежде чем Ли Чонгде смог говорить, Ван Ли вышел и одним ударом отшил Ли Яо. Шестнадцать лет назад он был чиновником Семикласса, что означало, что шестнадцать лет назад он был практикующим специалистом по переработке ци 1-го уровня. Несмотря на то, что его карьера не была гладкой в течение половины его жизни, было невозможно, чтобы его культивирование не улучшилось. Его удар был настолько мощным, что сорвавшийся Ли Яо упал на землю, где он плюнул кровью, не в состоянии встать.

Ван Ли закричал в полицию: "Отведите его в офис и жестоко истязайте!".

Раньше его исключали из Офиса Чанъань, и у него не было ни власти, ни престижа, поэтому обычные полицейские никогда его не слушали. Теперь его статус сразу же стал другим после того, как он последовал за Ли Йе. По мере того, как командование продолжало действовать, все полицейские в этом районе вышли и связали Ли Яо.

Эта сцена сразу же заставила Ван Ли почувствовать чувство собственного достоинства. В последний раз он почувствовал это, когда стал императорским ученым. В это время он ездил на лошади в Чанъань под чужыми восхищенными взглядами и написал своё имя на башне Даян. Этот чиновник, которому только что исполнилось сорок лет, но у которого было лицо старика, не мог не сиять в тот момент.

"Вице-магистрат, я иду первым и беру смутьяна на допрос." Ван Ли попросил разрешения у Ли Йе. Его слова показали, что он не намерен винить Ли Чонгде. Он только заставил бы Ли Яо сильно пострадать. В конце концов, Ли Чунде и Ли Йе были друзьями, в то время как Ли Яо и Ли Йе были противниками. Как подчиненный, он чувствовал, что должен разделять заботы и тяготы Ли Йе.

Ли Йе согласился, затем повернулся к Ли Чонгде и сказал: "Ты тоже должен вернуться со мной".

"Конечно". Ли Чонгде сразу же согласился. Его взгляд показал, что он будет сотрудничать с Ли Йе и не опозорит его.

Ли Яо сначала был избит Ли Чондэ, а затем сильно ударил Ван Ли. Когда он был связан и увлечён полицией, у него не хватило сил даже взглянуть на Ли Йе.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 72 Инаугурация 3**

Глава 72 Инаугурация (3)

Ли Йе отвез Ли Чондэ обратно в офис Чанъань, но через пятнадцать минут он отпустил Ли Чондэ.

Ли Йе было все равно, кто был прав, а кто нет в споре между Ли Чунде и Ли Яо в павильоне Сяньлинь. Это был всего лишь повод отвезти Ли Чондэ обратно в офис Чанъань для допроса.

Несмотря на то, что Ли Чунде происходил из обычной семьи и был лишь незначительным лидером из ста человек, Ли Йе всё ещё был очень вежлив и близок к нему в своей речи и манере поведения. Когда Ли Чонгде ушёл, Ли Йе провожал его лично.

Несмотря на то, что сам Ли Чунде был не очень важен, Ли Йе мог через него встречаться с большим количеством генералов царской гвардии. Ли Чонгде был ключевым человеком для Ли Йе, чтобы проникнуть в Королевскую Гвардию.

Было уже поздно. После урегулирования спора между Ли Чунде и Ли Яо, Ли Йе намеревался вернуться домой. Что касается того, как разобраться с Ли Яо, Ли Йе не заботился об этом и оставил это дело своим подчинённым.

В настоящее время Ли Йе не нужно было встречаться с Ли Яо напрямую. Для Ли Йе Ли Йе был просто муравьем.

Однако, когда Ли Йе планировал уйти, неприятности пришли неожиданно.

Ван Ли поспешил доложить. "Вице-магистрат Чжан пришёл в тюрьму и хотел забрать Ли Яо". Его отношение было очень жестоким. Он сказал, что мы поймали не того человека, и сказал, что хочет поговорить с тобой!"

Заместитель магистрата Чжан был другим судьёй в офисе Чанъань. Его звали Чжан Синцзянь. Он был младшим братом жены Сюй Шаому и ему было тридцать лет. В те дни он отправился работать в Чанъаньскую канцелярию в качестве того же императорского ученого. Что касается квалификации, то он был на один уровень ниже, чем Ван Ли, настоящий императорский ученый. Однако за шесть лет он стал чиновником четырёх классов от неважного чиновника.

Конечно, одной из причин было то, что он был близким родственником Сюй Шаому. Можно сказать, что кумовство было популярно в сегодняшнем императорском чиновничестве.

"Пойдёмте к нему". Ли Йе слегка нахмурился.

Когда Ли Йе и Ван Ли подошли к двери тюрьмы, Чжан Синцзянь вышел вместе с Ли Яо и сопровождался большой группой чиновников и полиции.

Ли Яо всё ещё выглядел как покойник. Но, увидев Ли Йе, он сразу же уставился на Ли Йе с яростной ненавистью, надеясь на свой шанс съесть Ли Йе.

Чжан Синцзянь был в расцвете сил, но он растолстел. У него была большая талия, круглый живот, лицо было жирным. Он смотрел на всех свысока, как будто боялся, что остальные не знают, что он высокопоставленный человек. Ли Йе пришлось посмотреть на него только один раз, чтобы узнать, что Чжан Синьцзянь - софист в чиновничьем деле.

"Вице-магистрат Чжан, вы хотите забрать моих людей?" Ли Йе стоял во дворе и спрашивал его в плохом тоне.

Спор между Ли Яо и Ли Чунде был первым делом, которое Ли Йе уладил после вступления в должность. Было очевидно, насколько это важно для Ли Йе. Ли Йе ещё не пришёл к окончательному заключению по этому вопросу. Но Чжан Синцзянь сказал, что Ли Йе поймал не того человека и освободил Ли Яо, не ведя переговоров с Ли Йе. Можно сказать, что Ли Йе презирали до крайности, а Чжан Синцзянь не учел дружбу коллег. Также было очевидно, что поведение Чжана Синьцзяня повлияет на престиж Ли Е. Если бы Чжан Синьцзянь сегодня успешно забрал Ли Яо, Ли Е больше не нуждался бы в работе в Чанъаньском офисе, потому что никто не воспринимал бы его всерьез.

Чжан Синцзянь, с большим животом, посмотрел на Ли Йе, подбородок поднят. "Вице-магистрат Ли, я уже расследовала дело, которое случилось в павильоне Синьцзяня". Это Ли Чунде создал проблемы. Чайлд Яо не просто не тот человек, а жертва. Ему должно быть позволено вернуться домой."

Глаза Ли Йе слегка сузились. "О?"

Чжан Синцзянь храпел с великой праведностью. "Вице-магистрат Ли, правда в этом деле очевидна. Однако, вы не просили правды, вы позволили подчиненным избить Чайлду Яо и арестовать его. Что касается преступника, Ли Чунде, вы не наказали его и не отпустили. Вы перепутали черное и белое. Как посторонние видят офис Чанъань? Как Офис Чанъань поддерживает порядок в Чанъань и убеждает народ в справедливости в будущем?"

Кстати, Чжан Синцзянь немного улыбнулся. "Вице-магистрат Ли, вы молоды, и это ваш первый раз, когда вы вступаете в должность. У тебя нет опыта. Так что понятно, что вы не думали и действовали неправильно. Но, вы должны четко помнить, что в будущем вам нужно больше консультироваться с коллегами в делах. Вы больше не можете действовать безрассудно и наносить ущерб престижу офиса Чанъань".

"Поехали! Отправьте Чайлду Яо обратно к нему домой!" Говоря это, Чжан Синцзянь помахал рукой, чтобы призвать стоящих за ним людей уйти до того, как Ли Йе что-нибудь скажет.

Через отношение Чжана Синьцзяня он дал понять Ли Йе, что намеренно нацелился на него.

Чжан Синьцзянь был подчиненным Сюй Шаому, так что это были указания Сюй Шаому за его спиной.

И очень вероятно, что это было вдохновлено Вэй Баохэном.

Единственной целью было подавить Ли Е, чтобы он сдержался от трудностей и простаивал в будущем офисе Чанъань.

Таким образом, в настоящее время Чжан Синцзянь забирает Ли Яо с большим количеством чиновников, чтобы показать Ли Е, кто на самом деле руководил офисом Чанъань.

Ли Йе стоял во дворе и перекрыл выход. Он не сдвинулся ни на полшага. "Вы хотите забрать Ли Йе без моего согласия?"

Чжан Синцзянь сделал два шага, и его взгляд стал мрачным, когда он услышал слова Ли Йе. "Что ты имеешь в виду?"

Ли Йе сказал: "Мой смысл очень ясен".

Чжан Синцзянь чихнул. "Смысл моего присутствия тоже очень ясен! Чильде Яо не виновен и не должен быть задержан!"

Ли Йе сказал: "Ты не можешь ничего сказать об этом".

Чжан Синцзянь засмеялся и посмотрел на Ли Йе вверх и вниз. Его глаза были полны презрения. Он смотрел на Ли Йе так, как будто он смотрел на горячоголового подростка. "Вице-магистрат, это твой первый день в офисе, и это твой первый день в качестве чиновника". Боюсь, что ты настолько самодовольна, что не знаешь, кто ты." По правде говоря, в офисе Чанъань нет ничего, что я не могу решить. Если вы понимаете это, вам лучше отступить послушно. Если вы настаиваете на том, чтобы остановить меня, я могу сказать вам, что вам будет трудно в офисе Чанъань. То, что я не винил тебя в том, что позволил твоим подчиненным навредить Чайлде Яо, было дать тебе лицо. Тебе лучше знать, что хорошо для тебя!"

С этим он снова помахал рукой и собирался пройти мимо Ли Йе с группой людей позади него.

Ван Ли стоял позади Ли Йе в тревожном настроении. Он много лет прослужил в офисе Чанъань. Он очень хорошо знал реальную ситуацию в офисе Чанъань. Чжан Синцзянь представлял Сюй Шаому, что было консенсусом всего офиса Чанъань. Никто не осмеливался пойти против Чжана Синьцзяня в течение многих лет.

Поэтому Ван Ли больше знал о неприязни Сюй Шаому к Ли Е и о том, что у него не будет хорошей жизни в будущем. Если бы он подчинился унижению сегодня, то в будущем смог бы быть бездействующим вице-магистром. Если он столкнется с Чжан Синьцзянем, ему будет трудно работать в офисе Чанъань.

Ван Ли вздохнул изнутри, думая, что Ли Йе вот-вот отступит. После того, как он весь день ладил с ним и увидел, как он ладит с другими, Ван Ли понял, что Ли Йе не был горячоголовым молодым человеком. Но, если бы он был разумным, Ли Йе не пошёл бы против Чжана Синцзяня.

Ли Йе наклонно посмотрел на Чжана Синцзяня и сказал, ясно и спокойно: "Если ты пойдешь дальше, я дам тебе знать, что такое сожаление".

"Ты осмелишься напасть на меня? Это очень смело с твоей стороны! Научишь меня сожалеть? Ты заслужил этот урок?!" Чжан Синцзянь был очень зол. Он был доминирующим человеком и привык быть императором в офисе Чанъань. Он не потерпел провокаций Ли Йе. Он сразу же шагнул вперёд и первым ударом ладони ударил Ли Йе. "Убирайся!"

Ли Йе чихнул в голову. Люди в официальном владении никогда не проявляют свою слабость к другим. Если бы были конфликты, они бы подавляли людей своей властью. Очень немногие из них не оставляли бы места для маневра.

Чжан Синцзянь осмелился это сделать. Было очевидно, что он не воспринимал Ли Е всерьёз.

Чжан Синцзянь толкнул вперед свою ладонь. Сильный ветер сильно дул, и ветви и листья акации во дворе шумно стучали. Полицейские низкого роста позади него не смогли выстоять и были вынуждены отступить. Духовный Ци перед его рукой сжался в огромную ладонь, которая прямо подошла к Ли Йе!

Хотя Чжан Синьцзянь действовал доминирующе и смотрел на всех свысока, надо сказать, что его сила тоже была непреодолимой. Его сила Ци-рефининга 4-го уровня проявилась в этот момент. Он также был лучше, чем обычные практикующие люди того же царства. Обычные культиваторы четвертого уровня очистки ци получили бы серьезные травмы под этой ладонью, если бы они не отступили.

Это то, чего хотел Чжан Синцзянь, и он чихнул.

Его ладонь не упала быстро, чтобы дать Ли Йе возможность ответить и отступить.

Таким образом, Ли Йе не был бы ранен, а неудача Чжана Синьцзяня не попала бы в руки других.

С другой стороны, Ли Йе потерпит неудачу, если отступит. Тогда у него не было бы лица, чтобы расследовать сегодняшнее дело.

Чжан Синьцзянь был очень уверен в своих силах. Он твердо верил, что Ли Йе отступит. Под ладонью его тотальных усилий, немногие культивисты того же царства осмелились бы противостоять ему.

Лицо Ван Ли также сильно изменилось, и он чувствовал себя ужасно. Он не ожидал, что Чжан Синцзянь нападет без пощады! В этот момент он только надеялся, что Ли Йе сразу отступит!

Когда у Чжана Синьцзяня упала ладонь, Ли Йе исчез на месте.

Ван Ли вздохнул с облегчением, думая, что ему повезло, что Ли Йе не был ранен, иначе он был бы тяжело ранен. Но в то же время, он чувствовал себя разочарованным. Потому что престиж Ли Йе был бы разрушен и исчез, как только Чжан Синцзянь унизил его. В будущем ситуация с Ли Е в офисе Чанъань была бы сложной. Что означало, что Ван Ли, который был подчинён Ли Йе, не получит никаких льгот. У него больше не было никакой надежды на Ли Йе.

Огромная ладонь, состоящая из Духовного Ци, упала, треснула шиферная доска и улетела пыль. Многие кричали и кричали. Чжан Синцзянь был очень доволен этой сценой. Он знал, что Ли Йе отступит. Его нападение заставило других людей закричать, что показало признание других. В этом мире сила была высшей. Благодаря сегодняшнему событию, его престиж в офисе Чанъань был повышен.

Чжан Синцзянь посмотрел на Ли Е.

Его взгляд внезапно стал серьезным.

Он не видел Ли Йе!

Где был Ли Йе?

Он сразу сбежал? Лучше уйти пораньше, чем быть униженным здесь.

Когда у Чжана Синьцзяня появилась эта мысль, его глаза внезапно расширились.

Потому что он увидел, что к нему пришла фигура.

Чжан Синцзянь не успел отреагировать или подумать, как вдруг почувствовал острую боль в нижней части живота.

Это была боль от удара кулаком!

Потом Чжан Синцзянь почувствовал, как его тело стало легким, когда он пролетел сквозь воздух!

Он ясно видел, что Ли Йе стоял в исходном положении, казался безобидным!

Как такое могло случиться?

Как он мог быть таким быстрым!

Он нанес ответный удар, избегая при этом моей атаки?!

Как он посмел напасть на меня?!

"Бах!" Чжан Синцзянь почувствовал это, когда он ударил что-то в спину, а потом застрял!

Он посмотрел налево и направо и сразу понял. Он висел на карнизах!

Он гневно посмотрел на Ли Йе и увидел, как Ли Йе презрительно произнес три слова: "Ты дурак".

Чжан Синцзянь, наконец, понял, что плач людей только что был вызван не огромной силой его ладони.

Они закричали, когда поняли, что Ли Йе прибыл к нему с невероятной скоростью и ударил его пуншем!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 73 Инаугурация 4**

Глава 73 Инаугурация (4)

Чжан Синцзянь почувствовал стеснение в груди, затем кровь вылилась из его рта.

Он закричал низким голосом, сильно вывернул тело и упал с карниза, где приземлился на полколеня на землю.

Чжан Синцзянь так разозлился, что почувствовал всю пылающую ярость. Его публично ударили Ли Йе и повесили на карнизы, как кусок вяленого мяса. Чжан Синцзянь хотел выкопать яму, чтобы спрятаться.

"Ли Йе"! Ты ищешь смерти!" Чжан Синцзянь, который никогда не был так опозорен, сошёл с ума. Он рычал и собирался броситься на Ли Йе.

Однако, прежде чем встать, он обнаружил перед собой темную форму.

Ли Йе стоял перед ним.

Подобно тому, как Чжан Синцзянь начал поднимать правую ногу, он почувствовал внезапную острую боль в правом колене. Прежде чем он смог подняться, его резко отбросило назад, где он снова упал на землю!

Внезапно появившийся перед Чжаном Синьцзянем Ли Е ударил его по колену правой ноги.

"Я убью тебя!" Чжан Синцзянь ворчал, когда подпрыгнул с земли и снова бросился на Ли Е!

Неожиданно, когда он подпрыгнул, Ли Йе ударил его в живот. Потом он снова полетел назад и ударился о крыльцо!

На этот раз Ли Йе не дал Чжан Синьцзяню шанса разозлиться. Он последовал за Чжаном Синьцзянем, а когда попал в галерею, Ли Йе схватил его за шею и прижал к ней.

Чжан Синцзянь отчаянно пытался оторваться от хватки Ли Йе, но обнаружил, что это было напрасно. Сила в руках Ли Йе была велика.

"Если ты осмелишься пошевелиться, я сломаю тебе шею". Ли Йе холодно сказал.

"Ты осмелишься?!" Чжан Синцзянь закричал.

"Попробуй." Ли Йе ответила без выражения.

Чжан Синцзянь не осмелился попробовать.

Официальные лица и полиция во дворе наблюдали за тем, как разворачивалась сцена перед ними, и все они были ошеломлены.

Они были шокированы. Сначала они были шокированы силой Ли Е. Он должен был быть быстро побежден Чжаном Синьцзянем. Во-вторых, они были шокированы, потому что Ли Йе осмелился напасть на Чжана Синьцзяня, который является младшим братом жены Сюй Шаому. Он так яростно ударил его!

И он не пощадил!

Ван Ли был в шоке. Он посмотрел на Ли Йе и у него дрожали руки. Он знал, что раньше неправильно понял Ли Йе. Он не понимал, что у Ли Йе была такая сила. Люди в городе Чанъань знали, что Ли Йе добился переосмысления Ци в течение одного дня и достиг 3-го уровня переосмысления Ци, когда он принял участие в оценке, чтобы стать официальным лицом. Но кто знал, что у него такая удивительная боевая мощь?

Ван Ли знал, что он неправильно оценил Ли Йе, но он не чувствовал себя смущённым. Вместо этого, он хотел смеяться счастливо, потому что решил последовать за Ли Йе. Ли Йе был настолько силён, что доказал, что он следовал за правильным человеком и у него было светлое будущее.

"Вице-магистрат Ли, стойте!"

"Заместитель магистрата Ли, что ты делаешь? Мы коллеги. Вы можете высказать свое мнение, зачем драться?"

"Вице-магистрат является подчиненным магистрата. Ты так с ним обращаешься. Разве ты не хочешь остаться в офисе Чанъань? Отпустите его! "

"Отпустите его! Быстрее!"

Эти офицеры и полиция были людьми Чжана Синьцзяня. После того, как они были шокированы, они сразу же собрались вокруг и закричали на Ли Е, как будто они готовы напасть в любой момент. Многие люди были встревожены, как собака, охраняющая своего хозяина.

В это время Ван Ли решительно бросился к Ли Йе и встал с ним. Ван Ли отругала толпу: "Что ты хочешь сделать? Назад!"

Ли Йе взглянул на Ван Ли и проигнорировал офицеров и полицию. Вместо этого он посмотрел на Чжана Синьцзяня и чихнул: "Теперь ты всё ещё планируешь его забрать?"

Чжан Синьцзяня держали за горло, он был бездыханным, и его лицо быстро покраснело и стало фиолетовым. Он посмотрел на холодные глаза Ли Йе и не мог говорить без напряжения. "Ты... как ты смеешь нападать на меня? Как ты смеешь делать мне больно? Ты так беспощадна, ты когда-нибудь думала о своём будущем?!"

Ли Йе насмехнулся на него: "Ты решил начать это, но сознательно замедлил. Ты просто пытался заставить меня вернуться. В отличие от тебя, я не оставлю места противнику, когда атакую. Точно так же, как ты испытал. Ты даже не знаешь отношения своего врага. Как ты мог сражаться со мной?"

Чжан Синцзянь постепенно почувствовал, что дышать становится все труднее. Когда Ли Йе ущипнул за шею, он не забыл проникнуть в тело Духовного Ци и подавить мобилизацию его Духовного Ци. В настоящее время Чжан Синцзянь выглядел так, будто он умирает.

"Ты... Ты..." Чжан Синьцзянь открыл рот и попытался что-то сказать. Но когда он увидел холодные глаза Ли Йе и почувствовал огромную силу Ли Йе, он не мог ничего сказать.

Те, кто окружал Ли Йе, увидели, что Чжан Синьцзянь находится под контролем Ли Йе, поэтому не осмелились драться. Каждый раз, когда они кричали, Ли Йе увеличивал силу своего влияния на Чжана Синьцзяня. Вскоре они слишком боялись говорить и затыкались один за другим.

"Отпустите меня... отпустите меня... Вице-магистрат Ли, отпусти меня." Вскоре Чжан Синцзянь, который постепенно терял способность видеть, начал молить о пощаде. Он знал, что если он не признает поражения, он может действительно умереть. Он считал себя высокомерным, но не ожидал от Ли Йе большего господства, чем от него. "Ты можешь забрать Ли Яо... Я сдаюсь."

Ли Йе ослабил руки, и Чжан Синцзянь сразу опустился на колени. Он прикрыл шею и задыхался.

"Заберите Ли Яо обратно в тюрьму." Ли Йе повернулся и приказал Ван Ли.

"Да!" Ван Ли ответил громко.

Ли Яо, стоявший против столба, думал, что Чжан Синцзянь станет его спасителем, когда впервые увидел его. Он также знал, что Чжан Синцзянь плохо относился к Ли Йе, что сделало его счастливым. Но прежде чем он успел отпраздновать, его спаситель был подавлен Ли Е. Так что в это время он собирался заплакать.

Ли Йе был таким властным.

Ли Йе не ожидал, что Ли Йе будет таким властным!

Чжан Синцзянь встал с земли и уставился на Ли Йе, которого окружали люди. "Вице-магистрат Ли, ты настолько безжалостен, что в будущем тебе будет трудно работать в офисе Чанъань!"

Ли Йе даже не посмотрел на него перед отъездом, с зажатой за спиной рукой. "Сегодня, это ты начал первым. Свидетелей так много, что едва ли можно перевернуть правду. Что касается будущего..." Ли Йе чихнул. "Тебе лучше подумать о том, когда ты сможешь победить меня. Не кричи на меня, пока не сможешь победить."

После этого Ли Йе покинул двор.

Чжан Синцзянь уставился на спину Ли Йе. Его негодование достигло точки кипения. Он оглянулся и внезапно ударил и пнул своих подчиненных. "Чушь! Я был в опасности, но ты не спас меня. Если бы у меня была собака, она бы хотя бы лаяла на меня!"

Избитый подчиненный упал на землю, прикрыв голову руками, но не осмелился ответить. В своем сознании он оклеветал: "Спасти тебя? Как мы можем спасти тебя? Ты не можешь иметь с ним дело, не говоря уже о нас. Кроме того, даже если мы хотим спасти тебя, у нас должно быть время. Вы были покорены им прежде, чем мы смогли ответить... У нас не было времени."

...

Лу Янь вышел из поместья Вэй Баохэн. Его печальное и болезненное лицо исчезло в тот момент, когда он сел в карету. Вместо этого он счастливо улыбнулся и был в хорошем настроении. Он сказал водителю увеличить скорость и быстро уехал.

Только тогда в усадьбе Вэй Баохэн другая сторона сообщила ему весть о смерти Кан Чэнчжуня. Как важнейший союзник Вэй Баохэна при императорском дворе, Лу Янь выразил большое сочувствие в связи с потерей правой руки. Он сказал, что найдет убийцу и предаст его правосудию.

Но, только Лу Янь знал, что когда он услышал эту новость, он был очень счастлив.

Лу Янь не вернулся к себе домой. Переодевшись в простую карету, он спокойно пришел в уединенный особняк на переулке Фортуны и Мира, где была спрятана его красота.

Как один из граффити важных министров императорской династии, не было сомнения, что Lu Yan находился в высоком положении и имел большую власть. Но, несмотря на то, что он был важным министром, он все равно не мог обойтись без землеройки. Кроме того, его жена была дочерью знатного рода в Хэлуне.

Опираясь на поддержку своей семьи, женщина, происходившая из благородной семьи, не позволяла мужу отдавать предпочтение наложницам в усадьбе, так как это наносило ущерб ее собственным интересам. Таким образом, Лу Янь мог скрывать свою красоту только в этом неизвестном месте.

Lu Yan всегда приходил увидеть его красоту тайно и его землеройка никогда не узнавала, которая также была большой гордостью для Lu Yan.

Часом позже, Lu Yan который был в хорошем настроении был нетерпелив для того чтобы иметь секс с его красотой. После этого он оставил кровать и сел за стол, пил чай. Даже тогда улыбка на его лице не исчезла.

Красавица села на ногу Лу Яна и устроилась рядом с ним. Ее лицо все еще было покрасневшим, а длинные мокрые волосы затянуты на белых плечах. Лу Янь был в хорошем настроении, красавица и у него только что был прекрасный секс. Она была очень довольна в данный момент, и не могла не спросить: "Что делает тебя такой счастливой сегодня?".

Это было тайное место, и Лю Янь не волновался, что кто-то подслушает. "Кан Чэнчхун был убит в Луояне".

"Кан Чэнчунь? Разве он не часто с вами общался? Почему ты так счастлива, что он мертв?" Красавица не поняла.

Лу Ян смеялся. "Кан Чэнчунь - подчиненный Вэй Баохэна, его правая рука... Его правая рука умерла одна за другой в течение нескольких месяцев". Перья Вэй Баохэна сильно повреждены!"

"Разве ты не с Вэй Баохеном? Если его перья были повреждены, разве вы тоже не под влиянием?" Красота сбила с толку и расширила свои красивые водянистые яркие глаза.

"Женщина есть женщина. У тебя длинные волосы, но короткое знание". Лу Янь ущипнул маленькое личико красоты и стал счастливее. "Хотя я и был союзником Вэй Баохэн, при императорском дворе есть только один премьер-министр". И, есть только один министр, который действительно имеет наибольшую власть. Неужели я хуже Вэй Баохэна? Почему я не могу быть министром с величайшей властью?"

Красота наконец-то поняла. Она широко открыла рот и прикрыла грудь, спросив: "Ты собираешься заменить Вэй Баохэн на посту правящего премьер-министра?".

Лу Янь усмехнулся и сказал: "Это невезение Вэй Баохэн, что он потерял Ли Гуаньшу и Кан Чэншунь по очереди. Моя власть намного уступает его, поэтому я позволил ему быть лидером. Сейчас всё налаживается, и у меня есть шанс".

Красавица тоже была счастлива, держа шею Лу Яня и говоря: "Если ты станешь правящим премьер-министром и будешь иметь большую власть, то не нужно слушать свою жену". В то время ты также можешь отвезти меня в свое поместье, чтобы я не бездельничал здесь весь день".

Лу Янь был немного шокирован. Отвезти её домой было невозможно. Лу Янь хорошо с ней обращался, но это все. Отношения между ними не могли идти дальше. Он не хотел обидеть свою жену. В конце концов, семейное прошлое его жены также было его помощью в суде. Но он бы так не сказал. "Конечно".

Тогда Лу Ян вздохнул тихо. "Несмотря на то, что Вэй Баохэн потерял правую руку, его сила все еще огромна, и я не могу победить его. Так что я не могу поспешно показать свои идеи. Кроме того, Его Величество очень доверяет ему... Если я действительно хочу быть правящим премьер-министром, я должен создать несколько важных союзников".

Красавица, не задумываясь, сказала: "Просто иди".

Лу Янь сказал с горькой улыбкой: "Это не так просто. Между разными партиями есть явные разногласия. Любой влиятельный чиновник - это лист дерева побольше. Чтобы подтянуть человека, мы должны столкнуться лицом к лицу с целым деревом. И это также включает в себя распределение власти. Есть много трудностей..."

В этот момент волнение на лице Лу Яна исчезло. На пути борьбы за власть было бесчисленное множество барьеров на каждом шагу.

В тот момент вдруг прозвучал голос: "Герцог Лу хочет заменить Вэй Баохэн". Я не очень помог, но я готов попробовать".

Лу Ян внезапно встал. "Кто?!"

Человек открыл дверь и вошел.

"Принц Ан?!"

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 74 Инаугурация 5**

Глава 74 Инаугурация (5)

Особняк охранялся культиваторами среднего уровня для переработки ци. Поэтому, когда Лу Янь вдруг услышал голос прямо за дверью, он испугался. Так как из особняка не было предупреждений, скорее всего, охранники были ослаблены. По сути, если кто-то пришел убить его, то Лу Янь оказался в критической ситуации. В конце концов, он не привел бы много своих охранников, когда встретил свою красоту наедине.

Как высококлассный культивировщик Ци-рефининга, Лу Янь не боялся убийства. Он мог бы сбежать, если бы не смог победить. Настоящая причина удивления Лу Яна заключалась в том, что он боялся, что другая сторона была послана его женой. Если бы он был пойман женой, когда он был с красавицей, то он попал бы в большие неприятности. В конце концов, как только скандал в его семье распространится, его репутации будет нанесен ущерб, и у него не будет шансов стать премьер-министром.

Когда он понял, что человеком, пришедшим к двери, был Ли Е, Лу Янь не успокоился, но был еще более потрясен.

Почему Ли Йе здесь?

Это было совершенно неразумно!

Лу Ян был сбит с толку и проигнорировал то, что Ли Йе сказал.

"Приятно познакомиться, Дюк Лу". Ли Йе вошел в дверь и поприветствовал Лю Яна, выполнив повиновение, проткнув одну руку в другую перед его грудью.

"Принц Ан? Почему вы здесь?" Лю Ян посмотрел на Ли Йе невероятно, полный бдительности. Если бы Ли Йе не был великим принцем, но обычным человеком, Лу Ян уже напал бы на него.

Красавица сжималась позади Лю Янь и показывала только два ее глаза. Она уставилась на Ли Йе, не моргнув, как испуганный кролик.

Ли Йе беспомощно улыбнулся. "Я знаю, что так опрометчиво приходить к тебе, но я хочу поговорить с тобой о чем-то тайном и не хочу, чтобы другие подслушали". Вот почему я пришла сюда. Надеясь, что ты поймешь."

Опять же, он проявил послушание, проткнув одну руку в другую перед своей грудью.

Между Лу Яном и Ли Йе не было никакой ненависти. В "Последней жизни Ли Йе" Лу Ян не навредил Ли Йе. Потому что, в ближайшем будущем, Lu Yan был бы вынужден из города Chang'an Wei Baoheng потому что он не смог бы обрамлять Wei Baoheng и соревноваться для положения премьер-министра.

Lu Yan хранил молчание на мгновение, после этого смеялся. "Ваше Высочество, у вас очень удачное время. После мероприятия на горе Облако, все жители города Чанъань похвалили вас. Но теперь я знаю, что несмотря на то, что все смотрят на тебя, на самом деле, они все еще недооценивают тебя".

С этим Лю Янь вновь обрел самообладание, и к нему вернулся этикет важного чиновника. Он попросил красавицу уйти с поста, а слуг приготовить чай и прохладительные напитки. Затем он попросил Ли Йе присесть и сказал: "Теперь, когда ты здесь, пожалуйста, садись".

Было очевидно, что сначала он хотел узнать о намерениях Ли Йе.

Ли Йе улыбнулся и сказал: "Спасибо".

Ли Йе не удивился, что Лю Ян так быстро успокоился. В конце концов, он был одним из важных министров в суде. Так что его темперамент был неплох. Хотя, по сути, Lu Yan не был хорошим человеком. Однако, быть хорошим человеком и иметь выдающиеся таланты были несущественны.

После того как я сел, Lu Yan начал льстить Li Ye. "Я слышал о твоих делах на горе Нюшоу и хотел навестить тебя". К сожалению, я был слишком занят, чтобы приехать как можно скорее. Пожалуйста, не вините меня".

Ли Йе также начал льстить Лю Яну. "Твой престиж реверберируется, как гром". Все в мире знают тебя. Мне очень приятно с вами поговорить."

Сказав это, он притворился, что вздыхает. "Только увидев тебя сегодня, я понял, насколько подлые люди в мире. Сколько бы похвал они тебе не воздавали, они все равно не могут показать тебе свое поведение в полной мере. Сегодня я осмелился прийти сюда. Обычные люди должны либо считать меня врагом, либо действовать нервно, но ты спокоен. Только знаменитости древности и современности имеют такое поведение".

"Большое спасибо. Вы пришли сюда со спокойствием, что свидетельствует о вашей большой уверенности. В прошлом старый принц Ан был известен и восхищался всем миром. И хотя вы молоды, вы уже проявляете то же самое поведение, что и ваш отец. Это правда, что тигровый отец не родит собачьего сына". Лу Янь притворялся скромным

Хотя Лу Янь пришел сюда, чтобы встретиться с красавицей, он все же принес мастеров, чтобы защитить его. Тем не менее, мастера еще не появились. Очевидно, что они были под контролем Ли Йе. Можно было видеть, что Li Ye принес более мощных мастеров. Поэтому Lu Yan сказал Li Ye был уверен.

Они приветствовали и льстили друг другу. Lu Yan держал ожидание его охранников для того чтобы прийти и контролировать ситуацию и вернуть инициативу. Ли Ye пытался препятствовать Lu Yan знать что его стражники не собирались прийти.

Через некоторое время красавица подала чай и прохладительные напитки со своей служанкой, Lu Yan чувствовал себя загнанным в угол, а Li Ye все еще разговаривал.

Хотя красавица не понимала дела чиновничества, она могла видеть, что Lu Yan потерял контроль над ситуацией. Она следовала за Lu Yan в течение нескольких лет, и это был первый раз, когда она увидела такую ситуацию. Она не могла не взглянуть на Ли Йе несколько раз, но ничего не могла найти. Она нашла только то, что молодой человек перед ней был действительно красив. Настолько, что она потеряла сердце.

Но она не могла больше смотреть на Ли Йе, потому что Лю Янь помахал ей рукой, и красавица почувствовала себя немного разочарованной.

"Я пришел сюда в надежде заключить с тобой союз, чтобы разобраться с Вэй Баохен". После приветствия, Ли Йе, который взял на себя инициативу, непосредственно говорил о своей цели.

Лу Ян не ожидал, что Ли Йе будет так прямолинеен. Рука, держащая чайник, который он поднимал к себе в рот, остановилась, и он его не пил.

"Что ты имеешь в виду?" Лу Ян не понял намерения Ли Йе и дал ему взбучку.

Ли Йе говорил прямо и искренне: "Мне не нужно рассказывать вам, что делал Вэй Баохэн с тех пор, как стал премьер-министром. Такой хитрый подхалим заслуживает изгнания из суда". На мой взгляд, вы - лучший выбор для правящего премьер-министра".

Чайник Лу Яна был у него на устах, и он хотел сделать глоток, чтобы скрыть свое смущение. Вдруг он услышал слова Ли Йе и снова был шокирован. Он опустил чайник и посмотрел прямо на Ли Йе. "Ваше Высочество..."

Ли Йе помахал рукой, не желая слишком много разговаривать с Лю Яном. "Это тоже мысли герцога Вана. Если вы хотите разделить бремя страны, мы с герцогом Ваном поддержим вас.

Лу Ян был безмолвен.

Он быстро рассчитал в своем уме.

Он только что сказал красавице, что он хочет заменить Вэй Баохэн, но он должен был привлечь некоторых министров на свою сторону из-за ограничения его власти.

Текущая ситуация была в том, что Ли Йе предоставит ему помощь, в которой он нуждался.

С помощью дуэта Ван, власть Лу Янь, несомненно, поднялась бы на другой уровень.

Дуэт Ван был не просто человеком. Он представлял группу людей. В суде было много вечеринок. Сила команды Wang Duo была не слишком сильна. Но теперь, когда Вэй Баохэн проиграл Ли Гуаньшу и Кан Чэнчунь, Лу Янь и Ван Дуо были бы достаточно сильны, чтобы соперничать с Вэй Баохэном.

Лу Янь был тронут!

Лу Янь, который чувствовал себя тронутым, сразу же задал критический вопрос: "Какова ваша выгода от всего этого?".

Он имел в виду, что Ли Йе хотел взамен от Лу Янь?

Если Li Ye и Wang Duo преуспели в помощи Lu Yan в замене Wei Baoheng, то та большая сила была бы в руках Lu Yan и он получил бы самое большое богатство. Что бы Li Ye и Wang Duo получили?

В это время, если Li Ye все еще сказал что Wei Baoheng был предательским министром и они верили что Lu Yan был бы хорошим и важным министром и они надеялись что Lu Yan исключил бы коррумпированный и исправил бы императорский двор, то Lu Yan не поверил бы ему и сразу же отказался бы к союзу с Li Ye и Wang Duo.

Никто не поверил бы такой большой причине. Они были в чиновничестве и что они обратили внимание к было фактическими интересами распределения власти. Если Ли Йе сказал так, то это означало, что он не был честен. Неискренность указывала на злые намерения.

"Когда вам удастся занять место Вэй Баохэна, пожалуйста, позвольте герцогу Вану возглавить департамент финансов". Сейчас я работаю в офисе Чанъань и буду руководить им в будущем". Ли Йе сказал правду.

Из шести министерств министерство назначения было самым важным. Потому что оно контролировало назначение и продвижение по службе всех чиновников. Министерство финансов могло приносить богатство, потому что оно отвечало за налоги и транспорт. Что касается важности офиса Чанъань, то это было очевидно.

Лу Янь молчал. Если бы Ли Йе сказал, что хочет возглавить министерство по назначению, он бы, конечно, не согласился. Если бы Ли Йе обладал полномочиями по назначению и продвижению по службе, то его полномочия как премьер-министра были бы сокращены, а должность - только именной.

Однако Ли Йе хотел создать министерство финансов, и Лу Янь тоже чувствовал эту боль. Тем не менее, его основные принципы не будут влиять, даже если он чувствовал боль. В конце концов, когда он стал премьер-министром, он все еще мог получать богатство от министерства финансов.

Что касается офиса Чанъань, Ли Йе мог контролировать его своим собственным влиянием. И хотя офис Чанъань был важен, его власть в городе Чанъань была ограничена.

Лу Янь не сомневался в намерениях Ли Йе, но пытался подсчитать его прибыли и убытки.

Видя, что Ли Йе оставался спокойным всё это время, он больше думал о Ли Йе.

Ли Йе знал о слабости Лу Яна. Если бы он сказал жене Lu Yan, что ее муж имеет красоту вне их дома, то Lu Yan был бы в большой беде и больше не соревновался бы за должность премьер-министра.

Ли Йе обещал ему выгоду, зная его слабость. Лу Янь должен был сотрудничать с ним.

Более того, сегодня Ли Йе честно говорил о своих намерениях. Если бы Лу Ян не согласился, то в будущем они стали бы врагами.

Lu Yan внезапно вспомнил слух, который он услышал.

Это был император который назначил Li Ye как вице-магистрат офиса Chang'an.

Наконец, Lu Yan вздохнул, "Люди во всем мире говорят что старый принц An был сведущ в и литературе и военных делах и охранял всю страну. Теперь кажется, что вы можете унаследовать бизнес Старого Принца An и, возможно, вы превзойдете его".

После этого Лу Янь встал и стал повиноваться, проткнув одну руку в другую перед его грудью к Ли Йе. "Мне повезло, что я смогу вступить с вами в сговор по важным вопросам и разделить нашу страну."

Это означало, что он согласился на союз с Ли Йе.

Ли Йе встал и схватил Лу Яна за руку. Он был очень взволнован и сказал: "Герцог Лу, вы талантливы. Пока мы идем рука об руку, эти грязные собаки уйдут, и наши цели будут достигнуты!".

Они держали друг друга за руки, и их взгляды были твердыми. Они были как два верных министра, которые собирались пожертвовать собой ради своей страны.

...

После выступления в особняке с Лу Янем Ли Йе пожал руки, когда выходил.

Song Jiao, который контролировал охранников Lu Yan пока Li Ye говорил с Lu Yan, появился как призрак и спросил Li Ye в низком голосе, "Сделка?".

Ли Йе кивнул. "Давай вернемся в поместье и поговорим об этом."

Благодаря помощи разведывательного отдела, созданного Сонг Цзяо, Ли Йе смог найти место, где Лю Янь спрятал свою красоту.

Как только они вернулись в усадьбу принца Аня, Сонг Цзяо очень хотел спросить Ли Йе: "Станет ли Лу Янь следующим Вэй Баохэном, когда он станет премьер-министром?".

Ли Йе улыбнулся и сказал: "Он хочет быть правящим премьер-министром. Как это может быть так просто? Вы действительно думаете, что я буду удовлетворен тем, что возглавлю Министерство финансов?".

Сон Чжиао понял и странно посмотрел на Ли Е. "Значит, вы с Ван Дуо получите выгоду, когда Вэй Баохэн и Лу Янь будут соперничать?"

Ли Йе сказал: "Это не моя цель. Герцог Ван должен сделать все, что в его силах, иначе Wei Baoheng не будет побежден. Что касается распределения интересов после успеха дела... это станет еще одним соревнованием за власть".

Сон Цзяо кивнул. "Что ты можешь получить?"

Ли Йе улыбнулась и сказала: "Мы не будем говорить о дальнейшей выгоде". В настоящее время есть готовый сюрприз. Раньше я думал, что Сюй Шаому, магистрат офиса Чанъань, подчинён Вэй Баохэн. Но только что Лу Янь сказал мне, что это не так".

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 75 Контроль 1**

Глава 75 Контроль (1)

После того, как Чжан Синцзянь покинул офис Чанъань, чем больше он думал, тем больше злился. В конце концов, он был неудержим, и он послал людей, чтобы они созвали известных чиновников в офисе Чанъань для обсуждения чего-то в его усадьбе. На самом деле, они собирались обсудить, как иметь дело с Ли Йе и отомстить за унижение, которому он подвергся сегодня.

Когда чиновники были почти на месте, Чжан Синцзянь не мог дождаться, чтобы сказать об этом людям, которые сидели: "Ли Йе поймал Ли Яо". После сегодняшнего инцидента и во избежание дальнейших неприятностей он должен допросить Ли Яо, как только завтра приедет в офис Чанъань, чтобы получить результат как можно скорее. Мы должны остановить его и не дать ему добиться успеха!"

Там было около десяти человек. Главный советник шести учреждений присутствовал. Главный советник судебного органа спросил: "Вице-магистрат, каков ваш план?"

Чжан Синцзянь скрипел зубами: "Ли Яо сейчас в тюрьме. Ли Йе нуждается в сотрудничестве с Судебным учреждением, когда завтра допрашивает Ли Йао. Он должен пройти через Фасао. В это время ты сделаешь всё возможное, чтобы остановить Ли Йе и не сотрудничать с ним. Ли Йе - новичок, и вокруг него нет никого, кто мог бы ему помочь. Если судебный орган не будет сотрудничать, Ли Йе этого не сделает!"

Главный советник судебной власти кивнул и сказал: "Вице-магистрат, можете не сомневаться. Этот за мой счёт!"

"Очень хорошо!" Чжан Синцзянь кивнул. "До тех пор, пока Ли Йе не справится с этим делом должным образом, он не получит престижа в офисе Чанъань". После этого он посмотрел на главного советника военного учреждения. "Если Ли Йе хочет управлять делами культиваторов в офисе Чанъань, у него должны быть людские ресурсы, чтобы мобилизоваться". Начиная с завтрашнего дня, вы не можете одалживать людей Ли Йе, чтобы помочь ему, оставив его в покое!"

Главный советник военного ведомства держал кулак одной рукой в другой и сказал: "Вице-магистрат, можете не сомневаться. Когда Ли Йе придет, чтобы одолжить людей, я скажу ему, что все мои люди уже отправлены. У них есть свои дела, и ни у кого нет времени!"

"Хорошо! Договорились!"

Далее, Чжан Синцзянь организовал ещё кое-что, чтобы убедиться, что Ли Йе будет трудно работать в офисе Чанъань.

После того, как он всё устроил, гнев Чжана Синьцзяня утих. Он встал со своего места и вновь поднял настроение. Оглядываясь вокруг толпы, он с волнением сказал: "Офис Чанъань - это наш офис, а не Ли Йе". Пришло время Ли Йе понять, кто повелитель Офиса Чанъань!"

Этим он фыркнул: "Сегодня Ли Йе так оскорбил меня, что я должен отомстить". Он великий князь, поэтому я не могу причинить ему вреда. Но мне легко заставить его чувствовать себя неловко, работая в офисе Чанъань. В то время я верю, что он поклонится мне!"

"Вице-магистрат, ты такой умный!" Группа встала и проявила послушание, проткнув одну руку в другую перед их сундуками.

На следующий день Чжан Синцзянь рано прибыл в офис Чанъань. К сожалению, он столкнулся с Ли Йе за воротами. Он холодно напевал, а потом ушёл, щелкнув рукавами.

Ли Йе почувствовал отчуждение от чиновников всех уровней, когда в то утро они созвали перекличку. Вчера его вежливо приветствовали многие. Теперь, когда они увидели его, они избегали его, как будто он бог чумы.

Позже он приказал Ван Ли забрать кое-что из Хранилища. Но Ван Ли ушёл и вернулся с пустыми руками. Он чувствовал себя беспомощным и гневно доложил Ли Йе: "Офицеры Хранилища сказали, что все, что вы хотели, было израсходовано!"

Ли Йе, который сидел и пил чай, не волновался и просто улыбался.

Ван Ли разозлился и сказал: "Вам просто нужны обычные ручки для кисти, чернила, бумага и камни для чернил". Как они выходят за рамки этих обычных вещей? Они намеренно ставят препятствия на твоём пути. Наверное, кто-то их заказал!"

Ли Йе опустил свою чайную чашку и двинул Ван Ли, чтобы успокоиться, как он случайно сказал: "Может, у них и правда ничего нет".

Ван Ли был в ужасе. Он некоторое время колебался и сказал: "Заместитель магистрата, я почувствовал себя странно, как только сегодня вошел в офис Чанъань. Похоже, чиновники на всех уровнях были проинструктированы, чтобы изолировать вас".

Ли Йе улыбнулся. "Ты слишком много думаешь."

Ван Ли был ошеломлён. Но, увидев твёрдую позицию Ли Йе, он знал, что больше ничего не может сказать. Так что он проявил послушание, проткнув одну руку в другую перед своей грудью и уехав.

Когда Ван Ли вышел, качая головой и вздыхая, он пробормотал про себя: "Вчера, когда я увидел, как Его Высочество относился к людям правильно и решительно нанес ответный удар по Чжан Синцзяню, я подумал, что он был проницательным человеком. Неожиданно, его мышление слишком простое, и он не может видеть сквозь такую простую вещь. Все офицеры офиса Чанъань изолируют его и ставят на его пути препятствия. Очевидно, что это инструкция Чжана Синьцзяня... Увы, офис Чанъань отвечает за Сюй Шаому. Может быть, потому что Его Высочество не может найти решение, поэтому он притворяется, что не знает".

Думая об этом, Ван Ли склонил голову и ушел. "Боюсь, что будущая жизнь в офисе Чанъань будет трудной."

После 8 часов Чжан Синцзянь, который улыбался и слушал, что офицер сделал с Ли Йе, был вызван Сюй Шаому.

Сюй Шаому стоял у окна, глядя на саранчу во дворе, невольно бродил. Чжан Синцзянь позвонил ему несколько раз после входа в дом, затем ответил Сюй Шаому.

"Зять, зачем ты позвонил мне?" Чжан Синцзянь сел прямо на стул и прислонился к его телу, в позе одуванчика.

"Сколько раз я тебе говорил? Зовите меня Магистратом, пока я в офисе Чанъань!" Как только он увидел поведение Чжана Синьцзяня, он разозлился. Поскольку Чжан Синцзянь происходил из благородной семьи, а Сюй Шаому - из бедной семьи, Чжан Синцзянь никогда не уважал своего шурина.

Чжан Синцзянь игнорировал его. "Здесь нет посторонних".

Сюй Шаому шевельнул губами, как будто хотел что-то сказать, но в конце концов, ему пришла в голову мысль о том, чтобы рассуждать с ним. Сюй Шаому родом из бедной семьи, поэтому семья его жены приложила немало усилий, чтобы помочь ему стать магистратом офиса Чанъань. Хотя он и не думал, что это решающий фактор, ему все равно приходилось держать хвост на замке, когда он сталкивался с людьми из семьи его жены.

Успокоившись, Сюй Шаому спросил Чжана Синьцзяня глубоким голосом: "Ты собираешься иметь дело с принцем Анем?".

"Вчера он дрался со мной на людях. Как я не могу отомстить?" Чжан Синцзянь разозлился, как только упомянул об этом. Вчера, когда он дрался с Ли Е, Сюй Шаому был в офисе Чанъань, но не вышел на помощь, что не устраивало Чжана Синцзяня.

По мнению Чжана Синьцзяня, Сюй Шаому не стал бы магистратом офиса Чанъань без поддержки своей семьи. Сюй Шаому предпочел выйти в официальный эфир перед ним, что сделало Чжана Синьцзяня несчастным. Он считал Сюй Шаому неблагодарным.

"Остановитесь сейчас же. Скажи своим подчинённым быть вежливыми с принцем Анем отныне." Сюй Шаому выглядел торжественно. "Короче говоря, относись к нему как к предку!"

"Что ты сказал?!" Чжан Синцзянь так разозлился, что не мог не стучать по столу.

Сюй Шаому чихнул и посмотрел на Чжана Синцзяня. "Думаешь, это моя трусость помешала мне вчера прийти тебе на помощь? Думаешь, сегодня я помогаю аутсайдерам?"

"Не так ли?" Чжан Синцзянь чихнул. "Не думай, что я не знаю, что ты собираешься делать. Ни за что!"

По мнению Чжана Синьцзяня, Сюй Шаому сделал это, чтобы заставить его потерять престиж, а также чтобы подавить его во имя Ли Е. Он хотел сделать так, чтобы он не смог остаться в офисе Чанъань, а затем избавиться от ограничений, стоящих перед ним и семьей Чжана.

Одним словом, Сюй Шаому был сильным и хотел настоящего хозяина.

Чжан Синцзянь и Сюй Шаому оказались гармоничными. Когда, на самом деле, они ненавидели друг друга. По мнению Чжана Синьцзяня, такие бедные ученики, как Сюй Шаому, после того, как они были на высоком посту и у власти, превратились бы в неблагодарного человека.

Сюй Шаому не злился. Он просто холодно посмотрел на Чжана Синьцзяня. "Теперь я могу сказать вам, что если бы я помог вам вчера, я боюсь, что магистрат офиса Чанъань в эти дни будет заменен! Конечно, не ты получишь эту должность!"

Чжан Синцзянь был ошеломлен. "Что ты имеешь в виду? Разве это не приказ Вэй Баохэна разобраться с Ли Йе?"

"Кто бы это ни был. Это Его Высочество назначил принца Аня вице-магистратом Чанъаньского кабинета!"

Чжан Синцзянь сказал издевкой: "Ну и что? До тех пор, пока мы не прогоним Ли Йе из кабинета, мы не будем ослушаться воли Его Величества. В любом случае, Его Величество редко управляет политическими делами. Все дела ведет герцог Вэй. Если герцог Вэй хочет, чтобы Ли Йе простаивал в офисе Чанъань, кто осмелится отказать?"

Сюй Шаому ответил: "Хотя герцог Вэй и является премьер-министром, Офисом Чанъань управляет герцог Лу, и герцог Лу сказал мне, что отныне Офис Чанъань зависит от принца Аня!".

"Как... Как такое возможно?" Чжан Синцзянь потерял рассудок. "Герцог Лу и герцог Вэй всегда были на одной стороне? Что в этом плохого? Междоусобная борьба?"

Сюй Шаому говорил загадочно и без выражения: "Я не могу ясно сказать о вышеописанной борьбе. Но ты можешь подумать об этом сам, и я напоминаю тебе, что Кан Чэнчунь был убит.

После этого Сюй Шаому помахал руками. "Это дело не подлежит обсуждению, иначе мы с тобой пострадаем! Если ты думаешь, что не можешь поклониться принцу Аню, я советую тебе пойти домой на некоторое время во имя болезни, чтобы избежать смущения".

Мускулы на лице Чжана Синьцзяня скрутились, и он вздрогнул.

Через долгое время он заревел и ушел.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 76 Контроль 2**

Глава 76 Контроль (2)

Глядя на спину Чжана Синцзяня, когда он исчез через дверь, Сюй Шаому чихнул.

На самом деле, мысль Чжана Синьцзяня была верной. Сюй Шаому уже не любил его. На этот раз он хотел подавить Чжана Синьцзяня во имя уважения к Ли Е, дав ему знать, как себя вести, и показав ему настоящего повелителя офиса Чанъань.

На самом деле, Лу Янь не говорил, что в будущем в офисе Чанъань будет доминировать Ли Йе. Он просто сказал Сюй Шаому поддержать работу Ли Йе. Но, это не помешало Сюй Шаому воспользоваться этой темой и сделать что-то полезное для себя.

В 9 часов Ван Ли снова позвонил Ли Йе.

"Вчерашняя драка между Ли Яо и Ли Чунде в павильоне Сяньлинь должна прийти к завершению". Мы с тобой пойдём допрашивать Ли Яо". Ли Йе приказал Ван Ли.

Слушая это, Ван Ли открыл рот, чтобы что-то сказать, но в конце концов решил этого не делать. Чжан Синцзянь приказал другим поставить на его пути препятствия. Ли Йе даже не смог достать ручку для кисти из Хранилища. Будет ли судебная власть сотрудничать с ними в допросе Ли Яо? Очевидно, что нет! Зная, что он не может этого сделать, но все равно пытаясь это сделать. Ли Йе снова был бы несчастлив.

Если слова Ли Йе заставили Ван Ли почувствовать, что Ли Йе слишком прост, чтобы понять ситуацию, то следующие слова Ли Йе заставили его почувствовать, что Ли Йе просто выкапывает яму для себя.

"Кстати, позвоните вице-магистрату Чжану вместе". Ли Йе продолжил, остановился и добавил: "Если вице-магистрата Чжана здесь нет, пожалуйста, идите и пригласите нашего магистрата поехать с нами".

"Вице-магистрат, эта штука..." Ван Ли не мог не попытаться убедить Ли Йе.

"Излишне говорить. Сделай это быстро. Сначала я пойду в судебную инстанцию." Ли Йе встал и проигнорировал убеждение Ван Ли.

"Да..." Ван Ли ответил беспомощно, чувствуя себя подавленным до предела. Ли Йе попросил Ван Ли пригласить Чжана Синьцзяня, как Чжан Синьцзянь примет его? Будет ли он оскорблять или высмеивать его? Или даже избил бы его? Может быть, он бы не страдал от всего этого.

С недовольством Ван Ли пришел на место, где Чжан Синцзянь занимался своими делами, и попросил его встретиться с ним.

"Вице-магистрат Чжан внезапно почувствовал себя плохо и ушёл домой". По словам доверенного журавля Чжана Синьцзяня.

"Он болен?" Ван Ли сказал, что в замешательстве. Чжан Синцзянь был в порядке, когда Ван Ли увидел его сегодня утром, как он мог внезапно заболеть? Вчера его сильно избил Ли Е. Сегодня он все еще мог прийти на дежурство. Но теперь он был болен. "Как такое возможно?"

"Я не знаю подробностей." Бисер тоже был сбит с толку. Когда Чжан Синцзянь приехал сюда сегодня, он все еще был в хорошем настроении и хотел разобраться с Ли Е. Все приготовления были сделаны, и пришло время собирать хорошие новости, но он внезапно ускользнул. Они также почувствовали, что это странно. Это было слишком странно.

"Как мог внезапно заболеть культиватор 4-го уровня, перерабатывающий ци?" Ван Ли покачал головой. Если бы не смущённый взгляд журавля, он бы почувствовал, что Чжан Синцзянь намеренно не хочет его видеть. В это время Ван Ли вдруг вспомнил слова Ли Е о том, что он должен пригласить магистрата, если Чжан Синцзянь не будет свободен.

"Ожидал ли это Его Высочество? Как такое могло случиться? Его Высочество не читает мысли вице-магистрата Чжана!" Ван Ли всё ещё был в замешательстве после размышлений.

Он приехал в Сюй Шаому, всё ещё в замешательстве. Ван Ли передал слова Ли Йе.

Ван Ли думал, что Сюй Шаому не пойдёт в судебную инстанцию. Было очевидно, что Чжан Синцзянь хочет разобраться с Ли Йе. Как человек, стоящий за Чжаном Синьцзянем, как Сюй Шаому мог помочь Ли Йе в это время?

Но, к удивлению Ван Ли, Сюй Шаому вскоре вышел и сказал ему нежно. "Пошли".

Ван Ли был ошеломлён. "Какова ситуация? Он подумал.

"Ли Йе вчера ударил Чжана Синцзяня, а ты просто проигнорировал это. Сегодня Чжан Синцзянь собирался разобраться с Ли Йе. Так как Чжан Синьцзянь солидная поддержка, разве ты не должен помогать Чжан Синьцзяню в это время? Ты должен ругать меня и говорить, что ты не свободен или найти оправдание. Как ты можешь сотрудничать с Ли Йе? Ван Ли думал.

По дороге в судебный орган с Сюй Шаому, Ван Ли вспомнил слова и дела Ли Йе сегодня. Чем больше он думал о них, тем больше чувствовал себя странно. Ли Йе был слишком спокоен. Перед лицом трудностей Хранилища и отчуждения со стороны всех чиновников, Ли Йе был слишком спокоен.

Ван Ли не был дураком. В этот момент он начал думать об этом. "Почему Его Высочество так спокоен? Почему он не воспринимает эти трудности и отчуждение всерьёз?"

В суде, когда главный советник судебного ведомства встретился с Ли Йе, он с невозмутимой улыбкой спросил: "Вице-магистрат Ли, зачем вы пришли?"

Ли Йе ответил с улыбкой: "Чтобы допросить Ли Яо".

Главный советник судебной инстанции притворился внезапно просвещённым, затем вздохнул и сказал: "Вице-магистрат Ли, это совпадение". Когда я пошёл сегодня к Чайлде Яо, я обнаружил, что он серьёзно болен. Боюсь, он не подходит для допроса... Более того, нам некому помочь. Писец, отвечающий за ведение записей, вышел из дела и не может уйти от него. Так что..."

Ли Йе просто улыбнулся и сказал: "Я не буду повторять это в третий раз. Я собираюсь допросить Ли Яо. Немедленно уладьте связанные с этим вопросы."

Главный советник судебного ведомства покачал головой. "Ты смущаешь меня..."

Пока он говорил, вошёл переписчик и поспешил ему прошептать.

Главный советник судебной власти внезапно изменил свой облик. Он понизил голос и спросил: "Неужели вице-магистрат Чжан действительно ушел домой из-за болезни? Как такое возможно? Как он мог уйти в такой критический момент? Неужели он этого не сделает?"

Писец покачал головой, ничего не зная.

После минуты молчания главный советник судебной инстанции заставил себя успокоиться. Он повернулся к Ли Йе и засмеялся: "Вице-магистрат Ли, сегодня действительно некому помочь... Почему бы тебе не пойти и не одолжить каких-нибудь подчинённых у Магистрата?"

Он был умён и решил бросить эту проблему на Ли Йе. Он подумал: "Ли Йе не пойдёт и не попросит помощи у Сюй Шаому. Вице-магистрат Чжан по приказу магистрата нацелился на Ли Йе. Если Ли Йе не пойдёт просить о помощи у магистрата, это значит, что у него нет мужества. Значит, нет необходимости продолжать меня смущать, так?

Но в тот момент был услышан авторитетный голос. "Тебе нужно, чтобы я нашел людей, которые помогут тебе допросить Ли Яо? Что делается в судебной системе? Я работаю на тебя?"

Услышав этот голос, Главный Советник Судебной Власти дрогнул, и его лицо сильно изменилось.

Потом вошёл Сюй Шаому в сопровождении Ван Ли.

Увидев Сюй Шаому, главный советник судейского корпуса запаниковал и поприветствовал его с большой улыбкой. "Магистрат..."

Сюй Шаому проигнорировал его и поприветствовал Ли Е. "Вице-магистрат Ли, усердно работая над официальными делами и приехав на допрос участников беспорядков так рано. Ты хороший пример для офиса Чанъань."

"Спасибо" Ли Йе рассмеялся и сказал: "Я хочу усердно работать, но кто-то, кажется, не хочет сотрудничать."

"Кто не осмеливается сотрудничать? Я выведу его из офиса Чанъань!" Сюй Шаому говорил праведно, посмотрел на главного советника судебного органа и закричал: "Это ты?"

"Не я, я бы не посмел!" Главный советник судебной власти сначала был сбит с толку. Он не мог понять, почему Сюй Шаому поддерживает Ли Йе, и боялся услышать выговоры Сюй Шаому. Несмотря на то, что он не понимал доводов, отношение Сюй Шаому было очевидным, и он ясно понимал. Он быстро поклонился Ли Йе и сказал: "Заместитель магистрата Ли, пожалуйста, простите меня. Я устрою это немедленно!"

Ли Йе не говорил. Сюй Шаому оглянулся вокруг дома и торжественно заявил: "Заместитель магистрата Ли приходит в офис Chang'an служить. Вы должны хорошо с ним сотрудничать. Если есть люди, которые не выполнили свои обязанности, я преподам ему урок!"

"Да!" Все быстро пообещали.

Свидев эту сцену, Ван Ли наконец-то понял. Ли Йе полностью контролировал ситуацию.

Он не мог не смотреть на Ли Йе. На данный момент, молодой вице-магистрат был так высок и непредсказуем в его глазах. Он вдруг понял, что все это уже было предсказано Ли Йе! Сила принца Эна была вне его воображения.

Инцидент, случившийся в Судебном Учреждении, вскоре распространился по всему Офису, в результате чего весь Офис Чанъань впал во временный хаос.

Первоначально Чжан Синцзянь поручил людям изолировать Ли Е и сокрушить его, но никто не думал, что Магистрат лично выйдет и уничтожит план Чжана Синцзяня менее чем за два часа. Где был Чжан Синцзянь? Он уже ушел домой из-за болезни!

Он вернулся домой не из-за болезни, а потому что боялся власти Ли Йе!

После короткого периода замешательства все чиновники в офисе Чанъань внезапно поняли, что Ли Е перегнал Чжана Синьцзяня и стал вторым по силе в офисе Чанъаньань!

Чжан Синьцзянь закончился!

Ли Йе заслужил стать великим принцем. При дворе должен быть кто-то другой, кто поможет ему. Если нет, то как он мог так легко победить Чжана Синьцзяня?

Даже Сюй Шаому лично сопровождал его, чтобы допросить Ли Яо в судебном учреждении, чтобы показать своё уважение к нему.

Как смеет Чжан Синцзянь сражаться с великим князем династии? Он искал смерти!

В результате, когда Ли Йе вернулся из Судебного учреждения, он встретился с главным советником Хранилища, который ждал его у дверей. Он вместе с группой книжников привез лучшие письменные материалы и многие другие статьи, ожидая, когда их передадут. Увидев издалека Ли Йе, он поспешил и продолжал склонять голову и просить прощения.

Как только Ли Йе сел в комнату, чиновники на всех уровнях офиса Чанъань поспешили навестить его. Они проявили свой энтузиазм словами, как если бы Ли Йе был их давно потерянным братом. Они были более сердечны, чем вчера. Они также поспешили попросить Ли Йе поужинать у них дома после работы.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 77 Таланты**

Поздней ночью поместье принца Ан было еще светлым. Между дворами время от времени патрулировала охрана.

Ли Йе, держа в руках официальную печать магистрата офиса Чанъань, закрыл глаза и почувствовал это.

Спустя долгое время он открыл глаза, опустил Официальную печать и вздохнул внутренне. "Удача Четырехклассного чиновника не может увеличить мое культивирование до 5-го уровня Ци-рафинирования". Отныне прорыв уровней требует все больше и больше Удачи".

Он встал, подошел к своему окну и посмотрел на месторасположение поместья. С зажатыми за спиной руками он сказал себе: "Удача чиновника 4-го класса только увеличила мое выращивание до более позднего периода 4-го уровня рафинирования Ци". Чтобы еще больше улучшить свое выращивание, мне понадобится дополнительная удача".

Он думал об этом, когда Сонг Цзяо внезапно подошел к нему и рассказал что-то о Черном офисе.

Черное бюро - это разведывательное агентство, созданное Сонг Цзяо.

Стоя рядом с Ли Йе, Сонг Цзяо сказал: "Несмотря на то, что осталось еще много денег от того, что вы дали мне раньше, боюсь, что при нынешних темпах, они скоро будут израсходованы".

Ли Йе кивнул и сказал: "Магазины в городе Чанъань и поля за городом скоро будут платить за аренду. Тогда я дам тебе больше денег... Сколько людей в Черном офисе?"

Сон Чжиао ответил: "Тридцать шесть".

Ли Йе был немного сбит с толку. "Это всё?"

Сон Чжиао взглянул на Ли Йе. "Я ставлю качество выше количества. Прежде всего, люди, которых я хочу, наверное, добились Ци-рефининга. Во-вторых, я должен проверить их умственные способности. Я бы никогда не хотел злых или недостаточно квалифицированных людей."

Ли Йе кивнула. Так как все они занимались переработкой Ци, неудивительно, что их зарплата была высокой. Сонг Цзяо, должно быть, выбрал правильных людей, что проявилось в их способности найти место, где Лу Янь спрятал свою красоту.

Помня об этом, Ли Йе не мог не взглянуть на Сон Цзяо, и то, что он увидел, шокировало его.

С помощью своего Дракона Ци Ли Йе увидел красного Ци, парящего над головой Сонг Цзяо, и его усики попытались сойтись на нем. Это была удача Сон Чжиао.

Уровень выращивания сотен охранников в усадьбе был низким, поэтому их Счастье оказалось белым. Но у Сон Чжиао был красный цвет, так как ее уровень выращивания был намного выше.

Кроме того, многие небольшие воздушные потоки вокруг красного Ци скрывали океан облаков, который был окружен красным потоком воздуха.

Взгляд Ли Йе замерз. С его пониманием Удачи, ему было нетрудно думать, что маленькие воздушные потоки будут Удачами других культиваторов в Черном Офисе, который находился под ее командованием. Теперь они сошлись навстречу ей.

Но, Сонг Цзяо не было никакого Дракона Ци в ее теле и не мог по-настоящему поглотить удачу и превратить ее в силу культивации. Более того, их Счастье не интегрировалось в ее Счастье. Они просто окружили ее Удача. Это показало, что культивисты Чёрного кабинета только повиновались ей, но не были полностью ей преданы.

Понимая это, Ли Йе вдруг пришла в голову идея.

Большинство охранников в усадьбе имели низкую урожайность, а их возможности и удача оставались обычными, и им суждено было достичь обычных результатов. Значит, сила их удачи была не велика. Но культиваторы в "Черном офисе" имели гораздо более высокое возделывание, и их Удача была сильнее. "Если бы они были верны мне, я бы смог еще больше улучшить свое культивирование", - подумал Ли Йе.

Тем не менее, для джангусских земледельцев и преступников было слишком трудно быть по-настоящему преданными кому-либо.

Ли Йе не разочаровался, когда понял это, но сфокусировал свой взор на удаче Сонг Цзяо. Красный Ци имел тенденцию к сближению с ним, но это не полностью пришло к нему. Это показало, что Сонг Цзяо был верен ему, но недостаточно.

"Сонг Цзяо был подчинённым моего отца. На этот раз она вернулась в Чанъань, чтобы отомстить за моего отца. Однако, неудивительно, что после нескольких дней, проведенных вместе со мной, она проявила бы кое-какую лояльность ко мне". Ли Йе думал.

С тех пор, как Ли Йе познакомился с Сон Цзяо, он убил Ли Гуаньшу, затем убил Кан Чэнчжуня, а теперь покорил Лу Янь. Сон Чжао восхищался мудростью Ли Йе. Более того, Ли Йе теперь был чиновником Четырех классов и поддерживался Ван Дуо и другими. Его влияние нельзя недооценивать.

Разве не по этим причинам Сонг Цзяо раньше был верен Ли Сяню?

"Она была верна моему отцу, теперь она может быть верна и мне". Мне просто нужен шанс." Ли Йе думала.

Ли Йе очень завидовал удаче Сонг Цзяо. В конце концов, это был Красный Ци. Даже "Удача Лу Яна" была не лучше ее. Видя, что Лу Янь был вторым самым влиятельным чиновником в суде.

Ли Йе думал, что ее выращивание превзошло мои ожидания. Она могла скрыть свою силу, когда имела дело с Ли Гуаньшу и Кан Чэншунь. Кроме того, она является ученицей секты белого оленя пещеры Байлу и обладает большим интеллектом и способностями. Логично, что у нее есть Красный Ци. Но это все равно достаточно страшно". Он чувствовал, что если Сон Чжиао сможет быть по-настоящему преданным ему, он сможет значительно улучшить свое культивирование!

"Почему ты всегда пялишься на меня?" Когда Сон Чжиао задал этот вопрос, она вдруг почувствовала головокружение и нестабильность. Она держала лоб и отступила, когда ее лицо побледнело.

Ли Йе быстро вернул свой взгляд и протянул руку помощи Сон Чжиао. "Ты в порядке?"

"У тебя... у тебя есть нокаутирующие капли в этой комнате? Что ты собираешься со мной сделать?" Сон Чжиао почувствовала головокружение и изо всех сил старалась выстоять, затем она тут же бдительно посмотрела на Ли Е, словно на хулигана.

Ли Йе почувствовал себя смущенным, но не смог объяснить. Наблюдая, как Сон Чжиао выходит из-под его контроля, он мог только стыдно смеяться. "Ты слишком много думаешь".

К счастью, Сон Чжиао вскоре очистила свой разум. Если нет, она могла начать драку. Она странно посмотрела на Ли Е и инстинктивно почувствовала, что больше не может здесь оставаться. "Я в порядке. Я ухожу..."

Когда она уходила, она бормотала: "Почему я упала в обморок, когда он посмотрел на меня?". Он практиковал технику, которая может очаровывать людей? Но нет человека, который практикует это!"

Увидев, что Сон Чжиао далеко зашёл, Ли Йе открыл рот, но не мог говорить.

Ли Йе продолжал думать о своей проблеме выращивания. Ситуация, в которой оказался Сон Чжиао, вдохновила его, и он постепенно понял. "У каждого человека своя жизнь, так что удача каждого человека различна". Те, кто талантлив и имеет высокое культивирование, их Счастье обладает большей силой и было бы более эффективным в улучшении моего культивирования...". Кажется, пришло время собрать группу настоящих талантов. Это не только улучшит мое культивирование, но и поможет в моем будущем стремлении к успеху".

В настоящее время Ли Йе и Лу Янь пытаются свергнуть Вэй Баохэна. Это был большой шаг. Никто не знал, будет ли в будущем кипеть опасность или ожесточенная битва. До этого было бы чрезвычайно полезно усовершенствовать его выращивание, даже немного.

К тому же, мир был почти хаотичным. План Ли Йе состоял в том, чтобы занять пост в вассальном государстве, искать возможности для борьбы за господство над миром и достичь Истинного Дракона. Поэтому ему нужны были настоящие таланты, чтобы помочь ему. Чем больше у него было советников и хороших генералов, тем лучше. Чтобы управлять вассальным государством в будущем, ему также нужны были таланты во всех аспектах.

К счастью, Ли Йе родился заново. Он слышал о блестящих талантах, которые работали отдельно для феодальных принцев после Хаоса Хуан Чао.

Ли Йе подумал: "В настоящее время вблизи города Чанъань много талантов, но большинство из них находятся в хорошей ситуации. Для них было бы невозможно работать на меня, если бы я спросил их поспешно, даже если я - Великий Принц". Тем не менее, есть несколько талантов, которые не находятся в хорошей ситуации, и я могу попытаться убедить их...".

Подумав об этом, Ли Йе приказал людям позвонить Сон Чжиао.

...

Мост Мэгпи был расположен на переулке Сюань Пин восточного города. Это было оживленное место. Даже в сумерках он был переполнен людьми и транспортными средствами. На улице в западной части моста Мэгпи был киоск с каллиграфией и живописью. Молодой ученый сидел за ларьком и читал книгу.

Хотя это и называлось каллиграфическим киоском, на земле лежала всего лишь серая ткань длиной в четыре дециметра и шириной в три дециметра. На ней было несколько картин и немного каллиграфии. Ученый, сидящий на корточках на земле, носил грубую одежду, углы которой были вымыты белым цветом. Он был чист и опрятен. Тонкокожий учёный с жёлтым лицом читал внимательно, игнорируя пешеходов.

Не ожидалось, что в этой каллиграфической и живописной лавке будет много сделок. Каллиграфические картины выглядели неплохо, но их не закончил известный каллиграф или живописец. Поэтому настоящие богатые покупатели не останавливались, чтобы посмотреть на них.

Солнце вот-вот зайдёт. Обычный учёный поднял голову и посмотрел на аккуратную кабинку с живописью и каллиграфией. Он вздохнул с грустью. Внезапно у него заурчал живот, отчего ему стало грустнее.

Закатав серую ткань, учёный положил её под руку и ушёл с моста Мэгпи. В паровой чучело булочной недалеко, он купил две паровые булочки с его последними двумя монетами. На самом деле, фаршированные булочки этой эпохи не были фаршированы, но молодого ученого это явно не волновало. К счастью, они были горячими. Он наклонился и укусил, его щеки выпукли, и он был вполне доволен.

"Ты сукин сын, ворюга! Я убью тебя!"

Как только ученый укусил пропаренную булочку, он увидел мужчину средних лет, гоняющегося за ребенком. Мужчина средних лет был одет в роскошную одежду, пока ребенок был в лохмотьях. Ему было около шести лет, и его обнаженные руки были тонкими, как дрова. Он выглядел как маленький нищий. Хотя он изо всех сил старался сбежать и защищал голову руками, он внезапно упал на землю, и его ударил мужчина средних лет.

Взгляд ученого быстро изменился. Он перестал есть, бросился к ним и схватил мужчину средних лет. Он любезно посоветовал ему: "Она всего лишь ребенок. Ты слишком сильно её пинаешь, она этого не выдержит!"

Мужчина средних лет был в ярости. Он смотрел на учёного вверх и вниз и чихал с презрением. "Кто ты? Бедный ученый осмелился бы помешать мне заботиться о моих делах? Убирайся!"

Молодой учёный поднял ребёнка и заблокировал её, оставив позади. Он сказал мужчине средних лет: "Ты живешь экстравагантной жизнью, но у нее мало еды. Если она украла немного еды у твоей семьи, ты можешь отругать ее, но как джентльмен может обидеть людей?".

"Пошёл ты! Ты бедный ученый из другого места, не притворяйся милым со мной. На мой взгляд, ты тоже нехороший человек. Ты попросил этого нищего украсть? Ты ублюдок, сукин сын!" Человек средних лет знал, что ученый не из Чанъана по его акценту. У него сразу же появилось чувство превосходства. Он выпрямился в талии, чтобы казаться более властным. По его словам, он засучил рукава и собирался побить и ученого.

Ученый еще больше разозлился, несмотря на то, что был в хорошем настроении. Он достал документы, подтверждающие его личность, и гневно сказал: "Я - рекомендуемый талант". Ты осмелишься навредить мне?"

Было два вида экзаменов на гражданскую экспертизу для получения правительственных степеней. Один был внутренним студентом, а другой - рекомендуемым талантом. Оба эти экзамена были стипендиатами. Никто не мог обидеть ученого, иначе он или она будут расследованы правительством.

Человек среднего возраста был шокирован и вытянул шею, чтобы увидеть документ в руке ученого. Увидев, что документ не был подделкой, он перестал кричать. Однако он все равно щелкнул рукавами и храпел: "Ты просто земляк". Я не думаю, что ты сдашь экзамен и станешь Императорским Ученым!"

Несмотря ни на что, мужчина средних лет ушел.

Ученый все еще злился, но другого пути у него не было. С вздохом в голове он повернулся и присел на корточки и посмотрел на шестилетнюю или семилетнюю девочку, стоявшую перед ним. У нее в руке все еще были крошки от пропаренного хлеба. В это время она увидела, как мужчина средних лет уходит, и начала забивать рот крошками пропаренного хлеба. Но крошек было слишком мало.

Девушка была вся в грязи, лицо было испачкано грязью, но ее большие глаза были яркими и показанными, как драгоценности. Несмотря на то, что ее били, а руки были синими, она не пролила ни слезинки, казалось бы, очень упрямой. Из-за своего упрямства она была очень жалкой, когда набивала рот крошками пропаренного хлеба.

Ученый вздохнул и задумался о состоянии мира. Потом он вручил девушке пареную булочку и мягко сказал: "Давай, держи".

Девушка посмотрела на ученого и слегка засомневалась. В конце концов, она не смогла устоять перед соблазнительным запахом. Она взяла пропаренную булочку и быстро засунула ей в рот. Через некоторое время она наполнила свой маленький рот чучелом булочки и быстро съела его. Она задохнулась, потому что ела слишком быстро. Ученый сжалился над ней. Уговаривая ее притормозить, он погладил ее по спине и вручил девушке пареную булочку, которую он укусил.

В толпе ученый тихо присел на корточки перед девушкой и, казалось, забыл о своей печали в тот момент.

Глядя на пареную булочку перед ней, девушка покачала головой. У нее во рту все еще была паровая булочка, поэтому ее произношение было приглушенным. "Я наелся".

"Ты только что съел пареную булочку, как ты можешь быть полным? Съешь ее." Ученая улыбка была чистой и спокойной. Закат посыпал его на плечо и таял в его улыбке. Девушка без движения посмотрела на нее и некоторое время колебалась. В конце концов, она медленно взяла пропаренную булочку, разорвала ее на две части и передала ученику большую половину. "Мы можем съесть ее вместе".

Ученый был в шоке. Глядя на искренние и чистые глаза девушки, он почувствовал, что в этот момент в его сердце ползут тысячи муравьев, и ему было очень грустно. Через некоторое время он взял вторую половину пропаренной булочки.

"Почему ты здесь одна? Где твоя семья?"

"У меня нет семьи."

Ученого заставили замолчать. Он посмотрел вверх и увидел направление заката. В шумной толпе, и в процветающем городе Чанъань были еще нищие, молодые нищие. Он пробормотал: "Мы должны исправить разум, воспитать нравственную сущность, регулировать семью, правильно поддерживать государство и сделать так, чтобы все было мирно". Мы, ученые, читаем книги мудрецов, воспитываемся нашими предками и занимаемся самосовершенствованием. Но как мы можем регулировать такой мир?"

Ученый чувствовал себя подавленным.

"Хочешь пойти со мной?" Ученый спросил девушку. Но, как только он это сказал, он подумал о своем положении и посмеялся над собой. "Я просто неудачливый учёный, и я не могу хорошо питаться. Ты все еще можешь плохо со мной жить... Но, пока у меня есть еда, я поделюсь с тобой".

Девушка посмотрела на ученого широкими глазами и моргнула, как будто ей показалось, что ученый странный и необычный. Внезапно она открыла рот и задала вопрос, который ошеломил ученого: "Ты можешь научить меня учиться?"

Учиться?

Ученый был ошеломлен на некоторое время.

Эта нищая девушка задала такой вопрос в это время.

Разве она не должна больше беспокоиться о еде?

"Да. Сколько угодно, я могу научить тебя словам, которые знаю, и показать тебе прочитанные мной книги." Ученый кивнул неуклонно. В тот момент, как будто луч утреннего солнца попал ему в грудь.

"Тогда я пойду с тобой!"

Ученый в оборванном платье вытащил тощую девушку, когда они шли по ручью на улице под солнцем.

Через некоторое время они пришли в отдалённый трактир.

Гостиница была маленькой и очень ветхой, и ее дела шли не очень хорошо.

Здесь жил учёный.

Гражданские экзамены для получения правительственных степеней Танской империи проводились один раз в год, и ученый не сдавал три раза, но не уезжал. Он хотел сдать экзамен и стать императорским стипендиатом. Его родной город находился далеко от города Чанъань. Это стоило бы ему больших денег и времени, если бы он поехал домой и вернулся в Чанъань. Так что, как и многие другие ученые, он нашел дешевое место для проживания и подготовки к экзамену.

Когда ученый вошел в гостиницу, его остановил владелец магазина: "Чильде Ли, пора платить за еду".

Ученый потянул за руку девушку и странно сказал: "Я дал тебе тысячу монет месяц назад и разве я не говорил тебе, что заплачу за еду, работая вместо этого"?

Владелец магазина сказал безразлично: "Ты вообще не можешь работать". Видишь ли, ты разбил столько посуды с тех пор, как работал. Эти блюда стоят денег. Твоей тысячи монет недостаточно для компенсации. Нет денег, чтобы заплатить за комнату и еду".

Ученый скрипел зубами. "Сколько я должен заплатить?"

"Ну, ты все еще должен мне две тысячи монет."

"Почему так много? У меня здесь только один ужин в день, и то, что я всегда получаю, это остатки."

"Что осталось! О чём ты говоришь? Ты хочешь сказать, что магазин плохо с тобой обращался? Я любезно принимаю тебя и даю тебе еду и кров. Ты не должен так говорить! У тебя есть совесть?"

"Но я работал..."

"Ты работаешь? Ты разбойник в магазине!"

"..."

Ученый был так зол. Он знал, что трактирщик шантажировал его.

Но у него совсем не было денег.

У него не было родственников в городе Чанъань, и никто не мог ему помочь.

Он оглянулся на девушку, чьи глаза были широко открыты и полны сомнений.

Сердце ученого смягчилось, когда он увидел ее чистые глаза.

Он повернулся к лавочнику и смиренно сказал: "У меня... у меня сейчас действительно нет денег. Я обещаю, что не буду ломать посуду в будущем. Я проделал столько работы. Я знаком с этим. Пожалуйста, дайте мне больше шансов..."

"Ни за что!" Владелец магазина размахивал руками. "Ты либо дашь мне денег, либо убирайся!"

Мускулы лица Ученого дёргались.

В это время за дверью внезапно раздался гром.

...

Через некоторое время Ученый, неся книжный шкаф и одеяло, вышел из гостиницы и вышел на холодную улицу с девушкой. Неожиданно пролился сильный дождь. Капельный дождь прозвучал так, как будто мир смеялся над ним.

В небольшом павильоне недалеко от моста Мэгпи, ученый положил книжный шкаф и уложил одеяло на небольшой площади павильона, который не был тронут ветром и дождем. Затем он попросил девушку отдохнуть.

Девушка была очень рассудительна. Она положила одеяло, не сказав ни слова.

В течение этого сезона было очень жарко, когда светило солнце, но было довольно холодно, когда шел дождь. Кроме того, была ночь.

Девушка показала свои обсидиановые глаза и, не моргая, посмотрела на Ученого, который стоял перед занавесом дождя с зажатыми за спиной руками.

Ученый был настолько грустен, что даже не знал, о чем думать.

Когда жизнь была в бедственном положении, надо ли думать о том, как получить следующий обед или как достичь своих амбиций?

Не было ни следующего ужина, ни амбиций.

Не было ничего.

Он был в тупике.

Долгое время звуки дождя становились всё громче и громче, и один за другим раздавались грозы.

Когда ученый вернулся к девушке и присел на корточки перед ней, он увидел, что она открыла свои яркие глаза. Он не мог не спросить: "Теперь нам некуда идти, ты... если ты пойдешь за мной, то можешь быть не лучше, чем когда ты был один...".

Ученый не продолжал говорить, потому что в глазах девушки была мгновенная вспышка горя и страха, как будто она знала, что он собирается бросить ее.

"Завтра я пойду искать работу в магазине". Я выучил девять глав по математике. По крайней мере, я могу нас поддержать". Ученый изменил свои слова. Под гнетом жизни ему было больно и трудно это сказать. Разве это не было предательством его жизненного кредо? "Даже если я не сдам гражданский экзамен, я не позволю нам умереть с голоду!"

Девушка не говорила, но на ее ясных глазах были слёзы.

"Спи. Завтра все будет хорошо." Ученый показал утешительную улыбку.

Мы, ученые, читали книги святых и учились у мудрецов для чего?

Регулировать страну и мир?

Чтобы исправить династию и искать благополучия для людей мира?

Если маленькую девочку передо мной нельзя спасти, как я могу говорить о спасении людей мира?

Внезапно в сознании ученого появилось невыразимое настроение. Он встал, внезапно повернулся назад и вышел в лицо проливного дождя, когда смотрел на небо.

Этот конфуцианский ученый в этот момент ворвался в великолепную атмосферу.

Он сделал шаг в проливной дождь.

Молния вспыхнула в небе.

Затем молния ударила по земле.

Ученый упал с этого шага и сразу же стал энергичным. Внезапно над его полем эликсира появился океан Ци.

Он достиг Ци-рефининга за один шаг!

...

"Никогда бы не подумал, что сегодня вечером я стану свидетелем того, как конфуцианский учёный достигнет успешного понимания Дао и переопределения Ци за один шаг."

Человек в чёрном халате шел с моста Мэгпи с зонтиком.

Он спустился вниз и мгновенно прибыл в павильон с моста Мэгпи.

Он взял зонтик, вручил его женщине в фиолетовом халате позади него, а затем выполнил повиновение, вдавливая одну руку в другую перед его груди к ученику. "Чайлд Ли, рад познакомиться".

Этот человек был Ли Йе.

Женщиной в фиолетовом была Сонг Цзяо.

Ученый испугался. "Кто ты? Откуда ты меня знаешь?"

Ли Йе улыбнулась и сказала: "Ты Чильде Ли Чжэнь, как я могла не знать тебя?"

Ли Чжэнь много раз проваливал свои гражданские экзамены. После восстания Хуан Чао он обратился к первому императору династии Лян Чжу Вэню, также известному как Чжу Цюаньчжун. Он добился многих выдающихся успехов и был министром, имеющим большое значение для Чжу Вэня. Он служил комиссаром, инспектором, а затем министром финансов.

Он был одним из тех талантов, которые искал Ли Йе.

Ли Чжэнь был более растерян. "Правда?"

Сонг Цзяо вовремя сказал: "Он принц Ан и заместитель магистрата офиса Чанъань".

"Принц Ан?" Ли Чжэнь стоял ошеломлённым невероятным взглядом на своём лице.

Слава и дела Ли Йе распространились по всему городу Чанъань, и Ли Чжэнь услышал их.

"Ваше Высочество!" Ли Чжэнь поспешил отдать честь.

"Чильде Ли, не надо быть такой вежливой. Пожалуйста, встань скорее." Ли Йе помог Ли Чжэню встать. Не сплетничая, он прямо сказал: "Чильде Ли - блестящий талант. Я читал ваши статьи. Я действительно восхищаюсь тобой. Сегодняшняя встреча действительно роковая. Как насчет переезда в мое поместье? Я хочу поговорить с тобой!"

Ученые, приехавшие в город Чанъань на гражданский экзамен, собрались бы вместе и написали бы много статей вместе со своими литературными друзьями, кроме как во время учебы. Выдающиеся люди в этой области будут широко распространены в городе Чанъань. Ли Йе сказал, что читал статьи Ли Чжэня. Именно поэтому он их и написал.

Ли Чжэнь не ожидал, что его статью прочтет великий князь империи. Он был удивлён, что его статьи были высоко оценены. Он был очень тронут искренним приглашением Ли Йе. Он не хотел, чтобы маленькую девочку заморозили здесь. Поэтому он быстро согласился на приглашение.

"Эта девочка..."

"Она Руи Менгменг."

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 78 Борьба**

Вернувшись в поместье принца Аня, Ли Йе попросил Сон Цзяо взять маленькую девочку принять ванну и переодеться в чистую одежду.

Ли Чжэнь не возражал. В конце концов, грязная маленькая девочка была невежлива где угодно.

Хотя было уже поздно, в усадьбе принца Аня не было недостатка в поварах. Поэтому вскоре был устроен банкет для Ли Йе. Когда Ли Йе затащил Ли Чжэня на свое место, Ли Чжэнь был немного встревожен. Банкет был настолько грандиозным, что он снова почувствовал себя польщённым.

Однако Ли Чжэнь не вставал в позу, а спокойно сел, смирился и не заносчив. Но на самом деле этот дар ослеплял мудрых и извращал слова праведников. Ли Йе не нужно было беспокоиться об атмосфере между ними. Естественно, это вызвало энтузиазм, и в ответ на вопросы Ли Йе Ли Чжэнь также сказал все, что знал.

Они говорили в основном о классике конфуцианства и даосизма. Они говорили о доктрине самосовершенствования и управления страной, а не о классике практики. Ли Чжэнь был хорош в этом, и Ли Йе также намеревался проверить способности Ли Чжэня. Так что они много говорили.

С углублением разговора Ли Йе становился все более и более восторженным, потому что Ли Чжэнь обладал истинным мастерством и подлинными знаниями. Ли Чжэнь все больше и больше шокировал молодого принца Аня, который так свободно говорил перед ним об этой классике, не задумываясь. Ли Йе действительно обладал богатыми знаниями.

С древних времен ученые склонны презирать друг друга. Все чувствовали, что их литературные знания лучше, чем у всех остальных. Но Ли Чжэнь вскоре обнаружил, что, несмотря на то, что он упорно учился в течение почти 30 лет, он не был таким образованным, как Ли Йе, которому было за двадцать, и он обладал глубокими знаниями и проницательностью. Постепенно он восхищался Ли Йе.

До переселения Ли Йе был Великим Культиватором. Конечно, он много знал о китайской культуре. Но, возможно, ему будет трудно управлять страной и сделать мир во всем мире. Однако, что касается разговорного материала на банкете, его знаний было достаточно, чтобы напугать Ли Чжэня.

Вскоре, под руководством Ли Йе, эти двое мужчин так поздно не хотели встречаться друг с другом.

"Ваше Высочество, вы только что прошли двадцатилетний возраст, но вы богаты знаниями". Я действительно восхищаюсь тобой." Ли Чжэнь поднял свою чашу и сказал: "Слушать твои слова лучше, чем читать книги в течение десяти лет". Я был свидетелем этого сегодня".

Ли Йе также поднял свою чашу и сказал: "Это действительно большое удовольствие - сесть с Чильдой Ли и поговорить о Тао. Взбодрись".

Пока они пили вместе, пришла Сон Цзяо с Руи Менгменгом, который был одет. Увидев маленькую девочку, которую подтянула Сон Цзяо, Ли Йе и Ли Чжэнь были в шоке.

Маленькая девочка переоделась в зелёную рубашку и красную юбку, и её волосы были завязаны. Сонг Цзяо также загладил свою вину. Так что она выглядела более энергичной. Ее черты лица были нежными. Она выглядела как самая нежная кукла в мире, милая и благородная.

Однако маленькая девочка была шокирована роскошным убранством усадьбы, поэтому она выглядела немного сдержанной. Теперь она крепко держала руку Сон Чжиао и прятала за собой половину своего маленького тела. Она выглядела как белка, боящаяся увидеть людей. Единственная разница была в том, что ее круглые влажные глаза были яркими, как звезды.

Шок Ли Чжэнь в основном был вызван неожиданным появлением у маленькой девочки сказочного ребенка после того, как она нарядилась. Причина шока Ли Йе заключалась в том, что он видел прозрачный воздушный поток, парящий над головой маленькой девочки.

У людей была своя судьба, и цвет их Счастья был другим. Ли Йе видел белый, желтый, зеленый и красный цвет удачи. Но Ли Йе впервые увидел прозрачную Удача. Инстинктивно Ли Йе считала маленькую девочку необычной.

"Ваше Высочество". Руи Мен Менгмен приветствовал в зале, её голос был полон ребячества, в основном потому, что она боялась Ли Йе, Великого Принца. Она всегда опускала голову и не смела смотреть прямо на Ли Йе.

После приветствия Сон Цзяо подтянула Руй Мэнмэн и посмотрела на неё с нежностью, словно глядя на дочь. Она сказала Ли Йе: "Она боится тебя". Я приглашу её на ужин. А ты продолжай говорить".

После того, как они ушли, Ли Йе спросила Ли Чжэнь: "Ты... ты правда подцепил её на улице?"

Ли Чжэнь был сбит с толку вопросом Ли Йе. "Да, такие вещи случаются..."

Ли Йе улыбнулся и его взгляд стал глубоким. Он думал, что маленькая девочка была интересной.

После эпизода они продолжили. Ли Йе намеренно хотел, чтобы Ли Чжэнь работал на него, поэтому он спросил: "По вашему мнению, что будет в будущем?"

Вдруг, когда ему задали этот вопрос, Ли Чжэнь был весьма удивлен и ответил: "Как вы думаете, что произойдет?".

Ли Йе некоторое время молчал, а затем сказал: "В Цзянху появилось много бессмертных сект, которые в сговоре с правителями вассальных штатов действовали злобно. Они вместе проигнорировали запрет императорского двора, без разрешения вербовали учеников, передавали бессмертные методы простым людям, расширяли свою культивационную команду и увеличивали собственные силы. Но императорский двор не мог их остановить. Это знак того, что в мире настанет хаос и несчастье".

Ли Чжэнь был шокирован.

Как молодой человек Императорского клана, Ли Йе не должен говорить это прямо.

Ли Йе продолжил. "Сегодня в Танской империи мы не только не можем подавить иноземную агрессию, но и не можем покорить вассальное государство". Евнухи захватывают власть в Императорском дворце. Четыре дворяне берут контроль над правительством. При дворе хитрые лизоблюды занимают высокие посты и бегут наперегонки. Молодежь Императорского клана не обращает внимания на общественность, а борется за власть и прибыль, ищет свои интересы... Все это признаки конца света. Как молодежь Императорского клана, я не могу их игнорировать".

Слова Ли Йе были верны.

Но, это казалось немного ужасным, исходящим из его рта.

"Ваше Высочество, ваши замечания действительно оглушают." Ли Чжэнь был шокирован.

Ли Йе улыбнулся и спросил: "Каково ваше мнение?"

Ли Чжэнь вспомнил о своем сегодняшнем опыте.

Мужчина средних лет избил шестилетнего или семилетнего Руи Менгменга на улице, потому что она украла у него паровой торт.

Владелец обветшавшей гостиницы был так уродлив и безразличен, что получил тысячу монет.

Человеческие сердца были не такими, какими были в старые времена.

Ли Чжэнь видел и пережил слишком много таких вещей в своей повседневной жизни.

Он трижды не сдавал гражданский экзамен не из-за недостатка таланта и знаний, а потому что не давал взятки экзаменаторам.

Некоторые ученые, которые были гораздо менее талантливы, чем он, уже стали императорскими учеными, потому что они сделали подарок своим экзаменаторам.

Как конфуцианский ученый, вера которого управляла страной и стабилизировала мир, Ли Чжэнь не раз спрашивал себя, что он должен делать перед лицом этого разрушенного мира.

В это время горничная подавала чай. Ли Йе взял один и подтолкнул его к Ли Чжэню. Глядя на Ли Чжэня, он всерьез сказал: "Мир будет хаотичным, и родится великий Кальпа". В юности императорского клана я не могу держаться подальше от этого дела. Сначала я хочу внести достойный вклад, а затем занять пост в вассальном государстве, где я, наконец, планирую свою последнюю большую цель. Чили Ли, ты столп государства, ты готов помочь мне?"

Ли Чжэнь взял чайную чашку у Ли Йе и не сделал глоток, потому что был в шоке.

Ли Чжэнь мог понять слова Ли Йе.

Были молодые люди императорского клана, которые приложили огромные усилия, чтобы спасти общество после хаоса в мире, даже после смены династии. Император Лю Сю был одним из них.

Последней большой целью Лю Йе было спасение всего мира.

Только что Ли Йе спросил Ли Чжэня, не хочет ли он присоединиться к нему.

Ли Чжэнь выпил чай.

Опустив чайную чашку, Ли Чжэнь посмотрел на Ли Йэ и спросил: "Не случайно ли ты появился сегодня вечером на мосту Мэгпи?".

Ли Йе кивнул и улыбнулся. "Да, это было не случайно. Я пошла туда ради тебя."

Ли Чжэнь на мгновение замолчал.

Потом он внезапно встал и поприветствовал Ли Йе, сказав: "Я не талантлив, но хотел бы тебе помочь".

Ли Йе мог видеть общую ситуацию в мире и имел некоторые планы. Такая дальновидность и предосторожность были основой для того, чтобы быть лордом.

Богатые знания Ли Йе были основой успеха.

Отношение Ли Йе к людям было теплым и дружелюбным, что заставляло людей чувствовать себя так, как будто они купались в весеннем бризе. Таково было отношение к людям.

Сегодня Ли Йе отправился на мост Мэгпи только для Ли Чжэня. Это показало, что Ли Йе долгое время уделял ему внимание. Когда Ли Чжэнь страдал от лишений и негде было успокоиться, Ли Йе пригласил его лично во время, независимо от проливного дождя ночью. Это было его уважение к Ли Чжэню.

Этот князь Ань был потомком Ли Сяня, который когда-то был всемирно известен и был прославлен как герой спасения мира в трудные времена.

И в свои двадцать лет он был чиновником императорского двора четырех сословий.

Был ли такой человек достоин верности?

Да.

Если Ли Чжэнь не хотел быть лояльным такому человеку, то сколько в мире было бы вариантов получше?

Неужели он действительно решил найти работу в магазине, никогда не участвовать в гражданских экзаменах с тех пор, и целый день читать книги по лицевому счету?

Чтобы стать официальным лицом, помимо участия в гражданских экзаменах, ученые нынешнего возраста также могли бы работать на уполномоченного вассального государства и стать офицером совета уполномоченного. Императорский двор также признавал офицеров вассальных земель и регулярно отбирал из них талантливых людей и поручал им важные дела. Это было также средством, позволяющим Императорскому двору уловить личные права вассальных государств, чтобы контролировать их.

Дю Фу работал в Совете Комиссара Янь Ву.

Ли Йе был великим князем, унаследовавшим дело Ли Сяня. Работать на Ли Йе было то же самое, что работать на уполномоченного вассального штата.

Ли Йе быстро встал и поднял Ли Чжэня. Он был настолько освобождён и напрямую назначил Ли Чжэня инспектором. "Это моя удача, чтобы заполучить тебя! С сегодняшнего дня ты инспектор моего поместья семи классов!"

Ли Йе имел право назначать других инспекторов усадьбы под пятью классами. После этого ему оставалось только сообщить в отдел назначения.

Итак, теперь Ли Чжэнь был Семиклассным Инспектором. Ему просто нужно было письмо о назначении перед вступлением в должность.

"Ваше Высочество!" Ли Чжэнь поклонился и снова поклонился. Это поклонение подтвердило его подчинённый статус и после этого он был чиновником дома Ли Йе.

Ли Йе снова помог Ли Чжэню подняться.

Он положил глаз на голову Ли Чжэня.

По мере того, как Дракон Ци в его теле плавал, красный поток воздуха сходился к нему.

...

На следующий день, в девять часов...

Ли Йе встал перед чердачным окном с зажатыми за спиной стрелками, наслаждаясь видом усадьбы.

После того, как вчера вечером Дракон Ци впитал в себя удачу Ли Чжэня, культивирование Ли Йе достигло Великого Завершения 4-го уровня переделки Ци. С небольшой помощью он смог войти в царство 5-го уровня Ци-рафинирования.

"Мне все еще нужно немного... Похоже, что процесс поиска таланта не может остановиться." Ли Йе сказала себе: "Но трудно найти талантливого человека, как Ли Чжэнь, который был министром финансов в моей прошлой жизни".

Через некоторое время Шангуань Цинчэн послал ему сообщение.

"Ваше Высочество, Гао Пьян отправился в Си Чуань."

Гао Пян был одним из генералов, которых вместе с Ли Сиань называли Двойными Легендами династии. Кроме того, он был вторым по счету командующим партией Ван Дуо.

Ли Йе кивнул и не прокомментировал.

Shangguan Qingcheng сказал: "Сейчас критическое время для вас и Wang Duo, чтобы конкурировать с Wei Baoheng. Но, Гао Пиан покинул Чанъань ради Си Чуань. Он будет слишком далеко, чтобы помочь нам". Это ослабляет нашу силу. Как Гао Пиан может так себя вести?"

Ли Йе слегка посмеялся. "За эти годы Наньчжао несколько раз вторгался в области Чуань". Гао Пианино - генерал. Пребывание в городе Чанъань бесполезно для него. Участие в гарнизонной службе в Западном Чуане и сопротивление армии Наньчжао могут помочь ему получить заслуги. Теперь есть шанс поехать в Западный Чуань, как он мог не поехать?"

Шангуань Цинчэн нахмурился и сказал: "Но на этот раз он поехал в Си-Чуань один, независимо от плана, что вы с Ван Дуо соревнуетесь с Вэй Баохэном. Он все еще наш союзник?"

Ли Йе посмотрел на Шангуань Цинчэн и сказал: "Союзники? Ради союзников нельзя искать свою силу? Перед лицом власти союз временный, а конкуренция вечная. Потому что каждый хочет больше власти. Союзники Гао Пианино с Ван Дуо. Чего он хочет? Исправить страну? Причина, по которой он союзничает с Ван Дуо, та же, по которой Лу Янь союзничает с Ван Дуо. Они все хотят укрепить себя и искать больше власти".

Шангуань Цинчэн открыла рот, но некоторое время не могла говорить.

Ли Йе посмотрел на расстояние. "Другими словами, военные достижения Гао Пиана многочисленны. Разве он не хочет быть на более высоком посту? Разве он не хочет иметь свое поместье, как мой отец? Альянс Гао Пиан с Ван Дуо рухнет, когда Вэй Баохэн и Лу Янь будут снесены. В то время я боюсь, что Gao Pian будет соперничать с Wang Duo на корте, так же, как Wang Duo сейчас соперничает с Wei Baoheng".

В этот момент Ли Йе перестал говорить больше.

Шангуань Цинчэн некоторое время молчал, но не мог не спросить: "Повлияет ли поездка Гао Пианина в Си Чуань на наши дела?".

Ли Йе сказал: "То, что Гао Пианино не находится в суде, повлияет на нас. Но он будет присутствовать на гарнизонной службе в Си-Чуане, за пределами города Сычуань, и не будет понижен в звании. Он все еще может помочь Ван Дуо. Кроме того, члены его партии в суде продолжат следовать за Ван Дуо. Так что это лишь небольшое влияние".

Говоря об этом, он вздохнул тихо. "Там, где есть люди, есть Цзянху". Люди в Цзянху борются либо за власть, либо за частное недовольство. Повсюду борьба".

Ли Йе размахивал руками, уволив Шангуань Цинчэна.

Шангуань Цинчэн сделал два шага и вдруг вспомнил что-то. Она повернулась к Ли Йе и спросила его: "Ваше Высочество, вчера вечером, когда вы пошли забрать Ли Чжэнь, это было время, когда он был в отчаянии.... Ли Чжэнь был изгнан из гостиницы лавочником. Ты тайно это инструктировал?"

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 79 Неожиданные изменения**

Ли Йе не ответил на вопрос Шангуань Цинчэна. Шангуань Цинчэн также знала, что она задала неправильный вопрос. Поэтому она попросила прощения и ушла.

Короче говоря, было две причины, по которым Ли Чжэнь хотела бы работать на Ли Йе. Одна из них заключалась в том, что Ли Йе был достоин доверия, а другая - в том, что он оказался в трудной ситуации и ему некуда было идти. Ни одна из двух причин не могла быть обойдена вниманием. Для конфуцианских учёных, которые стремились сдать гражданский экзамен, они не желали отказываться от своей цели - стать императорским учёным.

Вскоре после того, как Шангуань Цинчэн ушла, Сон Цзяо пришла отчитаться о своих повседневных делах, в том числе о размещении Руй Мэнмэн. Сонг Цзяо хотел взять ее с собой. С одной стороны, это было бы удобно. В конце концов, Ли Чжэнь был мужчиной и не подходил для ухода за маленькой девочкой. С другой стороны, Сун Цзяо считала Руй Мэнменг довольно талантливой и хотела попытаться обучить её, чтобы она смогла завербовать её в секту белых оленей.

"Я не возражаю против этого. Вы можете поговорить с Ли Чжэнь. Я не думаю, что он тоже будет возражать". Ли Йе кивнул. Сонг Цзяо был самым выдающимся живым учеником секты белых оленей этого поколения. Она считала, что Руи Менгменг был талантлив, что также повезло Руи Менгменгу.

Говоря о Ли Чжэнь, Сон Цзяо спросила: "Если бы Ли Чжэнь знал о гостинице, изменилось бы его мнение о вас?".

Ли Е взглянул на Сон Цзяо и повернулся назад, как он легкомысленно ответил: "Вы действительно думаете, что Ли Чжэнь не знает, что инцидент в гостинице был умышленно устроен мной? Если Шангуань Цинчэн смог это осознать, то Ли Чжэнь тоже должен, если нет, то он не тот великий талант, который я ценю".

Сон Цзяо слегка кивнул. "Ты прав. Значит, Ли Чжэня не волнует, что вы устроили его изгнание из гостиницы, чтобы у него не было выбора, кроме как принять вашу доброту".

Ли Йе слегка улыбнулся и сказал: "Конечно же, ему все равно. Я всё тщательно устроила, чтобы просто пригласить его работать на меня". Он должен знать, как высоко я о нем думаю. Более того, ему полезно работать в усадьбе принца Ан. Ты все еще чувствуешь себя виноватым?" Ли Йе слегка улыбнулся и сказал: "Конечно, ему все равно. Я все тщательно устроила, чтобы пригласить его работать на меня. Он должен знать, как высоко я о нем думаю. Более того, ему полезно работать в усадьбе принца Ан. Ты все еще чувствуешь себя виноватым?"

"Когда человек беден, его амбиции не далеко идут. Те, кто до сих пор в эфире, когда они бедны, не делайте этого, потому что их умы велики и тверды, но потому, что они не являются достаточно бедными. Когда они настолько бедны, что им нечего есть, им негде жить, и они не посмеют столкнуться со своими родителями, они откажутся от своих амбиций. В конце концов, амбиции не могут наполнить их желудок".

Причина, по которой Ли Йе был так уверен, заключалась в том, что он хорошо знал Ли Чжэня. Другая сторона не была педантичным ученым. Согласно опыту Ли Йе в прошлой жизни, Ли Чжэнь не придерживался пустяков. У него все еще были коварные предложения, когда он строил планы на Чжу Вэнь.

Взгляд Сон Цзяо был несколько странным. Она посмотрела вверх и вниз на Ли Йе и внезапно улыбнулась. "Ты действительно поражаешь меня всё больше и больше". Молодой двадцатилетний мужчина, который редко выходит на улицу, никогда бы так не сказал".

Ли Йе не воспринимала её слова всерьёз. "По вашему мнению, молодые люди полны амбиций, идей, и просто думают, что там, где есть воля, есть путь?"

Сон Чжиао улыбнулась. "Меня не волнует старая поговорка: "Где есть завещание, там есть путь". У каждого своя удача. Значит, они обречены на разные жизни. В наши дни много людей в беде и нищете, а некоторые из них все еще трудолюбивы".

Кстати, Сон Чжиао внезапно вздохнул. Она всегда смотрела на Ли Йе своими слезливыми глазами. "Ты действительно отличаешься от моего старшего брата. Он был сдержан и проявлял презрение к заговору. Теперь я сомневаюсь, его ли ты сын или нет".

Ее старшим братом был Ли Сиань. Но не нужно было воспринимать ее слова всерьез.

Ли Йе не говорил многого. До переселения он имел чрезвычайно высокую культуру, и его душевное состояние было великодушным. Для него не было столько оков светской морали. Эти планы не отличались для него. Эффективность была самой важной вещью.

Они стояли неподвижно в течение минуты, а затем Сонг Цзяо спросил: "В настоящее время Ван Дуо и Лу Янь собирают доказательства, чтобы доказать, что Вэй Baoheng отказался от обязанности импичмента ему". Что же нам делать? Нужно ли черному офису помогать им?"

Ли Йе покачал головой. "В этом нет необходимости. Если мне что-то понадобится, что должны сделать Ван Дуо и Лу Янь? Черный Офис не может быть раскрыт. Теперь я всего лишь заместитель магистрата Чанъаньского офиса. У меня ограниченный статус и власть. Я не могу сделать ничего, кроме своей силы. Нынешний арендатор должен спрятать наши силы и выдержать наше время".

Говоря об этом, он сделал паузу, а затем продолжил: "Я могу назначить человека из Чёрного Офиса, чтобы он выполнял информационную работу". Ван Дуо и Лу Ян также могут. То, что может сделать Черный Офис, их люди тоже могут сделать. Нам не нужно вмешиваться в их работу".

Сонг Цзяо кивнул, затем улыбнулся и сказал: "Ты боишься, что они узнают, что это ты убил Кан Чэнчжуня?"

Ли Йе засмеялся и сказал: "В большом городе Чанъань, я никто. Мое культивирование - обычное дело, а последователей у меня мало. Кан Чэнчунь, великий чиновник двора, умер в Лояне. Какие у меня со мной отношения? Кто подумает обо мне?"

Сон Чжао заметил, что улыбка Ли Е была очень странной.

Он был похож на волка, прячущегося в темноте в ожидании возможности пошевелиться, видя, как ветер и облака вырываются наружу. Он просто смотрел на чужие проблемы с безразличием и избегал их влияния. Но восходящий ветер и окутанные облака были спровоцированы им и имели большую пользу для него. Ему просто нужно было дождаться возможности пожинать эти плоды.

Сон Цзяо не мог описать странное чувство, которое Ли Е вдруг дал ей. Это было то, чего она никогда не чувствовала, когда следовала за Ли Сянем. Ли Сянь действовал прямо и откровенно и всегда тайно замышлялся другими. У него были проблемы без конца. В конце концов, он был убит на горе Багун.

В последующие дни, согласно воспоминаниям о прошлой жизни, Ли Йе посетил тех людей, которые могли бы сделать впечатляющие спектакли в ситуации великих мировых споров, но в настоящее время не являются выдающимися. После двух месяцев напряженной работы он успешно завербовал трех человек. С помощью "Удачи" этих людей, Ли Йе успешно повысил свой профессиональный уровень до 5-го Ци-рефининга.

Ученые отличались от культиваторов в Цзянху. От последних было трудно получить лояльность. Различная идентичность приводила к разным потрясениям и разным ценностям. Но для тех учёных, которым нужно было быть официальным лицом, если они были готовы быть преданными Ли Йе, Дракон Ци в теле Ли Йе мог сразу же объединить свою удачу.

Да, это было сближение, а не поглощение. Человеческая Удача отличалась от Даосской Удачи в даосских текстах. Человеческая Удача не могла быть поглощена, но могла быть только конвергентна. То есть, конвергенция не повлияла бы на другую сторону. Это была правда о том, что нужно было собирать людей и иметь больше власти.

Пока Ли Йе держал себя в темноте и тайно накапливал силу, Wang Duo, Lu Yan, и Wei Baoheng в суде уже были в состязании. Но, в течение некоторого времени, никто не мог снять кого-либо. Время шло быстро, и пришло время императорскому двору оценить работу чиновников в вассальных государствах.

В середине октября в Чанъане собрались прекрасные чиновники вассальных штатов, которых императорский двор должен был продвигать и повторно использовать, надеясь получить одобрение министерства по назначению, премьер-министров и добиться больших успехов.

Чиновники, обладающие силой в императорском дворе, выбрали свои команды. В ситуации, когда Ван Дуо, Лу Янь и Вэй Баохэн были одинаково сильны, стремление к новым силам, которые вскоре будут использованы императорским двором, и вступление в императорский двор стало ключом к нарушению равновесия.

Из-за ожесточенной конкуренции каждая из двух сторон показала свое особое мастерство. Они искали достойных чиновников и обещали им помощь в получении признания со стороны Министерства Назначения. Для чиновников вассальных государств получение одобрения и поддержки Премьер-министра также было самым желанным делом. В настоящее время атмосфера Императорского двора тусклая и коррумпированная. Они не могли бы легко работать, если бы не вступили в партию.

Некоторое время усадьбу Премьер-министра посещали многие чиновники, и весь город Чанъань тоже был занят.

Напротив, поместье Принца Аня было гораздо тише.

Когда Ли Йе был на дежурстве, он либо сидел в офисе Чанъань, либо ездил на инспекционную экскурсию по улицам. Он ясно знал всё, что происходило в городе Чанъань, но не был замешан в этом. Казалось, что он наблюдал за достопримечательностями и играми.

Конечно, связь с Ван Дуо и Ли Янем была незаменима. Тем не менее, Ли Янь, заместитель магистрата офиса Чанъань, не был главным судьей офиса Чанъань. У него было мало сил. Таким образом, никто не навязывал ему никаких задач. Ван Дуо нарисовал Ли Йе вместе, потому что он ценил потенциал Ли Йе в будущем. Ли Янь часто приходил в усадьбу принца Аня. Первоначально у него была крепкая дружба с Ли Йе, и они часто играли вместе. Даже если Ли Йе не поддерживал его, он все равно приходил.

Казалось бы, мирная жизнь Ли Йе продлилась недолго. Вскоре неожиданные новости помешали ему остаться.

В этот день Ли Йе рано приехал в усадьбу Принца Аня с серьезным взглядом, за ним последовал Тянь Линцзы. Как только он вошел в дверь, он сел с Ли Янем и даже не успел выпить чаю. Он сказал Ли Йе низким голосом: "Кто-то собирается жениться на герцогине Ли!".

Ли Йе был в шоке. Он не слышал этого. "Кто?"

"Ли Кейон, старший сын комиссара Чжэньвоу Ли Гучана!" Ли Янь сказал, что он сильно и полон гнева. Казалось, что он разделял горькую ненависть к врагу с Ли Йе.

После падения Танской империи император династии Цзинь Ли Кэйон доминировал в районах Цзинь и боролся за гегемонию с Чжу Вэнь. Они соперничали десятилетиями. Наконец, его сын Ли Куньсуй одержал победу над Чжу Вэнем и создал на центральных равнинах династию Пост Тан.

Ли Е был знаком с именем Ли Кэйон в двух своих жизнях, особенно в "Последней жизни".

После восстания Хуан Чао Ли Йе взошел на трон в "Последней жизни". Сначала он не был марионеточным императором, которого захватил Чжу Вэнь. До этого он был в Чанъань и думал о возрождении империи Тан. У него также была некоторая тактика гражданской и военной, но все они были уничтожены неудачей нападения на Ли Кэйна.

В своей последней жизни Ли Йе попал в руки Чжу Вэня. Ли Кэйонг был главным виновником. Из-за того, что он разгромил Королевскую гвардию и разорил их, Ли Йе потерял последнюю опору, чтобы свергнуть Чжу Вэнь и других феодальных князей мира. Таким образом, Чжу Вэнь имел твердую власть над императором, Ли Йе, и угнетал принцев. В конце концов, он заменил Ли Йе.

"Императорский двор будет оценивать работу чиновников. Многие чиновники пришли из Чжэньвоу. Когда Ли Кэйонг вошел в город Чанъань, я увидел его. Но раньше я об этом не слышал. Откуда такая внезапная перемена?" Ли Йе нахмурился и спросил Ли Яна.

Ли Янь скрипел зубами и сказал. "Из-за Вэй Баохэн!" Потом он посмотрел на Тянь Линцзы, который был позади него, и попросил его подробно объяснить Ли Янь. Ли Янь не ленился, но ему было трудно все объяснить.

Тянь Линцзы проявил послушание, ударив одной рукой в другую перед грудью Ли Йэ, а затем, не спеша острым голосом, сказал: "Некоторое время назад Вэй Баохэн разрешил Кан Чэн Сунь вступить в должность в Хэдуне, чтобы сдержать три вассальных штата в Хэбэе и Ли Гуочане, особенно Ли Гуочана. Неожиданно Кан Чэнчэнь был слабее, и ему не удалось этого сделать, поэтому он был вынужден покинуть вассальное государство. Более того, его убили на обратном пути!"

"Когда был убит Кан Чэньчжун, главным подозреваемым был Ли Гучан, поэтому никто не осмелился вступить в должность в Хэдуне, опасаясь, что с ним разберётся Ли Гучан. Вэй Баохэн понимает, что Ли Гучана больше нельзя контролировать, и боится, что это дело станет для него политическим пятном, поэтому он послал кого-то связаться с Ли Гучаном, чтобы подружиться с ним наедине. Теперь Ли Гучан не хочет открыто оскорблять императорский двор, а также хочет прояснить подозрение в убийстве Кан Чэнчэня, поэтому он согласился подружиться с Вэй Баохэном".

Говоря об этом, Тянь Линцзы сделал паузу и посмотрел на Ли Йе. Ли Е кивнул и сказал: "Сила Вэя Баохэна снизилась после того, как он потерял Ли Гуаньшу и Кан Чэнчэньсуня". Теперь, сталкиваясь с комбинацией между герцогом Wang и герцогом Lu, он не получил преимущество. Как правящий премьер-министр, он, естественно, не хочет ждать и умирать".

"В это время сговариваться с вассальным государством и позволить могущественному вассальному государству прислушаться к нему - несомненно, лучший выбор для расширения его власти. Известно, что армия Чжэньву упряма и непокорна, и они всегда открыто соглашаются, но тайно выступают против приказов императорского двора. Если Вэй Баохэн сможет приручить армию Чжэньвоу и заставить Ли Гуочана подчиниться приказам его и императорского двора, то это будет большим достижением для Вэй Баохэна и значительно повысит его престиж. Тогда Вэй Баохэн будет более могущественным, чем герцог Ван и герцог Лу при дворе. План Вэй Баохэна гениален".

"Принц Ан, вы можете подумать о причинах и последствиях, как только услышите это. Вы мудры". Тянь Линцзы сразу же польстил Ли Йе, а потом сказал: "Вэй Баохэн хочет заключить союз с Ли Гуочаном. Естественно, он должен предоставить нужные льготы. Ли Гучана нелегко обмануть. Он решил заключить союз с Вэй Баохэн, чтобы не быть угнетённым императорским двором, чтобы он мог продолжать расти и стать самой большой силой среди северных вассальных государств".

Ли Е кивнула и сказала: "В молодости императорского клана герцогиня Ли имеет высокий статус. Кроме того, она наделена хорошим талантом. Она выдающаяся. Если она выйдет замуж за Ли Кейонга, то армия Чжэньвоу станет родством императора, и их положение улучшится. Кто осмелится в будущем выступить против господства Ли Гуочана на севере? Даже три вассальных государства в Хэбэе склонят головы и будут слушать Ли Гучана".

"Вот оно что!" Тянь Линцзы штамповал ноги, чувствуя сожаление. Женское отношение евнуха было раскрыто.

Ли Йе нахмурился и сказал: "Значит, герцогиня отца Ли решила присоединиться к команде Вэй Баохэн? Иначе он не согласился бы с этим. Я помню, что раньше он ни с кем не устраивал вечеринок".

"Это было раньше. Теперь Дюк Ван и Дюк Лу яростно соревнуются с Вэй Баохэн. Чиновники с весом больше не будут иметь возможности быть мирскими мудрецами и обеспечивать себе безопасность. Они должны выбрать команду! Ву Хоншань всегда боялся Вэй Баохэна и не осмеливался ему подчиниться. Вэй Баохэн упоминал о браке между герцогиней Ли и Ли Кэй Ён перед Его Величеством и был принят Его Величеством. В конце концов, это может ограничить армию Чжэньву. У Его Величества нет причин не соглашаться с этим. Значит, У Хоншань не осмеливается больше ничего не говорить!!" Тянь Линцзы был возмущен, как будто кто-то ограбил его женщину.

Ли Янь не выдержал гнева, когда услышал это. Он стиснул зубы и похлопал по столу. "Этот У Хоншань действительно труслив до крайности". Он знает, что Герцогиня Ли влюблена в старшего брата Йе. Он также знает, что старейший брат Йе близок к герцогу Вану. Но он решил помочь Вэй Баохенгу и готов пожертвовать Герцогиней Ли ради собственной власти. Бедной герцогине Ли, ей всего 16 лет!"

Ли Йе молчала.

По мнению У Хоншаня, его дочь однажды выйдет замуж. Важно было, на ком она выйдет замуж.

Если бы его дочь вышла замуж за Ли Кэй Ёна, ему было бы выгоднее, чем Вэй Баохэн. В конце концов, никто не осмелится издеваться над ним после того, как Ли Гучан станет его родственником по браку. Кроме того, Ли Кэйон был гением, признанным миром. У Ты не проиграешь, если выйдешь за него замуж.

Видя, что Ли Йе молчит, Ли Янь не мог не волноваться. "Старший брат Йе, нельзя допустить, чтобы это произошло! Не говоря уже о том, что герцогиня Ли и вы - возлюбленные детства. Если герцогиня Ли действительно выйдет замуж за Ли Кэйна, то Вэй Баохэн при дворе будет такой же стабильный, как гора Тай".

Ли Йе посмотрел на Ли Яна.

"Да!" Тянь Линцзи хлопал в ладоши. "Армия Чжэньву сильна, упряма и непоколебима". Если Ву Хуншань действительно встанет на сторону Вэя Баохэна, сила Чжэньву снова расширится. Власть вассального государства будет велика. Это нанесёт большой вред Династии и обществу... В те дни Лушань стал могущественным..."

Говоря об этом, Тиан Линцзи прикрыл свой рот и не заговорил. Не стоит упоминать "Нарушения Ань-Ши".

Хотя Тянь Линцзы был евнухом, его знания и опыт были богаты.

Ли Йе встал. "Все они сказали, что Ли Кейонг - гений, который, как ожидается, достигнет стадии строительства фундамента, а затем успешно войдет в царство Духовного Мастера". Я хочу увидеть, что он за человек".

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 80 Посещение банка**

t

Ли Йе решил встретиться с Ли Кэй Ёном, но он не хотел, чтобы за ним следовал Ли Янь, заинтересованный в должности Наследника Принца. Ли Йе беспокоился, что если у него возникнет конфликт с Ли Кэй Ёном, Ли Янь не будет стоять в стороне. Даже если бы Ли Янь мог контролировать свой темперамент, было бы вредно для общей ситуации, если бы Ли Йе вступил в вражду с Ли Кэй Ёном так, чтобы Ли Кэй Ён затаил обиду на Ли Яна.

Ли Гучан, чьё настоящее имя было Чжуси Чисинь, был уроженцем Шатуо. Когда императорский двор подавил восстание Пан Сюня, он и Ли Кэйон внесли большой вклад, поэтому император присвоил ему фамилию Ли. Поэтому он сменил фамилию. После подавления Ли Гучан был назначен комиссаром Чжэньвоу, а Ли Кэйун - генералом Юньчжуна.

Из-за великой победы над пастбищными племенами на ранней стадии Танской империи и политики примирения с пастбищными племенами многие из них сдались императорскому двору и были помещены императорским двором на линию фронта Великой стены. Тангутские племена, племена шатуо, некоторые из уйгурских племен и другие племена играли важную роль в ранних внешних войнах, более поздних войнах за оборону границ и в урегулировании различных внутренних восстаний, в том числе Ан-Ши.

Оставьте это в стороне. Когда Ли Йе услышал весть от Ли Яня о том, что сегодня У Хуншань собирается устроить банкет в своей усадьбе, чтобы развлечь Ли Кэй Ёна и других людей, он сразу же покинул усадьбу принца Ань верхом на лошади и был готов присоединиться к веселью.

"Ваше Высочество, по словам принца Пу, сегодняшний банкет, устроенный зятем императора У, - это не простой банкет, но на него приглашены многие чиновники Чанъань". Неуместно ли нам идти без приглашения?"

Шангуань Цинчэн последовал за Ли Йе верхом на лошади на улице. Только двое из них отправились на банкет; Ли Йе даже не взял Церемониальную стражу Великого Князя.

"Ты боишься, что мы не сможем войти?" Ли Йе с улыбкой сказал: "Хотя Его Величество согласился на брак герцогини Ли и Ли Кэйонг, императорский двор еще официально не дал согласия на брак. Мы ограничены во времени, чтобы дискредитировать Ли Кэй Ёна и позволить Его Величеству отозвать свой приказ до официального объявления, так что у нас нет места для нерешительности".

Шангуань Цинчэн кивнула и инстинктивно почувствовала, что эта поездка в Императорскую усадьбу будет чрезвычайно опасной. Как и в горе Нюшоу, она была единственным человеком вместе с Ли Йе. У нее было чувство чести и большой ответственности, как она думала об этом. Она была готова к "кровавой битве".

"С тех пор, как мы вернулись с горы Нюшоу, герцогиня Ли никогда не приходила, чтобы найти тебя". Я слышал, что последние несколько месяцев она была наказана зятем императора Ву. Она жалкая". Шангуань Цинчэн вздохнула с эмоциями, как она думала о прошлом.

Ли Йе собирался что-то сказать. Вдруг он заметил, что кто-то спешит к его лошади.

Он мог уклониться, но он решил не реагировать, когда он судил о силе другой стороны, и Духовный Ци требовал, если он уклонился. Сила другой стороны была недостаточна для его страха, и если он уклонился слишком быстро, то можно было разоблачить его реальное культивирование.

Большой сильный человек в роскошных одеждах бросился из винного магазина на обочину дороги и постучался в лошадь Ли Йе, заставив белого коня закричать. Ли Йе потянул за вожжи для того чтобы уравнять свою лошадь и посмотрел на человека опирающегося на белого коня. Он был пьян, покраснел и вонял алкоголем. Он стонал и говорил что-то, чего не мог понять.

Когда Ли Йе увидел его лицо, выяснилось, что он не был человеком из Центральной равнины.

Группа людей быстро выбежала из винного магазина, чтобы поддержать пьяницу. Все они были из других рас и были одеты в роскошные одежды. Мужчины, следовавшие за ними, были одеты в конфуцианские мантии. Все они были из Центральной Равнины.

"Черт, порог настолько высок, что я чуть не упал. Если бы я упал, я бы испортил твой гребаный магазин!" Пьяный оттолкнул толпу и повернулся, чтобы проклясть винный магазин. Он перешел на официальный язык и бегло говорил.

Он переоделся и посмотрел вверх. Он увидел Ли Йе, смотрящего на него. Широко открыв глаза, он сказал: "Ах ты, маленький ублюдок! Посмотри на кого? Если ты еще раз посмотришь на меня, я выкопаю тебе глаза!"

Он был очень высокомерен.

Глаза Ли Йе слегка сузились, и его рот дёрнулся до полусмерти.

Он узнал этого человека, который был младшим братом Ли Кейона, Ли Керана. В своей последней жизни Ли Кэйонг участвовал в заселении восстания Хуан Чао и совершил военные подвиги, поэтому его назначили генералом гвардии Цзиньву. Ли Йе встречался с ним несколько раз.

Шангуань Цинчэн был несчастлив. Она указала на Ли Керана в лицо и гневно упрекнула его: "Откуда ты? Как ты смеешь быть таким высокомерным, с тех пор как сбил лошадь моего хозяина?"

У Ли Керана было грубое лицо и он выглядел очень зрелым, но на самом деле ему было около двадцати лет. Он разозлился из-за упрека Шангуань Цинчэна, и его выражение стало свирепым. "Никто не посмеет так со мной разговаривать и не укажет мне на урожай". Ты ухаживаешь за смертью!"

Говоря это, он схватил урожай Шангуань Цинчэн и оттянул его назад, чтобы вытащить Шангуань Цинчэн с ее лошади. Однако Шангуань Цинчэн совсем не двигался.

"Ты практикуешь техники Ци? Способны ли все в городе Чанъань культивировать? Но так как вы меня обидели, я не отпущу вас так легко!" Ли Керанг мобилизовал свой Духовный Ци, как он кричал.

Люди, стоящие за ним, доминировали в вассальном государстве. Они не желали стоять в стороне, так как видели, что обе стороны на пути столкновения. Они окружили Ли Йе и Шангуань Цинчэна и хотели затащить их вниз со своей лошади. Они закричали: "Ложись!" "Как ты смеешь оскорблять Чайлду Ли. Встань на колени и загладь свою вину!"

Следующие за ними конфуцианцы должны были быть чиновниками, которые принимали и сопровождали их. В это время они поспешили подойти и отговорить их. Но им не удалось добиться успеха, поэтому они накричали на Ли Йе. "Почему бы тебе не слезть с лошади?! Ты знаешь, кого ты обидел? Быстро загладь свою вину, а то будешь страдать за это!"

Ли Йе только что стал чиновником, жил в усадьбе и редко выходил на улицу. Кроме того, он не был известен, так что большинство чиновников в городе Чанъань не могли его узнать.

Шангуань Цинчэн ссорился с Ли Кераном, и её белое лицо постепенно покраснело. Несмотря на то, что Ли Керан был молод, он был мастером по переработке Ци второго уровня, поэтому ей было трудно защищаться.

Ли Йе посмотрел на окружающих, улыбнулся и сказал: "Когда в столице Чанъань могут быть такие грубые и необузданные люди? Сегодня я посмотрю, кто сможет меня снять!"

"Ты такой высокомерный!" Ли Керан был в ярости, когда слушал слова Ли Йе. Он вёл себя более опрометчиво теперь, когда уже слишком много выпил. Он ослабил скакуны и ударил по лошади Ли Йе, чтобы сбить с ног Ли Йе и его лошадь!

Ли Йе храпел.

Тело Ли Керана дрогнуло, и его кулак замер на полпути. Его кулак был всего в полуфуте от белой лошади, но он не мог идти дальше. Более того, он чувствовал огромную силу, давит на плечи, как гора. Большое давление перегрузило его, что сделало его лицо бледным, и его дыхание тяжелым.

Ли Керанг на 2-м уровне Ци-переработки был побежден, не говоря уже о других. В конце концов, практикующий методы Ци не был обычным человеком. Среди этих людей, которые имели самое высокое культивирование, были те же самые люди, что и Ли Керанг. В этот момент они застыли на месте, как будто были трансфиксованы, неспособные пошевелить даже пальцем. Люди с низким уровнем возделывания прямо блевали кровью и падали на землю!

Культивирование Ли Йе достигло 5-го уровня переработки Ци. В это время он раздавил всех, и ему не нужно было полностью раскрывать свое собственное культивирование. Он посмотрел на Ли Керанга. "Как подданный императорского двора, ты впал в амок в Чанъане и не испытывал никакого уважения к столице. Вы действительно ничего не знали о смерти и опасности. На колени, сейчас же!"

"Я встал на колени..." Ли Керанг собирался произнести ругательное слово. Прежде чем он смог закончить свои слова, давление на него вдруг удвоилось, и он почувствовал, как будто его ударил кто-то с большим молотком. Он больше не мог терпеть и выплюнуть полный рот крови. Его колени ослабли, и он встал на колени рядом с белой лошадью!

Много зрителей собралось вокруг. Они все ликовали, когда видели эту сцену.

"Вот место у подножия императора, а не место, где вы, дикари, могли бы вести себя так грубо". Вы действительно ищете смерти!"

"Эти дикари с севера действительно считают себя великими людьми, но они не знают, что в городе Чанъань много хозяев!"

"Откуда взялась эта Чайлда? Он такой красивый и могущественный!"

Владелец винного магазина, стоявший у двери, только что издевался над Ли Кераном, поэтому он был очень счастлив, когда увидел, что Ли Керана избили. Он плюнул на Ли Керанга и сказал: "Ты такой грубиян. Я уже знал, что сегодня у тебя будет катастрофа!"

Ли Керанг почувствовал себя смущенным и злым, когда услышал это. Его снова вырвало кровью.

"Уходите!" Ли Йе восстановил свою культивирующую силу и храпел.

"Подожди меня. Я найду кого-нибудь!" Ли Керанг чувствовал себя настолько униженным, что его лицо и шея покраснели. Сказав это, он поспешно сбежал со своим напуганным слугой, игнорируя кровь на его рту.

Конечно, Ли Йе не собирался ждать здесь, потому что ему нужно было пойти в Императорскую усадьбу на банкет. Кроме того, даже если бы Ли Керан действительно хотел кого-то найти, он был бы только Ли Кейонгом, который сейчас находится в Императорской усадьбе зятя императора.

Ли Йе не воспринял этот эпизод всерьез. Он прибыл в Императорское поместье зятя в 15:45. Дверь усадьбы была открыта, а перед ней уже не было вагонов. Должно быть, банкет начался. Li Ye и Shangguan Qingcheng оба демонтировали и передали бразды правления лошади к слугам.

Стюард, приветствовавший гостей перед дверью, узнал Ли Йе. Когда Ли Сянь был жив, у него были хорошие отношения с У Хуншань, и обе семьи часто собирались вместе. Но в это время стюард не испытывал никакой радости. Его выражение лица слегка изменилось, и он почувствовал себя смущённым, увидев Ли Йе.

"Ваше Высочество принц Ан... зачем вы пришли сюда?" Стюард поспешил поприветствовать его и почувствовал себя смущённым.

Ли Йе и Ву Вы выросли вместе. Когда они были детьми, Ли Сянь и У Хуншань оба хотели, чтобы они поженились, когда двое детей вырастут. Все в Императорском клане знали о чувствах У Тебя к Ли Йе, что было самой неловкой частью.

Ли Йе совсем не чувствовала себя неловко. Он улыбнулся и сказал: "Я не могу приехать? Приказал ли тебе зять императора Ву не пускать меня в Императорскую усадьбу?"

"Конечно, нет, пожалуйста, входите." Стюарду больше нечего было сказать, и он мог только приветствовать Ли Йе. Он не мог оставить Великого Принца у дверей Императорской усадьбы, не так ли?

Ли Йе вошел в дверь вместе с Шангуань Цинчэном. Они обошли стены усадьбы. На самом деле, он был очень хорошо знаком с усадьбой и не нуждался в стюарде, чтобы направлять путь. Но на данный момент, было бы лучше, чтобы кто-то вести его, чтобы показать, что он был принят в поместье, а не взломать.

Банкет проходил в большом и просторном зале. В зале было более двадцати столов, и он не был переполнен. Чиновники сидели за столами. Все они были чиновниками на стороне Вэй Баохэна и родственников и друзей У Хоншаня.

Они выглядели удивлёнными, увидев, как Ли Е появляется снаружи зала.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 81 Банкет 1**

Глава 81 Банкет (1)

Хотя Ли Йе и Шангуань Цинчэн приехали в усадьбу верхом на лошади, их скорость не была быстрой, потому что в городе Чанъань не разрешалось без причины скакать на лошади. Как заместитель магистрата офиса Чанъань Ли Йе, который отвечал за безопасность города Чанъань, конечно же, не стал бы галопом лошади. Поэтому Ли Керан уже прибыл до их прибытия.

Банкет в зале уже начался. Ли Кэран прибыл с гневом, но перед лицом высокопоставленных чиновников и сановников он не хотел, чтобы другие узнали, что над ним издевались в городе Чанъань. Поэтому он подошёл к Ли Кэйону сдержанно.

"Старший брат!"

"Разве ты не говоришь, что не можешь приехать?" Ли Кэйонг взглянул на Ли Керана, который сел рядом с ним. У них с Ли Керангом были похожие внешности, грубые и жесткие черты лица. Но его взгляд был более острым, чем у Ли Керана. Взглянув на Ли Керана, Ли Кейонг нахмурился. "Ты ранен?"

У Хоншань на главном сиденье попросил слугу добавить столик рядом с Ли Кэраном, когда он увидел Ли Кэрана. Ли Керан только порезал руки и не отдал искреннего привет У Хуншану.

Его лицо покраснело от стыда, когда он услышал вопрос Ли Кэйона. Он гневно сказал: "Старший брат, я только что столкнулся с мужчиной на улице. Он отругал наших чжэньвуйцев за то, что они не знали правил, и попросил меня преклонить перед ним колени. Так что я разозлился..."

"Так тебя избили?"

"Старший брат! Я сегодня много выпил, иначе тот парень... Старший брат, тот парень был безумен. Когда он узнал, что я не из Центральной Равнины, он оскорбил меня. Это действительно зашло слишком далеко. Когда нас унизили на севере? Нашей армии Чжэньву тяжело защищать границу империи. Кроме того, мы участвовали в заселении восстания Пан Сюнь и внесли немалый вклад за последние два года. Но сейчас в Чанъане нас так унижают другие. Ты можешь не сердиться, старший брат?" Ли Керан был возмущен.

Ли Кэн выпил немного вина и не заговорил. Чиновник, который с ним разговаривал, похлопал по столу, когда услышал их разговор. Он ответил: "Кто осмелился тебя обидеть? Вы и генерал Ли - важные министры императорского двора и внесли большой вклад. У вас также есть талант быть великим генералом. Как ты можешь пренебрегать! Чильде Ли, скажи мне имя этого парня и его взгляд, я обязательно заступлюсь за тебя!"

Чиновник был помощником левого министра военного ведомства. У него были близкие отношения с Ли Кейонгом в эти дни, и они были знакомы друг с другом.

"Я не спрашивал его имени, но я отчетливо помню его внешность!" Ли Керан сразу же подробно описал появление Ли Йе.

Внешность Ли Йе не имела явных признаков без родинок и шрамов. После описания Ли Керанга помощник левого министра не подумал о Ли Йе.

Ассистент левого министра кивнул, когда похлопывал по груди. "Поверь мне. У меня есть кое-какие отношения в городе Чанъань. Я поймаю этого человека в твоё распоряжение в течение трёх дней!"

Услышав это, Ли Керан был счастлив. Он поднял бокал и сказал: "Спасибо!"

Ли Кэн ничего больше не говорил об этом и ему не нужно было. Армия Чжэньву была настолько могущественной, что многие чиновники хотели подружиться с ними. Должен же быть кто-то, кто помог бы им разобраться с этим делом.

В данный момент Ли Кэйонгу было наплевать на этот вопрос. Он поднял бокал за У Хоншань и спросил: "Я слышал, что герцогиня Ли - талантливая девушка с лучшим талантом к культивированию в молодости императорского клана, и она чрезвычайно красива". Интересно, имею ли я удовольствие видеть ее сегодня".

Его столик находился рядом с У Хоншань, так он сказал низким голосом.

Причина, по которой У Хоншань устроил сегодня банкет, с одной стороны, в том, чтобы Ли Кэйонг познакомился со своей кликой и привел его в нее, с другой стороны, чтобы дать ему возможность встретиться с У Ты. Если бы они были довольны друг другом, их брак был бы урегулирован. У Хоншань был очень смущён, что Ву Ты вообще не вышел.

"Генерал, пожалуйста, подождите минутку". У Хоншань улыбнулся и торжественным голосом приказал стюарду. "Герцогиня достаточно долго гримировалась. Иди и попроси её выйти поскорее!"

Стюард принял приказ и поспешил уйти.

Стюард больше не возвращался, и ещё один стюард доложил У Хоншань. "Герцогиня не хочет выходить... Стюард... Его сильно избили и сейчас лечат..."

У Хоншань сделал глубокий вдох. Он был так зол, что чуть не разбил чашку.

Ли Кейон сузил глаза, увидев взгляд У Хоншаня. Он не видел Ву Ты с тех пор, как приехал в Чанъань. Брак, обещанный У Хоншань и Вэй Баохэн, был похож на аферу.

"Почему она не выходит? Разве она не знает, что она достаточно взрослая, чтобы выйти замуж? Кажется, я слишком балую её в повседневной жизни! Скажите ей, что если она не выйдет сегодня, то в будущем ей не разрешат покидать свой двор!" У Хоншань гневно прошептал стюарду.

Стюард выглядел встревоженным и завороженным: "Герцогиня сказала, что если вы еще раз заставите ее выйти, она разрушит свое возделывание... Она сделает то, что сказала!"

У Хоншань ошеломился, и его выражение стало мрачным. Спустя долгое время он вздохнул и помахал рукой, чтобы отпустить стюарда.

Он всегда был увлечен У Тхэем. Несмотря на то, что брак У Тхэ и Ли Кэй Ёна был удачным, он чувствовал себя виноватым в сердце У Тхэя. У Ты был упрям, поэтому он не мог слишком сильно на неё давить.

"Генерал Ли... моя дочь внезапно почувствовала себя плохо, и я боюсь, что она не сможет прийти сегодня к вам на встречу... Тем не менее, родители имеют право решать вопрос о браке своих детей, чтобы ваш брак с моей дочерью не задерживался". У Хоншань пообещал Ли Кэйонгу.

Выражение Ли Кэй Ёна было внезапно суровым. Он фыркнул и больше не обращал внимания на У Хоншаня, как будто немедленно уезжал.

В этот момент приехал Ли Йе.

У Хоншань почувствовал себя смущённым и удивлённым, увидев, как Ли Е появляется у двери. Не успел он замолвить словечко, как Ли Керан похлопал по столу. Он скрежещал зубами и сказал помощнику левого министра рядом с ним: "Это он! Это тот парень, который сбежал с улицы и публично оскорбил меня и армию Чжэньвоу!"

Как старший чиновник императорского двора, помощник левого министра военного ведомства, несомненно, признал Ли Е. Они встречались друг с другом при утреннем дворе. Он был ошеломлён, когда услышал слова Ли Керана. "Сегодня Чайлда Ли была..."

"Да, это он! Помощник левого министра, разве вы не сказали, что поможете мне разобраться с ним? Теперь ты можешь видеть его отчетливо. Запомните его внешность и поймайте его сейчас!" Ли Керан гневно сказал.

Помощник левого священника открыл рот и некоторое время молчал. Наконец, он беспомощно покачал головой и колебался, говоря: "Чайлда Ли... Я боюсь, что не смогу ничего поделать..."

"О чем ты говоришь? Ты мне не поможешь?" Ли Керанг был ошеломлен.

Помощник левого министра вздохнул. "Не то, чтобы я не хочу помогать, но я не могу помочь..."

"Вы обещали помочь. Как ты можешь так быстро измениться? Ты знаешь, что такое обещание?" Ли Керанг разбушевался.

Помощник левого министра выглядел странно. "Чайлда Ли, ты знаешь, кто этот человек?"

"Даже если он император..." Ли Керанг хотел закричать, но потом понял, что это не в юрисдикции армии Чжэньву, и немедленно остановился. "Кто он?"

"Он принц Ан!"

"Принц Ан?"

"Если бы он был кем-то другим, я бы определённо сдержал своё обещание. Но он великий князь императорского двора, как я смею, помощник министра, оскорблять его? Более того, он вице-магистрат офиса Чанъань с реальной властью, и он отвечает за безопасность города Чанъань. Если я посылаю кого-нибудь поймать его, значит ли это, что я посылаю своих людей в тюрьму лично?"

Ли Керанг был шокирован, когда слушал его. "Как, как это возможно?! Кто-то, кого я случайно встретил на улице, оказался Великим Принцем? Такой молодой великий принц и вице-магистрат с реальной властью?!"

Помощник левого министра военного ведомства вздохнул и вступил с ним в зрительный контакт. "Кто виноват? Тебе не повезло!"

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 82 Банкет 2**

Глава 82 Банкет (2)

Ли Керанг наконец-то почувствовал горькое чувство. Он мог только молчать о своих страданиях и был обескуражен. Излишне говорить, что он не смог отомстить за то, что его сегодня избили.

Хотя его личность была очень возвышенной, и Ли Гучан поддерживал его, может ли его личность быть более возвышенной, чем у Великого Принца? Он мог принять его невезение только тогда, когда он наткнулся на более возвышенный человек, который обладал реальной силой.

Помощник левого министра военного ведомства взглянул на Ли Керана. Какое-то время он думал, а потом сказал Ли Керану низким голосом. "Если кто-то еще обидел тебя, он должен доминировать". Но если этот человек был принцем Анем, у него должна быть причина. Если ты пойдёшь на допрос, то узнаешь, что Ваше Высочество принц Ан и герцогиня Ли выросли вместе..."

Ли Керан некоторое время чувствовал себя пустым, а потом понял. Он не мог не взглянуть на Ли Кэ Ёна. Он открыл свой рот и в конце концов не сказал ни слова. Он подумал: "Я страдал за тебя?"

Пока они разговаривали, У Хоншань оставил своё место и поприветствовал у двери. "Ваше Высочество принц Ан... зачем вы пришли сюда?"

У Хоншань не знал, зачем Ли Е сюда пришёл. Причина, по которой он сегодня принимал Ли Кэйна, была очевидна. В любом случае, Ли Йе не должен был приезжать, но он приехал, что очень смутило У Хоншань.

У Хоншань подумал: "Разве Ли Йе не знает, что я сегодня развлекаю Ли Кэйна?"

Ли Йе улыбнулся и сказал: "Я не навещал тебя и герцогиню несколько дней и очень скучаю по тебе. Более того, я слышал, что генерал Ли здесь. Он знаменит, и я восхищаюсь им, поэтому прихожу внезапно... Ты же не будешь винить меня за мою грубость, не так ли?"

"Нет, не буду. Ваше Высочество, пожалуйста, займите своё место."

Ву Хоншань поспешил поприветствовать Ли Йе, чтобы он присел. Он понятия не имел о мыслях Ли Йе и чувствовал себя неловко. Он боялся, что Ли Йе настолько разозлится, что бросится к Ли Кэйону и побьет его.

У Хоншань знал, что Ли Йе на стороне Ван Дуо и Лу Яна. Они были на разных вечеринках, но они не были врагами. Он не мог выгнать его по этой причине. Кроме того, Wu Hongshan не смог сделать это, потому что Li Ye был великим принцем.

Пока он был в замешательстве и беспокойстве, У Хуншань услышал разговор Ли Керана с помощником левого министра. Несмотря на то, что они говорили потише, он слышал это отчетливо, потому что его культивирование не было низким.

Когда он узнал, что Ли Е раньше побил Ли Керана, У Хуншань почувствовал себя гораздо более беспокойным, поэтому его улыбка расширилась. Он боялся, что Ли Йе будет чувствовать себя несчастным. Если бы у Ли Йе был конфликт с Ли Кэном здесь, это вызвало бы много неприятностей.

Ли Йе сидел. Шангуань Цинчэн пошел в прихожую и попросил кого-нибудь обслужить ее. Он обнаружил, что все смотрели на него, и все они выглядели странно, поэтому он сказал с насмешкой: "Мы часто видим друг друга в повседневной жизни, и я никогда не видел, чтобы ты так на меня смотрела". Беспокою ли я тебя сегодня?"

Включая помощника левого министра, все были смущены. "Конечно, нет."

Они подумали: "Мы члены разных партий и политические оппоненты. Вы внезапно вломились, беспокоили нас или нет, не чувствуете ли вы себя неловко, когда сталкиваетесь с нами".

Ли Йе не чувствовал бы себя неловко, наоборот, ему было очень легко. Его официальное положение не было высоким, но у него был титул Великого князя. Поэтому У Хоншань должен был расположить его на переднем сиденье, чтобы Ли Кэй Ён мог переместиться к следующему столу. Он посмотрел на Ли Кэйона, когда садился. Он улыбнулся и сказал: "Генерал Ли, вы, кажется, не рады меня видеть?"

Ли Кьён не понял Ли Йе. Если бы он был Ли Йе, он бы не "отправился в приключение в одиночку". Услышав слова Ли Йе, его выражение не изменилось, и его манера была нежной. Он сказал с улыбкой: "У принца Аня хорошее поведение. Я чувствую себя таким добрым, как только встретил тебя".

"Правда?"

"Конечно."

Они смотрели друг на друга с улыбками на лицах. Казалось, это было гармонично, но на самом деле, они не любили друг друга.

Все люди в зале были высокопоставленными чиновниками и сановниками. Все они знали, что Ли Йе приехал сюда сегодня не для того, чтобы с ними поболтать. Все знали об отношениях между Ли Йе и герцогиней Ли. Поэтому они решили не вмешиваться в это дело.

У Хоншань посмотрел на этих двоих и почувствовал беспокойство, как будто у него на спине были шипы, а на сиденье - иголки. Он знал, что сегодняшний банкет будет напрасным. Каждый мог понять, каким человеком является Ли Е, благодаря своим средствам против Ли Яо и его способности случайно "разрушить" репутацию Ли Гуаньшу.

У Хуншань думал, что сможет понять Ли Йе до того, как Ли Йе отправится на гору, залитую облаками. Однако никто не осмелился сказать, что он мог видеть насквозь молодого принца Аня, когда Ли Йе получил наследство Юань Тяньгана и вернулся в город Чанъань.

У Хуншань испытывал плохое предчувствие.

"Ваше Высочество, я предлагаю тост за вас". Ли Кэйон поднял бокал. Он ничего не знал о секретах Ли Йе, поэтому понятия не имел о возможностях Ли Йе.

По его мнению, Ли Йе в лучшем случае был его "соперником в любви" и не имел шансов на победу. Ли Кейонг высоко ценил себя и был полон сил. Поскольку Ли Йе пришел один, Ли Кэйон думал, что все будет под его контролем, что бы Ли Йе ни планировал.

"Генерал Ли, пожалуйста."

После того, как они выпили вино, Ли Кьён снова улыбнулся. Так как они были противниками, и Ли Йе, очевидно, пришёл сюда за ним, Ли Кэйонг не собирался сидеть и ждать, и он был готов бросить вызов Ли Йе. Он решил начать с неловкого прошлого, которое Ли Йе не мог культивировать в течение двадцати лет, чтобы обнаружить шрамы Ли Йе и проверить его способности.

Но в этот момент внезапные перемены заставили Ли Кэйна впасть в депрессию и расстроиться.

Внезапно в зале появился человек и побежал к Ли Йе.

"Старший брат Йе, ты здесь?!" Её голос был полон удивления и невыразимых эмоций. Ее голос дрожал от волнения.

Грядущей была герцогиня Ли, Ву Ты. Она была жива и пиналась перед Ли Йе, как кролик. Она смотрела на Ли Йе своими кристально похожими глазами. Она была похожа на девушку-ткачишку, которая встретилась со стадом пастухов на мосту сороконожек.

"Я пришла повидаться с тобой". Ли Йе встала с нежной улыбкой.

Эта сцена заставила Ли Кейона взволноваться и разозлиться. Он был в Чанъане так долго и ни разу не видел Ву Ты. Неважно, какие сокровища, каллиграфию и картины он прислал, не было никакого ответа, как будто камень упал в море.

Ли Йе только что приехал, а Ву Ты сразу же вышел. Все официальные лица и высокопоставленные лица знали о его браке с герцогиней Ли. В это время он чувствовал себя смущённым и униженным. Даже он был в хорошем настроении, он больше не мог этого выносить.

Взгляд Ли Кэй Ёна омрачился, и он взглянул на У Хоншань. Несмотря на то, что он не сказал ни слова, его значение можно было легко понять. "Разве вы не говорили, что герцогиня больна? Она похожа на больную? Какова твоя цель - скрыть герцогиню от встречи со мной?!"

У Хоншань открыл рот и не знал, что сказать.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 83 Банкет 3**

Глава 83 Банкет (3)

В отличие от жителей центральных равнин, Ли Кэйон не знал, как подчиниться унижению. Он никогда не подчинялся унижениям в свои прошлые годы, включая первые годы защиты горы Инь с Ли Гуочаном и годы подавления восстания Пан Сюня. Люди в армии были очень прямыми. Они сражались, если у них были разногласия. Кто бы ни победил, он был лидером. Более того, он был Шатуо, который был свирепым и агрессивным.

К счастью, Ли Кэйон не был обычным человеком. Он пришел в Чанъань с очень четкой целью, и он знал, что он должен подчеркнуть общую ситуацию, поэтому он не ушел сразу. Даже если отношение У Хуншаня было слабым, Ли Кэйон не кричал на него. Но он был сильным и прямолинейным в настроении и не хотел проигрывать. Хотя он потерял лицо, он не собирался отступать. Он думал о том, как победить Ли Йе и спасти его достоинство.

"Я слышал, что ты выдающийся среди молодежи Императорского клана и что у тебя большой талант в выращивании. Могу я попросить вашего наставления?"

Когда Ли Кён успокоился, он бросил вызов Ли Йе.

Эта просьба была оскорбительной. Все присутствующие в зале понимали, что Ли Кэйон потерял лицо перед Ли Йе, поэтому он хотел отомстить. В обычных обстоятельствах Ли Йе мог проигнорировать его оскорбительную просьбу, и никто не мог сказать ни слова.

Однако нынешняя ситуация была иной, поскольку чиновники в зале были на стороне Вэя Баохэна и У Хуншаня. Они не желали видеть, что Ли Кэйон перегружен Ли Йе, что повлияло на брак Ли Кэйонга и У Юя. Поэтому они не задавали вопросов и даже продолжали говорить об этом, чтобы вызвать неприятности.

"Я слышал, что генерал Ли - самый доблестный генерал армии Чжэньву. В юном возрасте он уже достиг 5-го уровня переквалификации Ци, и ожидается, что он войдёт в царство Духовного Мастера. Он настоящий гений не только на севере, но и во всем мире!".

Помощник левого министра военного ведомства сказал вслух: "Более того, генерал Ли защищал границу империи и участвовал в заселении восстания Пан Сюнь. Он опытный генерал на поле боя, в то время как Ваше Высочество принц Ан был только что коронован в этом году. Похоже, у него есть подозрение в издевательствах над генералом Ли, бросающим вызов Вашему Высочеству?"

Его слова, похоже, обвиняют Ли Кэй Ёна в неправильных действиях, но на самом деле, он высоко отзывался о Ли Кэй Ёне. Он болел за Ли Кэй Ёна, но принижал Ли Йе взглядом "Ли Кэй Ён очень силён, а ты слишком слаб".

Как только он сказал это, кто-то понял, что он имел в виду. Он сразу же продолжил: "Что значит "помощник министра"? Вы недооцениваете Ваше Высочество принца Ан? Возможно, вы не знаете, что Ваше Высочество Принц Ан занял первое место на официальном экзамене на горе Нюшоу. Более того, Ваше Высочество - наследник Небесного Магистра Юаня. Все в городе Чанъань говорят, что Ваше Высочество Принц Ан является самым талантливым человеком в Чанъань"!

Ли Керан свернул губы. "Неужели принц Ан такой могущественный? Интересно, кто более могущественен, самый талантливый человек в городе Чанъань или самый талантливый человек в армии Чжэньву?"

"Армия Чжэньву - элитная пограничная армия, а генерал Ли - яростный генерал. Как Ваше Высочество может сравниться с генералом Ли?"

"Вы ошибаетесь. Чанъань является столицей, так что самый талантливый человек в Чанъань является самым талантливым человеком во всём мире. Как он мог проиграть?"

Все говорили в зале. Казалось, что дебаты были разделены на две стороны, но на самом деле, они разжигали неприятности, так что у Ли Йе не было места для отступления.

Ли Йе принимал все выражения в своих глазах и чихал в своем сердце. Он точно знал, что они думают. Он был равнодушен к ним и не заботился. Он повернулся и спросил У Хоншаня: "Каково ваше мнение?"

У Хоншань кашлянул и вздрогнул: "Ну... Обычно молодые люди учатся друг у друга. Мы все знаем, что вы мудры и храбры, но у нас никогда не бывает шансов стать свидетелями вашего выступления, поэтому все мы этого ожидаем".

Его титул великого принца постоянно делал У Хоншань очень пассивным, хотя У Хоншань, вообще-то, был старшим Ли Йе. Поэтому для У Хоншаня было разумно сказать "молодые люди учатся друг у друга", и он с удовольствием взял инициативу в свои руки.

"Отец! Вскоре после того, как старейшина брат Йе достиг этапа переосмысления Ци, как мог... "Ву Ты был сразу же несчастен и отпущен".

"Заткнись и возвращайся?!" У Хоншань гневно кричала на неё.

Из-за того, что Ву Ты был слишком неравнодушен к Ли Йе, Ли Кейонг оказался в деликатной ситуации и был очень зол. Если бы брак провалился, Ву Хуншань потерял бы поддержку армии Чжэньвоу и не смог бы отчитываться перед Вэй Баохэн.

У Ты был так зол, что она поставила штамп на ногах, почти потеряв контроль над своим гневом.

Ли Йе успокоил её и посмотрел на Ли Кэй Ёна. Он спокойно сказал: "Так как вы направили приглашение, у меня нет намерения отказывать вам. В данном случае, я хотел бы обменяться с вами боевыми навыками, но... каковы ставки?"

"Последнее слово за Вашим Высочеством".

Ли Кэйон был счастлив с тех пор, как Ли Йе согласился с ним.

Он ясно знал свою силу. Во всём мире было мало мастеров по переработке Ци 5-го уровня в возрасте до тридцати лет. Иначе его бы не назвали самым талантливым человеком в империи. Более того, он имел богатый опыт на поле боя и борьбы с врагами, поэтому он не беспокоился о борьбе с Li Ye.

По его мнению, пока Ли Йе соглашался сражаться, он уже победил.

Ли Йе снова улыбнулся. "Я слышал, что вы пришли в Чанъань на этот раз, чтобы сделать предложение герцогине Ли?"

Услышав это, все глубоко вздохнули. Очевидно, они могли предсказать, о чём Ли Йе попросит.

Ли Кейонг сурово посмотрел на Ли Йе. "Что ты имеешь в виду?"

Ли Йе улыбнулся. "Кстати, я тоже давно восхищаюсь герцогиней Ли."

Он подрезал руки в сторону У Хоншаня, когда говорил это. "Пожалуйста, не думайте, что я груба. Герцогиня Ли - прекрасная девушка, и только герой может сравниться с ней. Поэтому я думаю, что если генерал Ли проиграет сегодня, их брак больше не будет нуждаться в упоминании".

Услышав это, тело Ву Ты слегка дрогнуло, и она была потрясена счастьем. Она выросла вместе с Ли Йе, но он впервые произнёс эти слова так прямо.

Выражение У Хоншань изменилось. "Ваше Высочество, вы..."

Ли Йе не дождался согласия У Хоншаня и посмотрел на Ли Кэй Ёна напрямую. "Генерал Ли, что вы думаете?"

Ли Кэйонг был глубокомысленным. Он приехал в Чанъань ради брака. Брак был настолько важен, что имел отношение к будущему армии Чжэньвоу. Ли Йе воспринял это как азартную игру, поэтому ему нужно было взвесить предложение Ли Йе.

Ли Йе знал о колебаниях Ли Кэйна, поэтому он с улыбкой сказал: "Говорят, что от тебя ждут, что ты войдёшь в стадию строительства Фонда, и что ты выдающийся герой". Вы выдвинулись вперед на поле боя и были непобедимы. Так почему же ты боишься перед битвой в данный момент?"

"Хорошо, я согласен!" Ли Кэйон без колебаний ответил.

Он не был убит Ли Йе, но он не думал, что Ли Йе сможет победить.

Как избалованный Великий Принц мог выиграть?

Если бы Ли Кэйон не был уверен в себе, его нельзя было бы назвать доблестным генералом. Не в его стиле было бояться перед битвой на поле боя.

"Хорошо, пожалуйста, генерал".

Через некоторое время все вышли во двор из зала и встали в окружающие коридоры, в то время как Ли Е и Ли Кэйон уже стояли в центре двора.

Ли Керан засмеялся. "Я подумал, что должен подчиниться сегодняшнему унижению на улице". Я не ожидаю, что принц Ан попросит неприятностей и осмелится драться с моим старшим братом! Мой старший брат забил бы его до смерти!"

Помощник левого министра, который стоял рядом с Ли Кераном, тоже засмеялся. "Я точно знаю силу генерала Ли. Соревнование - это ветер для него, чтобы победить. Несколько лет назад я отправился в экспедицию с армией во время подавления восстания Пан Сюня. Я отчетливо помню, что в то время генерал Ли бросился к врагам, как будто он вошел в место, где никого не было".

"Несмотря на то, что принц Ань получил наследство Небесного Мастера Юаня, вскоре после того, как он начал культивировать. У него нет шансов выиграть этот конкурс. Я действительно не знаю, зачем ему принимать вызов генерала Ли".

"Это ради его достоинства. Мы все знаем отношения между принцем Анем и герцогиней Ли. Столкнувшись с вызовом генерала Ли, принц Ан определенно не может быть слабаком. Но он не знает, что будет только хуже, потому что он такой упрямый".

"В конце концов, он молод и не зрел!"

Ли Кэй Ён был доволен их дискуссией, но он не проявил самонадеянность. Он спокойно сказал Ли Йе: "Ваше Высочество, пожалуйста".

Чем спокойнее он был, тем больше уверенности в себе.

Ли Йе взглянул на Ву Ты и Шангуань Цинчэн сбоку и заставил их чувствовать себя непринуждённо с улыбкой. А затем он сказал Ли Кэйонгу: "Генерал Ли, вы гость, так что вам не нужно быть вежливым".

"Хорошо!" Ли Кэйон без колебаний сделал глубокий вдох в свое поле эликсира. Он исчез на месте, а затем мгновенно появился перед Ли Йе и ударил в лицо Ли Йе.

Его удар показался обычным, простым и прямым. Но на самом деле, его культивирование было настолько высоким, что любой его шаг содержал в себе разнообразные изменения. Ветер, ведомый его кулаком, искажал воздух вокруг. Его удар, очевидно, был мощным.

Ли Кэйон был членом армии, и он никогда не делал вещи неряшливо. Он использовал от 70% до 80% своего культивирования для удара, гарантируя, что Ли Йе не сможет уклониться и сможет сражаться с ним только напрямую. В то же время, он был готов сокрушить Ли Йе силой своего культивирования. Было очевидно, что он хотел дискредитировать Ли Йе и показать свою настоящую силу.

Ли Йе вообще не двигался и не собирался уклоняться. Он ударил прямо.

Ли Кейонг был счастлив, когда увидел, что Ли Йе такой высокомерный. Он думал, что Ли Йе был безрассудным человеком, и что на этот раз Ли Йе должен был потерпеть неудачу.

Два удара ударили друг друга. Духовный Ци столкнулся между двумя ударами, вызвав волны в воздухе, и взорвал их длинные волосы назад.

Выражение Ли Йе не изменилось, в то время как Ли Кейонг немного изменился. Сила удара Ли Йе заставила онеместь кулака Ли Кэйона и его руку дрожать. Он был почти избит в обратную сторону. Очевидно, что культивирующая сила Ли Йе была сильнее его!

Ли Йе совсем не двигался, пока Ли Кейонг отступил назад. Ли Кьён был шокирован и подумал, как это возможно?

Люди со стороны двора выпустили крик удивления, когда увидели эту сцену. Все они были культиваторами, чтобы знать, что Ли Йе занял абсолютное превосходство в схватке.

Услышав восклицание, Ли Кейонг потемнел. Он намеревался показать Ли Йе свою настоящую силу, но в конце концов был избит в обратную сторону. Он чувствовал себя ужасно.

"Генерал Ли, почему бы вам не стараться изо всех сил, когда вы сталкиваетесь с врагами?" Ли Йе спросил легко, но он был полон сарказма и особенно резок, как Ли Кэйон слышал об этом.

"Еще раз!" Ли Кьён больше не осмеливается недооценивать Ли Йе и зарезервировать. Он мобилизовал всю свою культивационную силу. Он снова двинулся вперёд и ударил Ли Йе один за другим.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 84 Банкет 4**

Глава 84 Банкет (4)

После того, как он использовал все свое культивирование, каждый раз, когда Ли Кэйон ударил, ветер его кулака издал звук разрывания воздуха, завывая, как дикий ветер. Духовный Ци кружился вокруг его кулака, образуя водоворот Духовного Ци. Это действительно выглядело как шторм!

Он ударил так быстро, что большинство присутствующих должностных лиц видели только бесчисленные тени его кулаков и не видели каждый кулак отчетливо. Очень трудно было отстоять его яростное нападение. Каждое выражение стало торжественным, когда они поняли, что Ли Кэйон заслужил свою репутацию.

Однако Ли Йе, который стоял перед Ли Кэй Ёном, никогда не менял своего выражения. Столкнувшись с ожесточенной атакой Ли Кэй Ёна, он не имел намерения защищаться и бил друг друга за другом. Их удары ударяли вместе, вызывая повсюду взрывные звуки и штормы Духовного Ци.

Взрывные звуки продолжались, и их одежда и волосы танцевали. Они не использовали продвинутые методы культивирования и просто били друг друга один за другим. Было очевидно, что они намеревались раздавить друг друга только своими культивированиями и честно выиграть.

Чиновники были шокированы их ожесточённой борьбой и смотрели друг на друга невероятным взглядом.

Теоретически, в Чанъане чиновник 1-го уровня Ки-рефининга имел квалификацию семиклассного чиновника, а чиновник 4-го уровня Ки-рефининга - четырехклассного чиновника. Мастера высокого уровня по ци-профинированию были так же редки, как двух- и трехклассные чиновники. На месте, У Хоншань занимался 6-м уровнем Ки-переработки, а остальные были ниже 5-го уровня Ки-переработки. Но теперь Ли Йе и Ли Кейонг были на высоте, так что они поняли, что сила Ли Йе превзошла их ожидания.

Зрители были удивлены, в то время как Ли Кэйонг был в ужасе. Он использовал все свое культивирование сотнями ударов, но у него не было никакого преимущества. Напротив, Ли Йе боролся с большой легкостью. Как бы Ли Кэйон не мобилизовал своего Духовного Ци и не улучшил его кулак, кулак Ли Йе всегда был чуть сильнее его.

Недостаточно было, чтобы Ли Кэйон сразу проиграл, но на него оказывалось огромное давление. Постепенно лицо Ли Кэй Ёна становилось всё бледнее и бледнее, и он был почти потрясён.

"Старший брат, бей его! Бей его! Не отпускай его!" У Ли Кэрана было мало культивирования, так что он не мог вникать в детали. Он болел за Ли Кэ Ёна.

Услышав это, Ли Кён был смущен. У него не было зарезервированных мест, и он хотел победить Ли Йе, но он был неспособен на это.

Ли Кьён скрежещал зубами, в то время как Ли Йе был спокоен и не испытывал никакого давления. Ли Кэйонг чувствовал себя крайне несчастным и обиженным, когда понял, что Ли Йе избил его, не использовав всю свою силу. Рано или поздно он бы потерпел поражение, если бы продолжал так сражаться!

"Кто, черт возьми, этот Ли Йе? Разве не сказано, что он не мог культивировать в течение двадцати лет, и что он только что добился культивирования Ци-рефининга? Почему с ним так трудно иметь дело?" Ли Кэйонг нашел время, чтобы взглянуть на У Хоншань с предупреждениями в глазах и подумал, что его подставляют. Но У Хоншань выглядел пустым и понятия не имел, что происходит. Он был более невиновен, чем Ли Кэйонг.

В конце концов, Ли Кэйон больше не мог этого выносить. Он отступил назад и его руки тряслись перед ним. Он закричал: "Тысячи войск!"

"Тысячи войск" - это метод выращивания в армии, известный также как "Тысячи весов". Он был известен своей долголетней силой и яростной силой. После того, как "Тысячи Войск" были использованы, он мог постепенно увеличить силу пользователя и сделать его нападение все более и более мощным.

"Тысячи войск" был создан Ли Цзином, военным богом империи, в сочетании с методами культивирования милитаристов и даосов. После своего создания он был популярен в армии и любим многими генералами. Однако, насколько высока могла достигать возрастающая сила, зависела от предела прочности культиватора, то есть от таланта и квалификации культиватора и упорства его ума, напрямую связанного с властью "Тысячи войск".

В армии Чжэньвоу уровень "Тысячи войск" Ли Кэйна был несколько ниже, чем у Ли Гуочана.

"Ты собираешься использовать метод культивирования?" Ли Йе хихикал.

"Возьми это!" Лицо Ли Кейона было мрачным, и он снова бросился вперед. Как только он использовал "Тысячи войск", его Духовный Ци постепенно увеличивался, как волны приливов. И на этот раз он уже не просто ударил Ли Йе, он также использовал свои ноги. Он вступил в тесный бой с Ли Йе, используя боевые навыки. Его нападение было ожесточенным и опасным.

Ли Йе не боялся. Он отвечал по движениям Ли Кейона. Он никогда не был побежден в боевых навыках с тех пор, как он трансмигрировал.

Они больше не только били друг друга, они также использовали свои ноги, чтобы бороться. Они двигались быстро и использовали все свои навыки. Как только они ударили друг друга по телу, они сразу же разделились, а затем они повторили таким образом. Они ожесточенно сражались во дворе.

Они обратили внимание на влияние и не использовали хребетную атаку. Но даже при этом голубой каменный пол во дворе был сломан дюймом за дюймом, время от времени пролетали обломки, а цветы и растения во дворе были уничтожены, вызвав облако дыма и пыли. Взрывные звуки Духовного Ци стучали как петарды.

Чиновники, наблюдавшие за дракой, были поражены. Помощник левого министра военного ведомства не мог не сказать: "Ваше Высочество принц Ан настолько силён, что смог сразиться с генералом Ли?!".

Человек, находившийся рядом с ним, тоже был удивлен. "После того, как он вернулся с горы, залитой облаками, культивирование принца Аня быстро улучшилось. Когда он был назначен вице-магистром Чанъаньской канцелярии, его культивирование достигло 4-го Ци-рефининга по результатам испытаний Императорской Астрономической Обсерватории. В то время, хотя я был удивлен, я думал, что у принца Аня не было ничего, кроме культивирования. Я не ожидал, что реальная боевая способность Принца Аня настолько сильна!"

Услышав их слова, Шангуань Цинчэн фыркнул. Она с гордостью сказала: "Это Ваше Высочество Принц Ан!"

Ву Ты хлопал ей в ладоши. Эта детская девочка продолжала болеть за Ли Йе. "Старший брат Йе, ты потрясающий". Бей его! Бей его! Бей его!"

Стюард рядом с ней вытирал пот, когда слышал ее слова. Он думал, что это нехорошо, что она так пристрастна, но он осмелился не отговаривать ее.

Когда он начал использовать "Тысячи войск", Ли Кэйон уже знал, что с Ли Йе трудно иметь дело, поэтому он не резервировал свою силу. Он даже разыграл свои боевые навыки, которые так много лет тренировался в армии и хотел победить Ли Йе своими боевыми навыками. По его мнению, Ли Йе был избалованным Великим Принцем и ему не хватало настоящих боевых навыков. Но он знал, что ошибался, когда на самом деле столкнулся с Ли Йе.

Независимо от того, какие навыки использовал Ли Кейонг, Ли Йе смог устранить свои атаки. Кроме того, атака Ли Йе становилась все ожесточеннее и ожесточеннее, и он часто подвергал Ли Кэй Ёна опасности. Несколько раз Ли Кэйонг был почти атакован, поэтому ему нужно было сконцентрироваться на борьбе.

В результате давление на Ли Кэй Ёна не уменьшалось, а даже возрастало.

"Почему? Почему у тебя такие выдающиеся боевые навыки?" Ли Кэйонг хотел громко допросить Ли Йе, но не смог этого сделать, потому что если он допрашивал Ли Йе, это означало, что он признал свою слабость. Это заставило его чувствовать себя крайне неловко, так что ему пришлось сдержать свой вопрос.

Он был яростным генералом на поле боя, и его боевые навыки были обучены многочисленным кровавым сражениям. Он утверждал, что является самым талантливым человеком в империи, но теперь он был избит этим неизвестным Ли Е. Как он мог не чувствовать себя обиженным?

Ли Кэй Ён настаивал, и вдруг его глаза стали светлыми. Время, которого он ждал, наконец-то пришло!

Сила его "Тысячи войск" скопилась на вершине!

"Давление на голову!"

С ревом Ли Кэйон поднял "Тысячи войск" на тридцатый уровень. Он предпринял беспрецедентное наступление и яростно ударил Ли Йе по лицу. Это был сильнейший удар Ли Кэйона без использования секретных методов и магических сокровищ. Сила его удара удвоилась.

Это был его последний шанс. Ли Йе только что сокрушил его, так что его гнев отразился на его ударе. Когда "Тысячи войск" достигли тридцатого уровня, произошло бы существенное увеличение силы, почти в три раза сильнее, чем раньше.

Хотя Ли Йе с легкостью боролся с ним, он не верил, что Ли Йе смог блокировать этот удар. После этого удара его Духовный Ци был бы исчерпан, и он не смог бы сражаться временно. Но до тех пор, пока Ли Йе мог быть побежден, он побеждал!

Когда он ударил, над головой Ли Йе появилось облако белого Духовного Ци в виде горы. Оно вдруг надавило на Ли Йе, как гора Тай на его голове!

Глаза Ли Йе все еще были спокойны.

С памятью о своей прошлой жизни, он был очень ясен в характеристиках "Тысячи войск", и он знал, что Ли Кэй Ён подвергся такому смертельному нападению.

Он уже подготовился к этому.

Сила трех зеленых лотосов в его Океане Ци излилась в кулак Ли Йе.

Ли Йе нанес удар.

"Бах". Два удара снова столкнулись напрямую, вызвав волны Духовного Ци. Гравий, цветы и растения были снесены с земли, как будто с земли поднялась буря. С их мантиями и трепетом волос чиновники в коридоре должны были мобилизовать свой Духовный Ци, чтобы устоять перед тем, как его снесет шторм Духовного Ци.

После удара Ли Йе не пошевелился.

Как и Ли Кейонг.

Но присутствующие знали, кто победил, а кто проиграл.

Это произошло потому, что дыхание Ли Йе было гладким, в то время как дыхание Ли Кэй Ёна было в беспорядке, что указывало на то, что его Духовный Ци был измотан.

В отсутствие использования секретных методов и магических сокровищ, их борьба была закончена.

Конечно, они не стали бы использовать секретные методы и магические сокровища, потому что у них не было борьбы на жизнь и смерть.

Чиновники смотрели друг на друга, все были шокированы.

"Генерал Ли... побежден?"

"Принц Ан побеждает?"

"Это действительно... неожиданно!"

Ли Керанг был ошеломлен. "Как такое возможно! Мой старший брат никогда не был побежден! Это невозможно!"

Не смотря на все взгляды, Ву Ты сразу же прыгнул во двор, чтобы поболеть за Ли Йе. Она прыгнула от радости с двумя косичками, танцующими в воздухе, потому что драка была очень важна для неё. С тех пор, как Ли Йе выиграла, ей не нужно было беспокоиться о браке с Ли Кэй Ён. Более того, перед схваткой Ли Йе сказал, что давно восхищался ею...

"Он заслуживает быть сыном старого принца Ан". Невероятно! Необыкновенным!" Помощник левого министра военного ведомства был убежден в это время. Но он понял, что сделал неосторожное замечание, увидев разгневанные глаза Ли Керана, и быстро отступил.

Он перестал говорить, но люди рядом с ним продолжали обсуждать это в шоке. "Наследство Небесного Мастера Юаня действительно необыкновенное!"

"Принц Ан заслуживает быть самым талантливым человеком в Чанъане. Нет, он достоин имени самого талантливого человека в империи!"

"Боже мой, невероятно, что принц Ан победил. Если бы я сам этого не видел, я бы не поверил!"

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 85 Устройства**

t

Шокированные и удивленные, чиновники широко обсуждали это.

Но дискуссия вскоре подошла к резкому концу.

Присутствовавшие чиновники были на стороне Вэй Баохэна и У Хоншаня, а Ли Е - их политического оппонента. Восклицания и похвалы в этот момент были неуместны. У них было подозрение, что они возвышают других и унижают себя, поэтому все они заткнулись, даже если тот факт, что Ли Йе, как гений среди молодых земледельцев в Чанъане, одержал победу над самым талантливым человеком в вассальном государстве, был большой честью для Чанъана. В то время было нехорошо продолжать обсуждение этого вопроса.

Ли Кэйонг уставился на Ли Йе, и его выражение сильно изменилось. Ему было стыдно и обидно. Он, казалось, взвешивал, делать ли что-то еще, чтобы спасти его лицо или нет. Но в конце концов, он ничего не сделал. Спустя некоторое время он постриг руки в сторону Ли Йе и сказал: "Я проиграл, а ты сильнее меня!".

Сказав это, Ли Кейонг откинул руки в сторону У Хоншаня и сразу же сказал: "Прощайте!".

Он не хотел говорить больше, потому что это было бесполезно. После того, как он был побежден, гнев или что-то ещё заставили его выглядеть только низкоклассным. Более того, он не хотел больше оставаться здесь, потому что не хотел, чтобы над ним смеялись.

Ли Кэйон поспешно покинул Императорскую усадьбу вместе с Ли Кераном и сопровождающими его лицами.

У Хоншань не ожидал, что ситуация дойдёт до этого. По его предыдущему мнению, у Ли Йе не было шансов выиграть у Ли Кэй Ёна, поэтому он не принял никаких мер. В настоящее время он хотел сохранить Ли Кэй Ёна и загладить свою вину, однако Ли Кэй Ён ушёл решительно, так что он не мог ничего сделать, кроме как вздыхать.

Присутствующие чиновники относились к Ли Е иначе, чем раньше, и большинство из них стали его бояться. По их прежнему мнению, Ли Йе настолько повезло, что его выращивание быстро улучшилось, и к нему нельзя относиться серьезно. Но сила которая Li Ye показала сегодня сделала их должна переосмыслить его и они имели новое понимание его статуса в Wang Duo и партии Lu Yan.

Ли Йе принял все выражения в его глазах, и его выражение не изменилось. Когда он только что дрался с Ли Кэй Ёном, он не проявил всей своей силы. Несмотря на то, что он более или менее раскрыл свою силу, это не повлияло на общую ситуацию. Конечно, некоторые последствия были бы, но все должно было заплатить за это. Поэтому он должен был заплатить за это, если хотел остановить брак Ли Кэй Ёна и Ву Ты.

Ли Йе подумал, что это стоит того, когда увидел перед собой Ву Ты, прыгающего от радости.

Кроме того, он планировал показать сегодня часть своей силы, которая была связана с его следующей договоренностью.

После того, как Ли Кэйонг уехал, банкет продолжился, но атмосфера стала мрачной, потому что в их глазах Ли Кэйонг был ядром сегодняшнего банкета. Теперь, когда Ли Кэйон ушел, банкет стал неинтересным, поэтому вскоре чиновники ушли один за другим.

Ли Йе тоже не хотел оставаться дольше, его цель была достигнута, и он больше не хотел вежливо обращаться с У Хоншань. По его мнению, У Хоншань был снобом. До тех пор, пока он становился сильным, между ним и У Тхэем не было никаких проблем.

"Ваше Высочество, прошу вас пройти со мной". Мне нужно с тобой кое о чём поговорить".

Ли Йе был удивлён интимным тоном У Хоншаня. Он показал, что У Хоншань считал его знакомым и близким человеком, и они были равны друг другу.

"Отец..." У Ты колебался.

"Сначала ты возвращаешься. Будьте уверены. Я ничего не могу с ним сделать в его нынешних способностях." У Хоншань горько улыбнулся, когда увидел защитный взгляд Ву Ты.

Ли Йе кивнул Ву Ты, а потом вместе с У Хоншань ушёл из зала на задний двор. На заднем дворе не было ни здания, ни каменоломни, ни озера, а также много цветов и растений. Площадь была довольно широкой. Через крытый мост они прошли к павильону в озере.

У Хоншань стоял перед креслом с руками за спиной и уставился на озеро, минуту молчания. Внезапно он сказал: "Ваше Высочество, хотя сегодня вы и победили Ли Кэйна, на этом брак герцогини не закончится". Уверен, вы должны понять".

Стоя рядом с У Хоншань, Ли Йе не удивился, услышав это. "Это естественно. Несмотря на то, что сегодня Ли Кэйон потерял лицо, это лицо несущественно перед лицом интересов. Он может вернуться к своим словам, особенно когда сталкивается с огромной выгодой".

У Хоншань нахмурился и посмотрел на Ли Йе. "Поскольку вы знаете, что брак герцогини и Ли Кэй Ёна - это общая тенденция, зачем вы пришли сегодня? Чтобы опозорить меня? Я не думаю, что ты такой уж узкий".

Ли Йе покачал головой. "Брак герцогини и Ли Кейона - это не общая тенденция."

У Хоншань сказал: "Как это может не быть общей тенденцией с разрешения Его Величества и при поддержке герцога Вэя?"

Ли Йе сказал: "В конечном счёте, тенденция, о которой вы говорите, зависит от усилий человека. Что, если Его Величество отозвал свой орден, а герцог Вэй не смог с этим ничего поделать?"

У Хоншань ненадолго ошеломился. "Ты сможешь это сделать?"

Ли Йе ответил: "Это зависит от человеческих усилий".

У Хоншань нахмурился сильнее, и через некоторое время он понял. "Ты сегодня здесь, чтобы разрушить репутацию Ли Кэй Ёна?"

Ли Йе сказал: "Человек, который нарушит свои слова, не будет иметь хорошую репутацию".

У Хоншань снова покачал головой. "Этого далеко не достаточно".

Ли Йе сказал: "Остальное я сказать не могу".

У Хоншань долго смотрел на Ли Е, а потом с горькой улыбкой сказал: "Похоже, у тебя есть план... Просто я тебя больше не понимаю". "Или никогда не понимаю."

Ли Йе молчал.

У Хоншань на мгновение последовал за молчанием и вдруг сказал: "Я не был в усадьбе принца Аня с тех пор, как скончался старый принц Ань. Я чувствую себя виноватым..."

"Почему ты так говоришь?" Ли Йе прервал У Хоншань.

У Хоншань вздохнул. "Я хочу, чтобы вы поняли, что хотя ваша должность вице-магистрата Канцелярии Чанъань была назначена Его Величеством, ваше положение не обязательно радужно... Надеюсь, вы будете более осторожны".

Ли Йе улыбнулся. "Ты беспокоишься обо мне?"

У Хоншань смотрел на озеро, и его голос был как всегда ровным. "В последние годы в мире царит суматоха, а ситуация с Чанъаном становится всё более коварной". Кажется, надвигается катастрофа. Я просто надеюсь, что независимо от того, враги мы или союзники, счастливы мы или несчастливы, испытали ли мы благословение или несчастье, мы все будем жить мирной жизнью".

Ли Е нахмурился и посмотрел на У Хоншаня, как бы различая истину его слов.

У Хоншань смотрел на озеро, затерянное в мыслях.

...

После возвращения Ли Йе из усадьбы зятя императора наступила темная ночь. Он не успел отдохнуть сразу же, как вернулся в свою комнату. Вскоре после того, как он сел, Сон Цзяо сел на стул со слабым ароматом. Она никогда не стучалась в дверь и не могла сделать уведомление, когда входила и выходила из комнаты Ли Йе. Она нечаянно это сделала. По ее собственным словам, если ей было все равно, почему Ли Йе должно быть не все равно.

Ли Йе также постепенно поняла разум Сон Чжиао. Он спросил Сон Чжиао, когда увидел, что она сидит спокойно. "Есть ли прогресс?"

"Я ничего не могу от тебя скрыть. Связь комиссара Лулуна в Ючжоу прибыла в усадьбу, и он ждет внизу." Сон Чжиао ярко улыбнулся. Ли Йе была сбита с толку, потому что слишком много улыбалась.

"Пусть он поднимется". Ли Йе кивнула. Несколько дней назад, после убийства Кан Чэнсуна в Лояне, он встретил группу культиваторов, которые были людьми комиссара Лулуна в Ючжоу.

Вскоре наверх поднялись два человека. Человеку, идущему впереди, было тридцать лет с социальной улыбкой, которую чиновники носили бы, когда они занимались общественной деятельностью, на его лице. Это был Чжан Хе, связной в Ючжоу. Он был официальным резидентом в Чанъане от имени вассального штата и отвечал за связь с Чанъаном и вассальным штатом.

Который действительно интересовал Ли Йе, был человеком, стоящим за Чжан Хэ. У него были квадратные глаза и элегантный стиль конфуцианца. Он был лидером культиваторов, с которыми Ли Йе столкнулся после убийства Кан Чэншунь. Ли Йе понял странную улыбку Сон Чжиао, когда увидел этого человека.

Но Ли Йе и Сонг Цзяо в то время замаскировались, чтобы Ли Йе узнал его, но он не смог узнать Ли Йе.

Ли Йе поприветствовал их, чтобы они сели. В первый раз, когда они встретились, они, естественно, льстили друг другу. После приветствия Ли Йе начал входить в тему. "После восстания Пан Сюня силы армии Чжэньвоу расширяются с каждым днем. Насколько я знаю, армия Чжэньву и армия Лулун уже два года находятся в конфликте. На этот раз Ли Кэйонг прибыл в Чанъань, чтобы сделать предложение герцогине Ли. Если брак будет урегулирован, сила армии Чжэньву станет беспрецедентной за короткое время. Что ты думаешь?"

Когда Ли Йе упомянул армию Чжэньву, Чжан Он был возмущен. Эти два штата постоянно расходились во мнениях. В этот момент, когда Ли Йе поинтересовался, он начал обвинять армию Чжэньву во всевозможных проступках, не более чем в состязании за отличных новобранцев и даосских культиваторов, подкупе влиятельных чиновников, присвоении большого количества ресурсов, принадлежащих армии Лулун в пользу армии Чжэньву и так далее. Конечно, некоторые из этих обвинений были правдой, а некоторые - ложью с множеством приукрашиваний.

"Ли Гуочан - шатуо, хитрый и жадный, безнравственный". По-настоящему ненавистно, что он присвоил зарплату нашей Лулунской армии ради собственной выгоды, независимо от пограничной ситуации в Юйюне!". Чжан Хэ сделал паузу, а потом прошептал: "Ходят слухи, что несколько дней назад Ли Гучан послал кого-то убить господина Кана, комиссара Хэдуна..."

Как он сказал это, он выглядел так уверенно, как будто лично был свидетелем этого дела.

Ли Е и Сон Чжао обменялись взглядами, слушая его слова, пытаясь рассмеяться.

Ли Йе торжественно сказал: "Господин Кан поехал в Хэдун, чтобы вступить в должность за то, что сдержал армию Чжэньву. Почему он внезапно покинул вассальное государство и почему был убит наполовину? Это было очень странно..."

Чжан Он был взволнован, когда увидел, что Ли Йе говорит за армию Лулун. "Нет сомнений в том, что Ли Гучан сыграл важную роль в этом деле". По правде говоря, Ли Гучан много раз угрожал изгнать господина Кана из Хэдуна..."

Ли Йе внезапно просветился. "Поэтому господин Кан был убит..."

Чжан Он сказал: "Скорее всего, это сделал Ли Гучан!"

Ли Йе спросил: "У вас есть доказательства?"

Чжан Он ошеломил. "Улики?"

Ли Йе всерьёз спросил: "Как он может быть осуждён за преступление без улик?"

Чжан Он был безмолвным.

Но вскоре он понял значение Ли Йе. Его руки дрожали от волнения.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 86 Интенсивность убийства**

t

Смысл Ли Йе был очень ясен, а именно: подстроить убийство Кан Чэнчунь под убийство Ли Гучана.

Комиссару Лулуна было трудно сражаться против армии Чжэньвоу, потому что императорскому двору не нравилось их высокомерие, и у них не было высокопоставленных чиновников в качестве союзников. Если бы Ли Йе был готов помочь, шансы на успех у Чжэньвоу были бы гораздо выше.

"Есть некоторые... улики, но не так уж и много веских доказательств..." После своего волнения, Чжан Он думал спокойно, а потом колебался, чтобы сказать.

Когда Кан Чэншунь отправился в Хэдун, чтобы занять пост, Ли Гучан всегда считал его занозой в боку, особенно после смерти Ли Гуаньшу. Чтобы изгнать Кан Чэн Сюня из Хэдуна, Ли Гучан тайно предпринял некоторые действия. Армии Лулуна, которые обратили пристальное внимание на армию Чжэньвоу, удалось выкопать некоторые подсказки из его тайных ходов, если они старались изо всех сил.

Однако эти подсказки могли лишь указывать на то, что у Ли Гуочана были злые помыслы о Кан Чэнсуне, но они не смогли доказать, что армия Чжэньвоу убила Кан Чэнсуня.

Ли Йе сказал: "Нет необходимости в неопровержимых доказательствах. До тех пор, пока есть хоть какие-то доказательства того, что Ли Гучан стал главным подозреваемым в убийстве Кан Чэньчжуня, это будет считаться успешным".

Было очень трудно доказать, что Ли Гучан совершил убийство Кан Чэнчэня, потому что было трудно фальсифицировать улики. Однако было бы легко найти доказательства того, что Ли Гучан когда-либо имел дело с Кан Чэнсунем. В данном случае, используя Дуо Ван и прихвостней Лу Янь, чтобы обнародовать информацию о том, что Кан Чэньчжунь был убит людьми Ли Гочана, большинство людей поверили бы в это.

Как только это услышал император Ли Цзюй, что бы он подумал?

Даже если бы он не наказал армию Чжэньвоу, он бы не позволил герцогине Ли выйти замуж за вассальное государство Чжэньвоу, чтобы армия Чжэньвоу не смогла завоевать власть.

В конечном счете, план Ли Йе состоял в том, чтобы оклеветать Ли Гучана.

Чжан Он быстро понял значение Ли Йе и не мог не удивиться. "Ваше Высочество, ваш план... мог бы решить проблему в корне!"

Ли Йе посмотрел на Чжана Хе и торжественно спросил: "Какой у вас план? Имеет ли это отношение ко мне? Я вообще ничего не делаю. Я просто хочу попросить правосудия для мертвого господина Канга."

Он сказал свои слова, не покраснев, так что Сон Чжиао не мог не взглянуть на него.

Чжан Он сразу понял и кивнул. "Да. Вы добродетельны и заботитесь о стране". Я восхищаюсь тобой!"

Человек в конфуцианском халате позади Чжана Он также был шокирован наглостью Ли Йе.

Чжан Хэ продолжал: "Кан Чэнчунь был правой рукой Вэй Баохэна, и Ли Гучан заставил его покинуть вассальное государство, так что у них двоих должна была быть глубокая вражда. Но Вэй Баохэн намерен изложить свои личные претензии и разрешить противоречия с Ли Гучаном. Если ему это удастся, это будет чудо... Однако он принимает это как должное".

Ли Е сказал: "Принимает ли Вэй Баохэн это как должное или нет, это зависит от результата контрнаступления Вашей и Лулунской армии". Если вам это удастся, мы будем счастливы, но если вы потерпите неудачу, Вэй Баохэн станет настоящим героем в мире".

Чжан Хе сразу же сказал: "Можете быть уверены, что все люди в армии Лулуна сделают все, что в их силах".

Ли Йе кивнул. "Это хорошо!"

Чжан Он тут же встал и поклонился Ли Йе. "Я никогда не забуду твою помощь армии Лулун!"

Ли Йе улыбнулся. "Не за что."

...

Отправив Чжана Хе и остальных, Сон Чжао вернулся в комнату Ли Йе. Ли Йе заблудился в мыслях, сидя в кресле.

Сонг Цзяо внезапно улыбнулся и сказал: "Вэй Баохэн хочет разрешить противоречия с армией Чжэньвоу с помощью брака герцогини Ли, чтобы заставить армию Чжэньвоу повернуться на его сторону". Но если Ваша стратегия сработает, Вэй Баохэн потеряет достижение "укрощения" армии Чжэньву, и армия Лулун также будет Вам благодарна". Таким образом, достижение "укрощения" высокомерного вассального государства будет вашим, и ваши последователи будут увеличиваться в будущем".

Ли Е взглянул на Сонг Цзяо. "Сработает это или нет - это ничьи догадки."

Сонг Цзяо с большой улыбкой сел рядом с Ли Йе и долго смотрел на него, что заставляло Ли Йе чувствовать себя неуютно. Он собрал свои мысли и сказал: "Тётя Сонг, на что ты смотришь?"

Сон Цзяо сказал медленно: "В любом случае, я буду смотреть на тебя новыми глазами, так как у тебя есть такая стратегия!"

Ли Йе расправил руки. "Тётя Сонг, ты пытаешься сказать, что я отличаюсь от своего отца".

Сон Чжиао некоторое время отсутствовала, возможно, она вспоминала прошлое. "Ты действительно отличаешься".

Ли Йе остановилась и внезапно сказала: "Это потому, что сейчас ситуация изменилась".

Вместо того, чтобы сплетничать, два человека обсудили некоторые детали своего плана.

Три дня спустя Ли Йе отправился на дежурство в офис Чанъань. Как только он вошел в дверь, он обнаружил, что все чиновники торопились и выглядели встревоженными. Казалось, что произошло что-то большое.

Вскоре после того, как Ли Йе сел в кабинет, Ван Ли бросился к нему и сказал Ли Йе: "Вице-магистрат, что-то случилось!".

"Что случилось?"

"Вчера поздно ночью чиновник пришёл сообщить, что на берегах реки Вэй в уезде Хуанли появилась группа речных бандитов. Осенью были разграблены подарки из вассальных штатов, хранившиеся на складе в доке, стоимостью 50 000 таэлей серебра. Они еще не добрались до города Чанъань..."

"Склад был усиленно охраняется солдатами и культиваторами Ци-рефининга. Как его можно было легко ограбить?"

"По словам чиновника, среди речных бандитов были и мастера-практики, и следы борьбы с техникой были на месте!"

"У подножия императора появляются речные бандиты. Как мог мир стать таким ужасным?"

"Увы! На протяжении многих лет военачальники в вассальных государствах время от времени совершали восстания, вызывая беспорядки на границах. Более того, лошадиные бандиты, речные бандиты и горные бандиты широко распространены!"

Ли Йе молчал, и через некоторое время он хихикал и думал. "Неужели это действительно случится?"

Офис Чанъань был также известен как Офис Цзинчжао, который управлял землёй столицы. Его юрисдикция не ограничивалась городом Чанъань, но также включала прилегающие к нему графства. Другими словами, этот вопрос также входил в обязанности Ли Йе.

Вскоре пришло сообщение, и Сюй Шаому собрал всех вместе для обсуждения.

Придя в зал заседаний, Ли Йе обнаружил, что там находились все важные должностные лица офиса Чанъань. Сюй Шаому встал с руками за спиной и выглядел торжественно. Когда все пришли, он рассказал о речных бандитах и выразил свое негодование и решимость привлечь речных бандитов к ответственности. А затем он организовал людей в уезд Хуанлы для тщательного расследования этого дела.

Ли Йе отвечал за дело культиваторов в офисе Чанъань, поэтому ему определённо нужно было выступить с заявлением. Поэтому Сюй Шаому приказал Ли Йе вести дело и вместе с другими людьми поспешить в уезд Хуанли. Ли Йе был обязан взять эту работу на себя.

После обсуждения Сюй Шаому попросил Ли Йе остаться и проработать некоторые детали дела с ним наедине.

В конце концов, Сюй Шаому вздохнул. "В этом деле есть что-то подозрительное, и я боюсь, что на пути должна быть грязная собака".

Ли Е, конечно, знал, о ком говорит грязная собака Сюй Шаому, поэтому он сказал: "Сейчас для вас решающее время, чтобы соревноваться за лучших чиновников в вассальных штатах. Так как в юрисдикции офиса Чанъань появляются бандиты, император обязательно разозлится и обвинит вас. Если дело распространится, это будет большим ударом по вашему престижу. Более того, если чиновники в вассальных государствах знают об этом, они могут держаться от нас подальше и повернуться на сторону Вэй Баохэна".

Сюй Шаому стал серьезным. "Если вопрос не будет решен должным образом, Вэй Баохэн, как правящий премьер-министр, который руководит всеми чиновниками, безусловно, воспользуется возможностью, чтобы бросить вызов офису Чанъань. Возможно, будет наказание и увольнение ряда должностных лиц, и я буду нести основную тяжесть". Тогда он посадит своих приспешников, чтобы взять под контроль офис Чанъань... Очень трудно предотвратить его различные средства в нашей политической конкуренции".

Ли Йе сказал: "В любом случае, сначала я поеду в уезд Хуанли, чтобы проверить это".

Сюй Шаому кивнул и посмотрел на Ли Йе. "Ситуация в Чанъань изменилась, поэтому я должен остаться здесь. Дело в уезде Хуанли рассчитывало на тебя."

Ли Йе порезал руки. "Пожалуйста, будьте уверены."

Ли Йе вернулся в кабинет заместителя магистрата из зала заседаний. Он обсудил детали своей поездки в уезд Хуанли с Ван Ли, в том числе имена и количество людей, а затем они составили список имен и список необходимых припасов - в последний входили в основном магические сокровища, лошади и так далее. Ван Ли немедленно приступил к делу.

На все ушло полдня. Во второй половине дня Ли Йе попросил Вань Ли сначала подойти к городским воротам с чиновниками и бегунами на яменях, а он придет позже. В это время Ли Йе вернулся в поместье принца Аня.

Ли Йе рассказал Сонг Цзяо, Ли Чжэнь и Шангуань Цинчэн о деле уезда Хуанли, а затем он попросил Сонг Цзяо сделать заказ культиваторам в "Черном офисе". Некоторые из них поспешили в уезд Хуанли для проведения секретного расследования с целью устранения препятствий для Ли Е. Некоторые из них тайно последовали за ним в качестве охранников и подкрепления.

Когда Ли Йе закончил свою договоренность, Сонг Цзяо начал ее выполнять. Ли Чжэнь нахмурился. "Ваше Высочество, в этом деле есть что-то подозрительное". Я чувствую, что оно нацелено не только на герцога Лу и господина Сюя, но и на вас!"

"Почему?"

"Во-первых, это из-за герцогини Ли... Вы встали на пути союза Вэй Баохэн с Ли Гучаном."

"Во-вторых?"

"Во-вторых, Вэй Баохэн... боится тебя!"

"Что ты имеешь в виду?"

"Позавчера вы публично разгромили Ли Кэйна в поместье зятя императора". Ли Кэйон известен как самый талантливый человек в империи, который, как ожидается, в ближайшем будущем выйдет на сцену основания и достигнет Царства Духовного Властелина! Вы победили его, значит ли это, что теперь вы самый талантливый человек в мире? И что от тебя ожидают, что ты войдёшь в фундаментную стадию?"

Ли Йе молчал.

Шангуань Цинчэн был удивлён. "Даже если у Вашего Высочества светлое будущее, его культивирование невелико, в то время как Вэй Баохэн - могущественный человек, на его стороне много последователей и мастеров Цзянху. Неужели это слишком много, чтобы сказать, что он боится Вашего Высочества?".

Ли Чжэнь покачал головой и серьёзно сказал: "Генерал Шаньгуань, вы должны знать, что Ваше Высочество... Ваше Высочество Принц Ан!"

Шаньгуань Цинчэн некоторое время была ошеломлена, а потом поняла.

Более двадцати лет назад молодой Ли Сянь был также самым талантливым человеком в городе Чанъань и ожидал выхода на сцену Фонда. В настоящее время потенциал Ли Е не слабее, чем у Ли Сяня. Разве это не означало, что Ли Йе, скорее всего, был таким же сильным, как и Ли Сянь?

Насколько могущественным был Ли Сянь?

Он был самым сильным мастером с выдающимся культивированием в Чанъане, и его культивирование было очень близко к фундаментной стадии!

Он был известен как герой, который мог спасти страну от опасности!

У него был свой дворец и своя армия, к нему относились так же, как к трем министерствам, и он обладал военной и политической властью. Он был могущественным министром, которому премьер-министр должен был поклониться!

За такого Ли Сяня, который не боялся бы его и не ревновал?

Ли Чжэнь продолжал: "Ходят слухи, что старый князь Ан умер от зависти министров и подозрения императора. Битва на горе Багун была спланирована Вэй Баохэн... В прошлом Вэй Баохэн даже хотел убить старого принца Аня. Поэтому, как бы он позволил Вашему высочеству прогрессировать и становиться всё более и более могущественным?".

Ли Чжэнь сделал паузу. "Несмотря на то, что культивирование Вашего Высочества недостаточно высоко и не обладает достаточной властью, он победил Ли Кэйна, поэтому его нельзя недооценивать сейчас". Более того, последователи старого принца Аня были по всему миру. Когда Ваше Высочество было в беде, они не могли появиться, чтобы не обидеть Вэй Баохена и не подавиться".

"Однако, если Ваше Высочество имеет достаточно сил, чтобы соперничать с Вэй Баохенгом и надеяться вернуть силу старого Принца Аня, они будут стекаться к Вашему Высочеству, чтобы следовать за ним, будь то за товарищами со старым Принцем Анем или за их будущим... Когда придёт время, как Вэй Баохен может соперничать с Вашим Высочеством?"

Ли Йе хранил молчание.

Шангуань Цинчэн взглянул на Ли Е и сказал с сомнением. "Если старый принц Ан пострадал от катастрофы на горе Багун из-за подозрений Его Величества, как Его Величество позволит Вашему Высочеству стать могущественным?"

Ли Чжэнь покачал головой. "В прошлом старый принц Ан был настолько могущественным, что господствовал при дворе. Поэтому Его Величество поддержал Вэй Баохэна в борьбе с ним. В настоящее время Вэй Баохэн очень могущественен, так почему же Его Величество не может поддержать Ваше Высочество в избавлении от Вэй Баохэна? Баланс - самое важное средство императора!"

"Что касается старого принца Ань... в глазах императора, все подданные могут быть использованы, и он может решить их жизнь или смерть, кто осмелится с этим не согласиться? Скажем так, даже если Ваше Высочество что-то знает, может ли он восстать? Ты можешь пережить прошлую ненависть только до тех пор, пока она не будет разоблачена на публике! Император винит во всем преступлении могущественных министров, которые осмеливаются сказать "нет"? Если император совершил ошибку, его чиновники должны быть обезглавлены за него. Как мог сам император быть виновен?"

"Меньше всего, что касается Вашего Высочества... Почему Его Величество не может раздавить его с той же злобой, прежде чем дело дойдет до конца?"

Шангуань Цинчэн был ошарашен и безмолвен.

Ли Чжэнь посмотрел на Ли Йе и дождался его решения.

Ли Йе усмехнулся и сказал Ли Чжэню: "Ты очень умный, и я прав насчёт тебя... Что касается поездки в уезд Хуанли, то меня не волнует, целится ли на меня Вэй Баохэн или нет. Если бы Вэй Баохэн не заказал речных бандитов в уезде Хуанли, было бы неплохо. Но если бы он это сделал, будет нетрудно его свергнуть, когда я арестую речных бандитов и у меня будут веские доказательства".

Ли Чжэнь был шокирован. "Ваше Высочество... вы возьмете быка за рога?"

Ли Йе сказал спокойно: "Ничего не предпринял, ничего не предпринял".

Ли Чжэнь всё ещё хотел что-то сказать, но Ли Йе помахал рукой. "Ну, тебе не нужно больше ничего говорить. У меня свои планы. Если я не смогу преуспеть в этот раз, я тоже не буду в опасности".

Было несколько слов, которые Ли Йе не мог сказать ему.

С момента своего возрождения он изменил многие траектории своей прошлой жизни, например, Ли Гуаньшу и Кан Чэнчжунь. Он очень хорошо знал, что это повлияет на большую удачу. Он не был уверен, что в будущем всё будет соответствовать его прошлой жизни. В настоящее время восстание Хуан Чао было неизбежным, и у него не было времени проиграть. Вэй Баохэн должен быть отстранен от должности как можно скорее, чтобы Ли Янь был у власти.

Даже если бы существовала какая-либо опасность, Сон Цзяо был на его стороне, чтобы помочь ему бежать и спасти его жизнь со всем ее выращиванием.

Кроме того, самым важным было то, что его демонстрация его выращивания в усадьбе зятя императора должна была заставить Вэй Баохэн опасаться. Он уже подумал о беспокойстве Ли Чжэня.

Вэй Баохэн был хитрым и дотошным. Было нелегко узнать о его ошибках при нормальных обстоятельствах. В эти дни Ван Дуо и Лу Янь собирали доказательства трансплантации и злоупотребления Вэй Baoheng для того, чтобы импичментировать его, но они ничего не нашли. Это было доказательство.

В этом случае, если Li Ye хотел сбить Wei Baoheng, то он должен был заставить Wei Baoheng сделать ошибку.

Поэтому он победил Ли Кэй Ёна, чтобы заставить Вэй Баохэна бояться. У него была бы возможность узнать об ошибках Вэй Баохэна, если бы Вэй Баохэн действовал со страхом. Таким образом, его цель будет достигнута!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 87 Веселье**

Река Вей текла, и звезды сияли.

Под ивами на берегу реки сияли три светильника. Свет и звезды отражались друг от друга в реке, глубоко и тихо.

Оказалось, что на месте, где горели огни, было три корабля.

Эти корабли были длиннее десяти метров, их мачты были выше трех метров, а их каюты были достаточно велики, чтобы вместить двадцать человек. Весь корабль мог перевозить шесть тонн грузов. Эти корабли были самыми распространенными грузовыми судами, курсирующими по реке Вэй. Они не были привлекательными.

В носовой части переднего грузового корабля было два человека. Человек, сидящий на упаковочном ящике, была женщина с стройной фигурой и длинными волосами. Ее глаза были яркими, а возраст - менее двадцати лет. Поскольку свет был тусклым, трудно было сказать, справедлива ли ее кожа, но черты ее лица были такими же красивыми, как и у девушки, воспитанной в скромной семье.

Рядом с женщиной стоял сильный молодой человек с длинным ножом в руках. Он стоял неподвижно, как кучи.

"Мы собираемся действовать, Урод, ты боишься?" Женщина, сидящая на упаковочном чемодане, была тихой и сдержанной. Ее голос был очень легким, как нежный ветерок, мягким и безобидным.

"Я не боюсь". Мужчина с ножом, по имени Урод, ответил лаконично.

Женщина знала, что он скучный, поэтому она не ожидала, что он ответит больше. Она молча опустила голову и посмотрела на реку Вэй перед кораблем. Звезды, отраженные в реке, были красивыми и блестящими.

"Ты не боишься, что умрешь?" спросила женщина.

Мужчина с ножом посмотрел на женщину. "Я не боюсь умирать, пока ты жив."

Женщина, которая была лидером, была ошеломлена некоторое время. Она укусила нижнюю губу, безмолвная.

"Мы все можем умереть, потому что нас просто используют". Женщина смотрела на реку Вей, потерянная в мыслях. Ее голос нежно раздавался, как утренний туман. "Но что может сделать наша банда Чанхэ? Другая сторона настолько могущественна, что мы не можем восстать против него. Поэтому, когда он появился, я знал, что многие из наших людей умрут".

Женщина внезапно улыбнулась, когда сказала это. Ее голос стал низким и грустным: "С тех пор как три месяца назад умер мой отец, я стал лидером банды Чанхэ. С тех пор я больше не боюсь смерти". На реке Вэй много речных банд, и все они зарабатывают на жизнь этой большой рекой. Мой отец умер с такой высокой культурой, так что это лишь вопрос времени, когда я умру".

Урод Мэн на мгновение подумал и сказал: "Дюк Вэй - большая шишка в городе Чанъань". Он обещал нам помочь банде Чанхэ стать крупнейшей бандой на реке Вэй, пока мы работаем на него. Со временем вы сможете командовать всеми бандами на реке Вэй... Ты не умрёшь!"

Женщина покачала головой. "Меня не волнует, может ли банда Чанхэ стать крупнейшей бандой на реке Вэй". Я просто хочу отомстить за своего отца, убив банду Хэйдзяо, которая его убила!"

Урод Ман сказал: "Ганг Хэйдзяо - самая большая банда на реке Вэй".

"Ты прав. Так что у нас нет выбора, кроме как обратиться к герцогу Вэй", - пробормотала женщина с опущенной головой.

На втором грузовом корабле напротив друг друга на полу сидели два человека с фонариком в каюте.

Мужчина средних лет слева имел лицо, похожее на джейда, и красивую бороду. Он пил чашку чая в хороших манерах. Старик, сидящий напротив него, был в черном халате и с белыми волосами. У него были острые глаза и он был энергичным. Чай перед ним остался нетронутым.

"Банда Чанхэ" - это небольшая банда с менее чем десятками членов и пятью практикующими технику Ци. Если мы хотим закончить задание, которое приказал премьер-министр, они будут только мешать". Почему герцог Вэй настаивает на этом?" Старый чернокожий человек какое-то время держал язык за язык, но, в конце концов, он не мог не жаловаться.

Мужчина средних лет с красивой бородой, по имени Вэй Цзяньнань, был младшим двоюродным братом Вэй Баохэна. Он опустил чайник и с улыбкой сказал: "Нам приходится иметь дело с принцем Анем, но мы не можем раскрыть нашу личность". Банда Чанхэ должна помочь нам скрыть нашу личность. После инцидента, вся вина может быть возложена на банду Чанхэ... С уроком Ли Гуаньшу, мы должны быть более осторожны".

Старый чернокожий храпел. "Ли Йе, этот парень, только что вышел на стадию ци-рафининга, как насекомое. Я могу убить его в мгновение ока, не оставив и следа. Какая разница?"

"Нет, нет, нет. Повторяю еще раз, мы его не убьем. Он Великий Принц и вице-магистрат офиса Чанъань. Если он умрёт, императорский двор обязательно проведёт строгое расследование... Нам нужно лишь схватить его и посадить в тюрьму на некоторое время, чтобы он не смог расследовать дело в уезде Хуанли. К этому времени премьер-министр обвинит Чанъаньский Офис в неисполнении своих обязанностей, и будет разумно отстранить от должности магистрата Чанъаньского Офиса". Вэй Цзяньнань улыбнулся с уверенностью.

Старый чернокожий не согласен. "Решительный!"

Вэй Цзяньнань смотрел на старика с прямым лицом. "Чэнь Цзянхэ, ты в усадьбе премьер-министра больше десяти лет. За ваше культивирование и задания, которые вы выполнили, вы должны были занять первое место в усадьбе премьер-министра. Разве ты не понимаешь, почему ты до сих пор второй класс?"

Чен Цзянхе, старик в черном, был ошеломлен и его лицо потемнело, безмолвно.

Время от времени кто-то с берега реки заходил в хижину и шептал Вэй Цзяньнань.

Вэй Цзяньнань посмотрел на Чэнь Цзянхэ. "Принц Ан прибыл в уезд Хуанли. Вы немедленно уезжаете с бандой Чанхэ. Помните, дело должно идти по плану без ошибок!"

Чен Цзянхе встал с мрачным лицом. Он порезал руки в сторону Вэй Цзяньнань и покинул хижину.

Уезд Хуанли.

Склад дока в уезде Хуанли сгорел, оставив только развалины. Док, который раньше был светлым, теперь был темным.

На вершине холма, который находился в километре от причала, среди деревьев стоял домик с не более чем тремя домами.

В самом большом доме была огромная печь. В печи был пожар, поздней ночью. Человек в расцвете сил, одетый только в черный кожаный фартук, отбивал кувалдой раскаленный кусок тонкого железа, его пот льется, как дождь. Искры улетали во всех направлениях.

Человек был смуглым. Он выглядел честным и обычным, но мышцы его рук, как маленькие холмы, двигались вверх и вниз, пока он качал руками. Если бы "голодные" благородные женщины в городе Чанъань увидели эту сцену, они бы, наверное, взволновались.

Тем не менее, форма тонкого железа, которое он ковал, была немного странной. Посмотрите внимательно, это был кухонный нож, который вот-вот должен был обрести форму.

Мужчина сосредоточился на кухонном ноже. Вдруг за домом раздался громкий детский голос. Его голос проникал. "Лю Дажен!"

Мужчина не останавливался, так как услышал внезапный и громкий крик. Он громко ответил: "Почему ты кричишь в полночь? Ты не забыл снова взять туалетную бумагу?"

Он ещё не закончил свои слова, и голос ребёнка стал громче. Он закричал: "Лю Дажен! Я забыл взять туалетную бумагу! Быстро принеси ее мне!"

Лю Дажен не оглядывался назад. "Ни за что! Используй листья!"

В туалете за домом голос ребёнка на какое-то время остановился, и вдруг он снова зазвучал. "За пределами моей досягаемости!"

Лю Дажен окунул кухонный нож в холодную воду железными щипцами. "Ты что, идиот? Ты определённо не можешь дотянуться до листьев, когда присел на корточки в туалете. Если ты спустишься перед листьями, ты сможешь до них дотянуться."

"Лю Дажен! Ты ублюдок!"

Лю Дажэн счастливо храпел и поднимал подбородок, когда думал о смущении мальчика.

Минутой позже во двор со стороны дома вошел мальчик семи-восьми лет. Тем временем Лю Дажэн уже вынул свою табачную трубку, и он с легкостью рвал табак, сидя на пороге.

"Лю Дажен! Больше не приносите мне туалетную бумагу! Я не буду готовить завтра, чтобы тебе нечего было есть!" Мальчик указал на нос мужчины и гневно закричал.

По крайней мере, Лю Дажен был бронзовым, в то время как мальчик был черным, как уголь. Он чуть не расплавился во тьме. Только его зубы выглядели довольно белыми, особенно в темную ночь.

Лю Дажэн пренебрежительно посмотрел на маленького мальчика, а потом зажег трубку и отдулся, наслаждаясь своим табаком. "Ну, тогда ты не можешь ожидать, что я поймаю для тебя рыбу в реке."

Смуглый маленький мальчик, который был очень зол минуту назад, чувствовал себя подавленным, когда услышал это. Он быстро побежал навстречу человеку, свернул шею и улыбнулся послушно. "Папа!"

Лю Дажен повернул голову и притворился пренебрежительным.

Когда отец и сын смеялись друг над другом, кто-то подошел с извилистых горных дорог к передней части коттеджа. Без приветствия он вошел прямо в дверь и даже не взглянул на Лю Дажэна. Он вошел прямо в дом и посмотрел на кухонные ножи, висящие на полке.

Мужчина был одет в халат из голубого даосского дерева, на голове у него была шпилька из персикового дерева, а на спине - длинный меч примитивной формы. У него был незапятнанный темперамент, и его халат был безупречен, как будто он никогда не торопился.

Мальчик разозлился, увидев в доме даосскую нахальщицу со сверхъестественным взглядом. Он протянул палец, чтобы указать на человека, и хотел сказать пару слов. Вдруг он что-то придумал, и спросил Лю Дажена, который был спокоен. "Ты знаешь этого парня?"

Лю Дажен выдохнул полный рот белого дыма и холодно сказал: "Я его не знаю".

Хотя мальчик был молод, он был умён. Он мог сказать, что Лю Дажэн лгал, поэтому он повернул голову и посмотрел своими яркими глазами на странного даосиста. Он решил подождать и увидеть.

"Первый нож Центральной равнины", который в прошлом был известен по всей стране, теперь прячется в пустынном месте и работает кузнецом для кузнечного производства кухонных ножей! Если наш хозяин знает, я не знаю, придет ли он со своим хвощным венчиком, чтобы побить тебя так сильно, что даже он сам тебя не узнает".

Даосист посмотрел на кухонные ножи в доме и чихнул. Он оглянулся на Лю Дажена с сарказмом в глазах.

Мальчик моргнул, подтолкнул мужчину к руке и выглядел любопытно. "Лю Дажэн, ты первый нож в Центральной Равнине, о котором он говорит?"

Мужчина был занят курением и не ответил.

Даосист вернулся к двери и посмотрел на мальчика. "Кто этот слабак?"

Маленький мальчик держался подальше от интрижки, однако, услышав слова даосиста, он был несчастлив. Он подпрыгнул и сказал: "Ты ублюдок! Кого ты называешь слабаком?"

Даосист был равнодушен и продолжал смотреть на Лю Дажена. "Ты жил в уединении всего несколько лет, так что этот маленький ребенок не мог быть твоим сыном. Он твой ученик? Или ваш приёмный сын? Но он кажется ничем особенным. О, он черный. О, нет, он черный, блядь!"

Мальчик был так зол, что громко кричал и хотел убить его кухонным ножом.

"Скажи мне, зачем ты пришел сюда?" Лю Дажен наконец-то поговорил с даосистом.

Даосист протянул руки и посмотрел на причал в уезде Хуанли. "В мае этого года пруд с зелёными лотосами, который был поднят на горе Нюшоу, исчез. В тот день в Санкингуане произошла ожесточенная борьба. Но когда я позже отправился расследовать это дело, будь то Нангун Дийи из Императорской Астрономической Обсерватории, который уничтожил Санкингуан, или молодые люди из Императорского клана, которых Ли Гуаньшу заставил приехать на гору Нюшоу, они не видели зеленых лотосов... если быть точным, кроме одного человека, кроме двух человек".

Лю Дажэн закончил курить и выбил пепел на пороге. "Я уже ушёл из Джиангху и жил в уединении. Какое отношение это имеет ко мне?"

Даосист посмотрел на Лю Дажена и посмеялся. "Конечно, это как-то связано с тобой. Хотя я не узнал, на данный момент двое самых подозреваемых - Сон Чжиао и Ли Е".

Лю Дажен нахмурился.

Даосист смеялся громче. "Более того, завтра они прибудут в уезд Хуанли. Это совпадение? Интересно?"

Лю Дажэн не говорил, но даосист уже хлопал в ладоши. "Какое совпадение! Это так интересно!"

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 88 Присоединение к игре**

"С того момента, как я ступил в округ Хуанли, я почувствовал, что это очень... странно."

Во дворе коттеджа Сон Чжиао посмотрел на звезды. Свет звезд на ее милом личике заставил ее выглядеть загадочно, как будто на ней был правильный макияж.

Ли Е сидел во дворе на маленьком стульчике с руками за головой и спиной к спинке стула, оставляя первые две ножки стула подвешенными посередине. Он был очень расслаблен и смотрел на ночное небо с большой легкостью.

Он никогда не видел таких ярких звезд до своего переселения. Трудно было видеть столько звезд в его прежнем мире, особенно в городах. "Звезды - это те же самые звезды, в которых нет ничего особенного. Конечно, я не понимаю астрологии, поэтому ничего не могу понять".

Сон Цзяо оглянулся назад и увидел, что Ли Йе очень удобно, его ноги скрещены, а деревянный стул качается взад-вперёд. Она не могла не столкнуть его со стула и села на стул сама с яркой улыбкой. Так как она была его старшей, у Ли Йе не оставалось другого выбора, кроме как покорно присесть в сторону и подобрать деревянную ветку, чтобы скучно рисовать круги на земле.

"Культиваторы Чёрного кабинета, которые пришли раньше, уже провели расследование. В 15 километрах отсюда припарковано несколько грузовых кораблей, а на кораблях - "Великие Культиваторы". Они не осмелились подойти, опасаясь, что их заметят. Поэтому они не знают, кто другие стороны".

Сон Чжиао собрала волосы. "В километре от дока в уезде Хуанли на холме есть железная печь. Ночью раздавались звуки молотка. Говорят, что есть пара отца и сына с темной кожей, которые специально делают кухонные ножи".

"Просто делают кухонные ножи? В радиусе десятков миль не так уж и много людей. Для обычных людей кухонным ножом можно пользоваться, по крайней мере, пять или шесть лет. Для тех трудолюбивых и экономных людей кухонным ножом можно пользоваться более десяти лет. Как они могут зарабатывать на жизнь, делая кухонные ножи в деревне?"

К тому времени, как Ли Йе заговорил, Шангуань Цинчэн вытащил из дома еще один стул и поставил его рядом с Ли Йе. Ли Йе сразу же с радостью сел на стул. Он ярко улыбнулся Шангуань Цинчэну, чтобы быть благодарным за ее внимание.

С суровым взглядом, Шангуань Цинчэн подумала, что это правильно, а затем она взглянула на Сон Цзяо с неудовольствием за то, что упрекнула Сон Цзяо в неуважении к Вашему Высочеству.

Сонг Цзяо и Шангуань Цинчэн смотрели друг на друга. Сонг Цзяо думал, что Шангуань Цинчэн ничего не может с ней сделать, поэтому ее взгляд был не свирепым, а недружелюбным. Она ответила на вопрос Ли Йе. "Человек, который делает кухонные ножи, хорошо ловит рыбу, так что ему не нужно беспокоиться о своих средствах к существованию."

Ли Йе заметила напряжение между двумя женщинами. Он не пытался посредничать с ними, но ему нравилось видеть их конфликт. Он почти хотел аплодировать и поощрять их к борьбе. Таким образом, Сон Чжао почувствовала скуку, поэтому она посмотрела на Ли Е вместо того, чтобы смотреть на Шангуань Цинчэн.

Шангуань Цинчэн слегка приподняла подбородок, как гордый член. Она естественно повернула голову, вернулась на свой пост у ворот двора рукой, нажимая на нож, и продолжила охранять.

За пределами двора повсюду дежурили дежурные из офиса Чанъань.

По прибытии в уезд Хуанли Ли Йе реквизировал близлежащие гражданские дома, потому что в этом небольшом месте не было ни приличного трактира, ни курьерской станции.

Сонг Цзяо взглянула на спину Шангуань Цинчэна, а затем оглянулась назад, чтобы поговорить с Ли Йе в серьезном и искреннем тоне: "Ты слишком сильно портишь своего слугу. Она всегда дерзко смотрит на меня и не уважает меня!"

Поскольку Сон Чжао была старшей Ли Йе, она привыкла проявлять "неуважение" к Ли Йе. Тем не менее, Шангуань Цинчэн не знала ее настоящей личности, поэтому ей не нравилось поведение Сон Цзяо. Ли Е в шутку сказала: "Тетя Сонг, ты плохо о ней отзываешься"?

Услышав его слова, Сонг Цзяо почувствовал обиду. Она смотрела на Ли Йе.

"Кстати, как у тебя дела с Методом Девяти Слова, которому я тебя научил?" Через некоторое время Сон Чжиао спросила Ли Йе.

Ли Йе кивнула. "Я уже культивировал первые пять слов среди Волги, Энергии, Отваги, Восстановления, Манипуляции, Телепатии, Щедрости, Свободы, Будды."

После того, как Сонг Цзяо пришла в поместье Принца Ань, она не только создала Чёрный Офис, но и руководила культивированием Ли Йе. Она сосредоточилась на обучении Ли Йе Методу Девяти Слова. Каждое слово сопровождалось отпечатком руки с бесконечной силой.

Сонг Чжиао немного успокоился. "С этими пятью словами, даже если ситуация в уезде Хуанли очень странная, вы сможете защитить себя".

Говоря об этом, она взглянула на Ли Йе и с удивлением сказала: "Скорость вашего возделывания поразительна". Мне понадобилось несколько лет, чтобы культивировать Метод Девяти Слова".

Ли Йе насмехнулась. "У меня большой потенциал, и я не думаю, что это заняло некоторое время... Ты должен знать, кто мой отец!"

"Это правда." Сон Чжиао кивнула, и подумала, что это разумно.

В это время ямень-бегунок из офиса Чанъань поспешил доложить. "Ваше Высочество и вождь, в 2,5 километрах отсюда, ночью речные бандиты захватывают грузовые корабли, и сейчас они воюют!"

"Идите и посмотрите." Ли Йе и Сон Чжао посмотрели друг на друга и встали. Бегунов ямень вызвали и немедленно покинули деревню.

В темноте прятался Черный Офис, а в руках Ли Йе было только более двадцати бегунов ямень из Офиса Чанъань. Конечно, этих бегунов яменя нельзя было недооценивать. Все они были культиваторами, а некоторые из них практиковали технику Ци.

В офисе Чанъань, кроме гражданских чиновников, которые занимались бумажной работой, была также группа культиваторов. В конце концов, не все культивисты могли стать чиновниками. Если у вас не было выдающейся семьи, то сначала вам нужно было стать императорским ученым.

Однако Ли Йе имел самую высокую культуру среди культиваторов.

Культиватор 5-го уровня по переработке ци не захотел бы быть бегуном ямэн в офисе Чанъань.

Место происшествия было недалеко. Все отправились на это место верхом на лошади с факелом в руках. Через некоторое время они увидели пожар на реке. Звуки боя были слабо слышны, но бой был ожесточённым. Время от времени появлялись такие техники, как адская техника и Духовный Меч Ветра.

"Они практикуют, а не обычные речные бандиты", - сказал Сон Цзяо.

"Они люди, для которых мы ищем". Ли Йе улыбнулся. Они только что прибыли в уезд Хуанли сегодня в сумерках и пока не успели расследовать дело. Теперь, когда другая сторона раскрыла его след, это была хорошая новость для Ли Йе.

Конечно, Ли Йе ясно знал, что дело будет нелегким, и, скорее всего, это была ловушка.

На берегу реки несколько грузовых кораблей загорелись, и люди воевали друг с другом. Люди время от времени падали в воду. Повсюду были крики, крики и звуки оружия.

Именно банда Чанхэ ограбила грузовые корабли.

Во главе с лидером Лю Чжиань и великим мастером банды Чанхэ Уродливым Мань, они стремились заманить Ли Е и других, кто прибыл в уезд Хуанли.

Сначала речные банды на реке Вэй зависели от грузовых судов. В повседневной жизни у них всегда возникали споры по поводу квалификации для доставки товаров, поэтому создавались банды различных размеров. С появлением практиков, практикующих технику Ци, их силы расширились. Это привело к тому, что они грабили торговые суда и контролировали доки и участки реки.

"Лидер, чиновники идут!" На носу уродливый мужчина закричал на Лю Чжицзяня, который стоял на корме, когда он рубил перед собой лодочника и выгнал его с корабля.

Лю Чжицзянь держала в руках свой двойной нож и подпрыгнула к верху каюты. Она не хотела никого убивать, поэтому только ранила противника и пнула его в реку, а затем прыгнула на сторону Уродца. Она посмотрела на факелы на берегу реки и повернулась назад, чтобы заказать членов банды Чанхэ. "Отступаем!"

Услышав ее приказ, члены банды Чанхэ, сражавшиеся на грузовых кораблях, немедленно прикрыли друг друга, чтобы отступить с поля боя. Они быстро гребли лодки вверх по течению. Когда толпа почти сошла с пути, Лю Чжиань и Уродливый Ман выскочили из грузового корабля, некоторое время перелетели через воду, а затем, как птицы, приземлились на последнюю лодку.

Когда прибыл Ли Йе и остальные, все члены банды Чанхэ уже отступили. На берегу реки несколько грузовых кораблей загорелись. Многие лежали раненые и завывали, покрытые кровью. Время от времени люди появлялись в реке и забирались на грузовые корабли. Некоторые лодочники с легкими ранениями или без ранений кричали о помощи, так как видели приближающихся чиновников.

"Вице-магистрат", банда сбежала. Я возьму людей, чтобы преследовать их!" После того, как все слезли с лошадей, Ван Ли тут же подошёл и попросил разрешения у Ли Е.

Ли Йе взглянул на банду Чанхэ, которая только что ушла, а затем сказал Ван Ли: "Оставьте здесь несколько человек, чтобы лечить раненых". Говоря это, он выпрыгнул с берега реки с ногами, отбивающимися назад на крыше склада, и перелетел через реку, как стрекоза, в погоню за бандой Чанхэ.

Взяв с собой несколько практиков техники Ци из офиса Чанъань, Ван Ли и Шангуань Цинчэн пролетели над ними в одно и то же время. Они последовали за Ли Е, чтобы преследовать банду Чанхэ.

Ли Йе не боялся их искушения, но опасался, что они спрячутся и не появятся, так что он не сможет выяснить их личность. Если он не смог выяснить их личность, то это было бы неисполнением обязанностей, и Чанъаньское управление было бы привлечено к ответственности.

Скорость лодки была очень высокой, но она не была достаточно быстрой для практикующих технику Ци, поэтому Ли Йе за короткое время догнал их. Ударив кончиком ног по воде, он приземлился на последнюю лодку и увидел Лю Чжиань и Уродливого Маня. "Куда ты идешь?"

Лю Чжиань не ожидал, что Ли Йе придет так скоро. Увидев метод Ли Йе, она знала, что его культивирование уже находилось в средней стадии переработки Ци. Её глаза были полны благоговейного трепета и страха, но в конце концов она укусила зубы и заставила себя бороться против Ли Йе.

В это время корабль находился посреди реки. Везде было темно, время от времени падал какой-то свет, но этого было достаточно, чтобы увидеть вещи для практикующего специалиста по технике Ци. Как только Ли Йе приземлился на корму, Уродливый Ман рубил ножом в сторону Ли Йе. Белый свет, ярко сияющий на лезвии, показал, что его выращивание находилось в стадии переделки Ци.

Ли Йе презрительно засмеялся. Его задняя нога отодвинулась в сторону, из-за чего его тело отклонилось так, что он мог легко избежать длинного ножа оппонента. Он вытянул левую руку, чтобы схватить запястье соперника, и в то же время правый кулак ударил вверх по подмышке соперника. "Клик". Правая рука уродца была сломана выпуклой костью правого плеча.

Длинный нож упал на землю, и Гадкий Человек застонал от страха в глазах. У него было культивирование ци-рафина 2-го уровня, поэтому он не ожидал, что его ранит только один удар Ли Йе.

Тем временем, Лю Чжиань ударил его с другой стороны. Её двойной нож уже попал в лицо Ли Йе. Ли Е уже знал о движении Лю Чжияна с углами глаз, поэтому его помощник ударил Лю Чжияна в грудь со скоростью молнии. После его удара Лю Чжиань, который только что вышел на стадию ци-рафининга, застонал и улетел назад с пролитой кровью.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 88 Присоединение к игре**

"С того момента, как я ступил в округ Хуанли, я почувствовал, что это очень... странно."

Во дворе коттеджа Сон Чжиао посмотрел на звезды. Свет звезд на ее милом личике заставил ее выглядеть загадочно, как будто на ней был правильный макияж.

Ли Е сидел во дворе на маленьком стульчике с руками за головой и спиной к спинке стула, оставляя первые две ножки стула подвешенными посередине. Он был очень расслаблен и смотрел на ночное небо с большой легкостью.

Он никогда не видел таких ярких звезд до своего переселения. Трудно было видеть столько звезд в его прежнем мире, особенно в городах. "Звезды - это те же самые звезды, в которых нет ничего особенного. Конечно, я не понимаю астрологии, поэтому ничего не могу понять".

Сон Цзяо оглянулся назад и увидел, что Ли Йе очень удобно, его ноги скрещены, а деревянный стул качается взад-вперёд. Она не могла не столкнуть его со стула и села на стул сама с яркой улыбкой. Так как она была его старшей, у Ли Йе не оставалось другого выбора, кроме как покорно присесть в сторону и подобрать деревянную ветку, чтобы скучно рисовать круги на земле.

"Культиваторы Чёрного кабинета, которые пришли раньше, уже провели расследование. В 15 километрах отсюда припарковано несколько грузовых кораблей, а на кораблях - "Великие Культиваторы". Они не осмелились подойти, опасаясь, что их заметят. Поэтому они не знают, кто другие стороны".

Сон Чжиао собрала волосы. "В километре от дока в уезде Хуанли на холме есть железная печь. Ночью раздавались звуки молотка. Говорят, что есть пара отца и сына с темной кожей, которые специально делают кухонные ножи".

"Просто делают кухонные ножи? В радиусе десятков миль не так уж и много людей. Для обычных людей кухонным ножом можно пользоваться, по крайней мере, пять или шесть лет. Для тех трудолюбивых и экономных людей кухонным ножом можно пользоваться более десяти лет. Как они могут зарабатывать на жизнь, делая кухонные ножи в деревне?"

К тому времени, как Ли Йе заговорил, Шангуань Цинчэн вытащил из дома еще один стул и поставил его рядом с Ли Йе. Ли Йе сразу же с радостью сел на стул. Он ярко улыбнулся Шангуань Цинчэну, чтобы быть благодарным за ее внимание.

С суровым взглядом, Шангуань Цинчэн подумала, что это правильно, а затем она взглянула на Сон Цзяо с неудовольствием за то, что упрекнула Сон Цзяо в неуважении к Вашему Высочеству.

Сонг Цзяо и Шангуань Цинчэн смотрели друг на друга. Сонг Цзяо думал, что Шангуань Цинчэн ничего не может с ней сделать, поэтому ее взгляд был не свирепым, а недружелюбным. Она ответила на вопрос Ли Йе. "Человек, который делает кухонные ножи, хорошо ловит рыбу, так что ему не нужно беспокоиться о своих средствах к существованию."

Ли Йе заметила напряжение между двумя женщинами. Он не пытался посредничать с ними, но ему нравилось видеть их конфликт. Он почти хотел аплодировать и поощрять их к борьбе. Таким образом, Сон Чжао почувствовала скуку, поэтому она посмотрела на Ли Е вместо того, чтобы смотреть на Шангуань Цинчэн.

Шангуань Цинчэн слегка приподняла подбородок, как гордый член. Она естественно повернула голову, вернулась на свой пост у ворот двора рукой, нажимая на нож, и продолжила охранять.

За пределами двора повсюду дежурили дежурные из офиса Чанъань.

По прибытии в уезд Хуанли Ли Йе реквизировал близлежащие гражданские дома, потому что в этом небольшом месте не было ни приличного трактира, ни курьерской станции.

Сонг Цзяо взглянула на спину Шангуань Цинчэна, а затем оглянулась назад, чтобы поговорить с Ли Йе в серьезном и искреннем тоне: "Ты слишком сильно портишь своего слугу. Она всегда дерзко смотрит на меня и не уважает меня!"

Поскольку Сон Чжао была старшей Ли Йе, она привыкла проявлять "неуважение" к Ли Йе. Тем не менее, Шангуань Цинчэн не знала ее настоящей личности, поэтому ей не нравилось поведение Сон Цзяо. Ли Е в шутку сказала: "Тетя Сонг, ты плохо о ней отзываешься"?

Услышав его слова, Сонг Цзяо почувствовал обиду. Она смотрела на Ли Йе.

"Кстати, как у тебя дела с Методом Девяти Слова, которому я тебя научил?" Через некоторое время Сон Чжиао спросила Ли Йе.

Ли Йе кивнула. "Я уже культивировал первые пять слов среди Волги, Энергии, Отваги, Восстановления, Манипуляции, Телепатии, Щедрости, Свободы, Будды."

После того, как Сонг Цзяо пришла в поместье Принца Ань, она не только создала Чёрный Офис, но и руководила культивированием Ли Йе. Она сосредоточилась на обучении Ли Йе Методу Девяти Слова. Каждое слово сопровождалось отпечатком руки с бесконечной силой.

Сонг Чжиао немного успокоился. "С этими пятью словами, даже если ситуация в уезде Хуанли очень странная, вы сможете защитить себя".

Говоря об этом, она взглянула на Ли Йе и с удивлением сказала: "Скорость вашего возделывания поразительна". Мне понадобилось несколько лет, чтобы культивировать Метод Девяти Слова".

Ли Йе насмехнулась. "У меня большой потенциал, и я не думаю, что это заняло некоторое время... Ты должен знать, кто мой отец!"

"Это правда." Сон Чжиао кивнула, и подумала, что это разумно.

В это время ямень-бегунок из офиса Чанъань поспешил доложить. "Ваше Высочество и вождь, в 2,5 километрах отсюда, ночью речные бандиты захватывают грузовые корабли, и сейчас они воюют!"

"Идите и посмотрите." Ли Йе и Сон Чжао посмотрели друг на друга и встали. Бегунов ямень вызвали и немедленно покинули деревню.

В темноте прятался Черный Офис, а в руках Ли Йе было только более двадцати бегунов ямень из Офиса Чанъань. Конечно, этих бегунов яменя нельзя было недооценивать. Все они были культиваторами, а некоторые из них практиковали технику Ци.

В офисе Чанъань, кроме гражданских чиновников, которые занимались бумажной работой, была также группа культиваторов. В конце концов, не все культивисты могли стать чиновниками. Если у вас не было выдающейся семьи, то сначала вам нужно было стать императорским ученым.

Однако Ли Йе имел самую высокую культуру среди культиваторов.

Культиватор 5-го уровня по переработке ци не захотел бы быть бегуном ямэн в офисе Чанъань.

Место происшествия было недалеко. Все отправились на это место верхом на лошади с факелом в руках. Через некоторое время они увидели пожар на реке. Звуки боя были слабо слышны, но бой был ожесточённым. Время от времени появлялись такие техники, как адская техника и Духовный Меч Ветра.

"Они практикуют, а не обычные речные бандиты", - сказал Сон Цзяо.

"Они люди, для которых мы ищем". Ли Йе улыбнулся. Они только что прибыли в уезд Хуанли сегодня в сумерках и пока не успели расследовать дело. Теперь, когда другая сторона раскрыла его след, это была хорошая новость для Ли Йе.

Конечно, Ли Йе ясно знал, что дело будет нелегким, и, скорее всего, это была ловушка.

На берегу реки несколько грузовых кораблей загорелись, и люди воевали друг с другом. Люди время от времени падали в воду. Повсюду были крики, крики и звуки оружия.

Именно банда Чанхэ ограбила грузовые корабли.

Во главе с лидером Лю Чжиань и великим мастером банды Чанхэ Уродливым Мань, они стремились заманить Ли Е и других, кто прибыл в уезд Хуанли.

Сначала речные банды на реке Вэй зависели от грузовых судов. В повседневной жизни у них всегда возникали споры по поводу квалификации для доставки товаров, поэтому создавались банды различных размеров. С появлением практиков, практикующих технику Ци, их силы расширились. Это привело к тому, что они грабили торговые суда и контролировали доки и участки реки.

"Лидер, чиновники идут!" На носу уродливый мужчина закричал на Лю Чжицзяня, который стоял на корме, когда он рубил перед собой лодочника и выгнал его с корабля.

Лю Чжицзянь держала в руках свой двойной нож и подпрыгнула к верху каюты. Она не хотела никого убивать, поэтому только ранила противника и пнула его в реку, а затем прыгнула на сторону Уродца. Она посмотрела на факелы на берегу реки и повернулась назад, чтобы заказать членов банды Чанхэ. "Отступаем!"

Услышав ее приказ, члены банды Чанхэ, сражавшиеся на грузовых кораблях, немедленно прикрыли друг друга, чтобы отступить с поля боя. Они быстро гребли лодки вверх по течению. Когда толпа почти сошла с пути, Лю Чжиань и Уродливый Ман выскочили из грузового корабля, некоторое время перелетели через воду, а затем, как птицы, приземлились на последнюю лодку.

Когда прибыл Ли Йе и остальные, все члены банды Чанхэ уже отступили. На берегу реки несколько грузовых кораблей загорелись. Многие лежали раненые и завывали, покрытые кровью. Время от времени люди появлялись в реке и забирались на грузовые корабли. Некоторые лодочники с легкими ранениями или без ранений кричали о помощи, так как видели приближающихся чиновников.

"Вице-магистрат", банда сбежала. Я возьму людей, чтобы преследовать их!" После того, как все слезли с лошадей, Ван Ли тут же подошёл и попросил разрешения у Ли Е.

Ли Йе взглянул на банду Чанхэ, которая только что ушла, а затем сказал Ван Ли: "Оставьте здесь несколько человек, чтобы лечить раненых". Говоря это, он выпрыгнул с берега реки с ногами, отбивающимися назад на крыше склада, и перелетел через реку, как стрекоза, в погоню за бандой Чанхэ.

Взяв с собой несколько практиков техники Ци из офиса Чанъань, Ван Ли и Шангуань Цинчэн пролетели над ними в одно и то же время. Они последовали за Ли Е, чтобы преследовать банду Чанхэ.

Ли Йе не боялся их искушения, но опасался, что они спрячутся и не появятся, так что он не сможет выяснить их личность. Если он не смог выяснить их личность, то это было бы неисполнением обязанностей, и Чанъаньское управление было бы привлечено к ответственности.

Скорость лодки была очень высокой, но она не была достаточно быстрой для практикующих технику Ци, поэтому Ли Йе за короткое время догнал их. Ударив кончиком ног по воде, он приземлился на последнюю лодку и увидел Лю Чжиань и Уродливого Маня. "Куда ты идешь?"

Лю Чжиань не ожидал, что Ли Йе придет так скоро. Увидев метод Ли Йе, она знала, что его культивирование уже находилось в средней стадии переработки Ци. Её глаза были полны благоговейного трепета и страха, но в конце концов она укусила зубы и заставила себя бороться против Ли Йе.

В это время корабль находился посреди реки. Везде было темно, время от времени падал какой-то свет, но этого было достаточно, чтобы увидеть вещи для практикующего специалиста по технике Ци. Как только Ли Йе приземлился на корму, Уродливый Ман рубил ножом в сторону Ли Йе. Белый свет, ярко сияющий на лезвии, показал, что его выращивание находилось в стадии переделки Ци.

Ли Йе презрительно засмеялся. Его задняя нога отодвинулась в сторону, из-за чего его тело отклонилось так, что он мог легко избежать длинного ножа оппонента. Он вытянул левую руку, чтобы схватить запястье соперника, и в то же время правый кулак ударил вверх по подмышке соперника. "Клик". Правая рука уродца была сломана выпуклой костью правого плеча.

Длинный нож упал на землю, и Гадкий Человек застонал от страха в глазах. У него было культивирование ци-рафина 2-го уровня, поэтому он не ожидал, что его ранит только один удар Ли Йе.

Тем временем, Лю Чжиань ударил его с другой стороны. Её двойной нож уже попал в лицо Ли Йе. Ли Е уже знал о движении Лю Чжияна с углами глаз, поэтому его помощник ударил Лю Чжияна в грудь со скоростью молнии. После его удара Лю Чжиань, который только что вышел на стадию ци-рафининга, застонал и улетел назад с пролитой кровью.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 89 Ожесточенный бой**

t

Увидев раненого Лю Чжияна, Уродливый Ман закричал и ударил его левым кулаком. Однако еще до того, как кулак успел дотянуться до Ли Йе, Ли Йе уже держал в правой руке ручной нож и перерезал ему шею. Урод упал слабым ударом на землю. Он потерял сознание и некоторое время не мог встать.

Тем временем Шангуань Цинчэн, Ван Ли и остальные захватили другие маленькие лодки и начали драку с членами банды Чанхэ.

Все они были практикующими ци, особенно Ван Ли и остальные, которые долгое время находились на стадии ци-переработки. Кроме Лю Чжиань и Уродливого Маня, члены банды Чанхэ занимались земледелием только из Царства Смерти. Может быть, они и элита банды из реки Вэй, но перед Ван Ли и остальными они казались уязвимыми. У них не было возможности нанести ответный удар, и их один за другим толкали в реку.

"Я буду сражаться с тобой!" - сказала она. Лю Чжицзянь стерла кровь со рта, при этом пристально смотрела на Ли Е. Не обращая внимания на травму, она прыгнула с лодки и набросилась на Ли Е, как леопард. Руна на ее ноже с двойными краями ярко сияла. Очевидно, это было волшебное сокровище.

Ли Йе равнодушно смотрел, протянув руку и дав ей пощечину.

Эта пощечина казалась неприметной, но она рассеяла ее Духовный Ци, и Лю Чжиань был выстрелен еще раз, пока пощечина еще не дошла до нее. Она упала в центр лодки, ее стошнило кровью и она не могла встать.

Другие члены банды Чанхэ на лодке пытались устремиться к Ли Йе, но под пощечиной Ли Йе они либо упали прямо на лодку, либо были вырваны из лодки и упали в реку. Брызги, вызванные ими, были бесконечны.

Когда Ли Йе остановился, никто не стоял на лодке, и никто даже не мог встать, включая Лю Чжиань.

Зажав руки за спину, Ли Йе посмотрел на Лю Чжияня и в тусклом состоянии сказал: "С вашей способностью невозможно прорваться через оборону док-склада уезда Хуанли". Кто вы? Кто командир, отдающий тебе приказ захватить корабли"?

Лю Чжиань выглядел удручающе и боролся, чтобы сесть. Она посмотрела на Ли Йе безмолвной. В ее взгляде не было ни ненависти, ни обиды. Было только отчаяние, как будто она смирилась со своей судьбой. Это отчаяние было спокойным, как будто она приняла свою смерть.

Увидев безмолвного Лю Чжияня, Ли Йе оглянулся вокруг. После того, как в лодку сели культиваторы Чанъаньского Офиса, другие члены банды Чанхэ, находившиеся в лодке, были быстро покорены. Несмотря на то, что Ли Йе не был добродушным человеком, он не любил убивать, поэтому отдал приказ не убивать заранее.

Кроме того, он должен был допросить этих людей или заставить их стать свидетелями.

Когда члены банды Чанхэ потеряли свою боевую мощь, не многие были смертельно ранены, но большинство находилось в водах. Специалисты, практикующие технику Ци, имели абсолютное преимущество в борьбе с культиваторами Царства Смерти. К этому моменту чиновники Чанъаньского управления уже связали раненых.

Увидев эту сцену, Лю Чжиань казался озадаченным. Эти члены банды Чанхэ, которые провели с ней много времени, в основном выжили. Это изменило ее взгляд на Ли Е.

В конце концов, внутри банды на реке Вэй многие погибли бы, если бы эти две группы сражались лицом к лицу. Те офицеры, которые представляли императорский двор, казались высокомерными. Офицеры даже не смотрели бы на них в глаза, не говоря уже о том, чтобы сэкономить свою жизнь.

"Офицер прибыл. Почему бы вам не появиться, вместо того, чтобы прятаться?" Ли Йе посмотрел на мерцающую реку под лунным светом и сказал в тусклом состоянии. Его голос был нежным, но его можно было услышать издалека.

"Ты коррумпированный офицер. Ты убил моих людей из банды Чанхэ. Я буду сражаться с тобой!"

Был громкий крик. На поверхности реки появились многочисленные водопады, которые уже постепенно успокоились. Многочисленные водопады поднялись в воздух. Внутри водопадов многие практикующие техники Ци, держащие в руках различные магические сокровища, ступили на маленькие лодочки и начали драться с Ван Ли и остальными.

За толпой внезапно появилась маленькая лодка. На лодке стоял черноволосый старик. Это он только что заговорил.

Этот старик был Чен Цзянхе.

Услышав, что Чен Цзянхэ тоже был своего рода скрытой личностью, Ли Вэй улыбнулся. Он повернул запястье, и меч Люка уже был в его руке.

В это время огонь печи на вершине холма все еще светил ярким светом. Лю Дажэн все еще сидел на пороге перед хижиной и не встал.

Он не только не встал, но и начал рвать табачные листья. Его движения были дотошными, его выражение было сфокусированным, и он был чрезвычайно серьезен, так же как и то, как он бросал те кухонные ножи, которые даосцы презирали. Как будто все в его жизни заслуживало его полного внимания.

Безразличное отношение Лю Дажэна заставило даосских людей слегка нахмуриться. Изначально он думал, что когда назовёт имена Li Ye и Song Jiao, Лю Дажэн отбросит его равнодушие, но теперь казалось, что он ошибается.

Увидев, что Лю Дажэн начал восстанавливать свой Ци, даосист прошептал: "Хозяин сказал, что вопрос, касающийся зеленого лотоса, имеет большое значение. Кто бы это ни был, он должен был вернуть его на гору Чжуннань, даже если он великий князь! Я собрал кое-какую информацию в Чанъань. После того, как Ли Йе вернулся с горы Нюшоу, у него появился еще один практикующий Цзянху. Несмотря на то, что он очень отличается от Сон Цзяо, вы также знаете, что Сон Цзяо очень хорошо владеет методом смещения лица".

Даосист сделал паузу. Затем он сказал: "После битвы при горе Багун, Сонг Цзяо тоже научился у вас, и ушёл в лес. Она прибыла на гору Чжуннань, а затем отправилась в Санкингуань. Однако после этой битвы ночью она исчезла на горе Нюшоу. Если бы она действительно последовала за Ли Йе, а зелёный лотос был схвачен Ли Йе, мне бы понадобилась твоя помощь, чтобы разобраться с ней".

Лю Дажэн поднял голову и в ту же минуту сказал: "Ты ошибаешься".

Даосист был ошеломлен и спросил: "Почему я ошибаюсь?"

Лю Дажэн сказал: "Достичь горы Чжуннань не значит, что ты ушёл на пенсию в свой родной город".

Даосская ухмылка спросила: "Значит ли это, что добраться до уезда Хуанли - это действительно отставка?"

Лю Дажэн сказал: "Гора Чжуннань находится в Цзянху, но не в уезде Хуанли".

Даосист холодно сказал: "Я знаю, что ты пытаешься сказать". Хотя в уезде Хуанли нет даосской секты, с вами рядом есть необходимость в даосской секте. Ты можешь создать секту сама!"...

После того, как он закончил говорить, даосская секта оглянулась на печь. Он посмотрел на висячие кухонные ножи, а потом посмотрел на мальчика. Он холодно сказал: "Вы тоже приняли ученика".

Лю Дажен вздохнул. "Тебе пора."

Даосист гневно сказал: "Лю Дажэн! Ты правда не хочешь мне помочь?!"

Лю Дажен сказал: "Мои намерения предельно ясны".

Мышцы лица даосиста подергались. Он закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Он внезапно вытащил жетон и бросил его в руку Лю Дажена. Он сказал: "Это жетон, который Мастер носит постоянно. Когда я смотрю на этот жетон, я как будто смотрю на Учителя". Я закончил говорить. Решай сам. Если ты действительно пренебрегаешь воспитанием Мастера, я не отношусь к тебе, как к старшему брату!"

Когда Лю Дажен увидел жетон, у него дрожали руки.

Даосист ушел сердито.

Лю Дажен закрыл глаза и выглядел так, словно ему было больно. В его глазах, как будто на его лице ползали бесчисленные дождевые черви. Он сказал низким голосом: "Учитель, зачем ты вынуждаешь меня?".

Даосист уже добрался до ворот двора.

"Подожди".

Когда даосист услышал речь Лю Дажена, его глаза загорелись и казались счастливыми.

Лю Дажэн держал свою табачную трубку и мгновенно подошел к даосисту.

Даосист посмотрел на Лю Дажэна и с улыбкой сказал: "Старший брат действительно старший брат...". Он увидел Лю Дажена с пустыми руками и удивлённо спросил: "Где твой нож?".

"Нож?" Лю Дажен повторил, как будто спрашивал себя. Он потянулся за спину и схватил что-то, не поворачивая головы. Произошёл мгновенный ветерок. Нож вылетел прямо из дома и тут же приземлился в его руки. Он сказал: "Вот нож".

Мальчик увидел, что нож появился в руке Лю Дажена из ниоткуда и был в шоке. Он яростно повернул голову в сторону подставки для ножей в доме. У мальчика была великолепная память. Он заметил, что крайний нож исчез!

Он проглотил свою слюну и уставился так, как будто не мог смириться с происходящим перед ним. Он сказал: "Лю, Лю Дажен... Ты, ты - культиватор?!"

Ли Йе стоял на носу лодки со своим мечом.

Двое практикующих технику Ци в черном выпрыгнули из водопада перед Ли Йе. Когда они появились, они подняли свои мечи, готовясь ударить Ли Йе.

Два луча яркого Ножом Ци, которые были более ослепительными, чем лунный свет, отразились на Ли Йе.

Ли Йе мгновенно двинулась. Он схватил Уродливого Человека одной рукой и схватил Лю Чжиань другой. Он тяжело наступил на борт корабля правой ногой, затем поднял его. Лодка качалась, как будто собиралась перевернуться.

Двумя громкими звуками нож Ци разбился о маленькую лодку. Он разбился на три части, затем на бесчисленное количество частей. Вода вместе с опилками разбрызгивалась повсюду. Брызги воды были приятными.

Уродливый Ман и Лю Чжиань были брошены в сторону ивы на берегу реки в дежурство Черной канцелярии, которая была спрятана в темноте. Ли Йе мягко приземлился, с пальцами ног на кусок разбитого дерева. Он быстро бросился к практикующему Ци, который приземлился на маленькую лодку. Наклонив Меч Люка вперед, Меч Ци предстал перед ним.

Тот, кто практиковал техники Ци, быстро вынул свой длинный нож, чтобы защититься от надвигающейся атаки. В то же время, он начал жесты заклинания. Перед ним был поднят Духовный щит Ци, чтобы заблокировать Меч Ци.

Однако, Меч Ци легко проник в Духовный Щит Ци, как будто резал тофу. Его сила не уменьшилась. К ужасу практикующего технику Ци, Меч Ци ударил ножом перед ним. Громким криком его рука больше не могла управлять длинным ножом, и он перерезал ему грудь. Этот практик, чей навык Ци был 3-го уровня, был удручен. Он тут же вырвал полный рот крови и упал в реку из среднего воздуха.

Ли Йе покинул лодку сразу после того, как приземлился на нее. Затем на лодку разбился огненный шар диаметром девять дециметров в длину. Во время сильного взрыва нос лодки был разрушен огненным шаром. Вода вошла в каюту, и лодка начала тонуть.

Ли Йе немедленно повернулся к другому фехтовальщику. Он направил меч Люка прямо к горлу.

Испуганный фехтовальщик пристально посмотрел. Поскольку Ли Йе приближался слишком быстро и превзошел все ожидания, этот тренер, чей навык ци-рафинирования был 4-го уровня, не имел возможности уклониться от атаки. Поэтому он защищал горло, блокируя атаку ножом.

Меч Люка попал в меч и искры полетели. С криком Меч Люка пробил нож и бросился вперед. Искры вылетели из разреза. Металлический визг был крайне неприятен для ушей.

Практикующий увидел, что кончик меча пробил нож и испугался. Он быстро повернул шею, чтобы уклониться, но было уже поздно. Тем не менее, меч Люка пронзил его горло. Кончик меча пробил его шею.

Ли Йе выглядел спокойным и не удивленным, кроме своего жуткого взгляда. Он ударил практикующего в плечо и взорвал его. Он вытащил меч Люка и из него вылилась кровь. Меч сделал дугу в воздухе, и это было особенно очаровательно под лунным светом.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 90 Вежливость**

Ли Йе снова упал на реку. Он просто наступил пальцем ноги на сломанный кусок дерева и, не успев встать, услышал рев. Над его головой сиял гигантский золотой топор. Топор быстро срубился, как будто врезался в гору.

Человек, державший в руках гигантский топор, был мускулистым и жгучим культиватором. Он был сильным, как холм. Когда Ли Йе посмотрел вверх, он заметил, что культивирование культиватора находится выше 5-го уровня ци-рафинирования.

Когда топор упал, он внезапно достиг шести метров. Ли Йе был маленьким, как муравей перед ним. Его мощность нельзя было недооценивать!

Ли Йе поднял свой меч Люка. Меч Ци взлетел мгновенно. "Бум". Топор попал в меч Ци, вызвав взрывные звуки и волны Духовного Ци.

Атака гигантского топора не прекращалась, пока он не ударил его Меч Люка. Мгновенно речная вода вокруг Ли Йе взрывалась постоянно, как будто в реку падали бесчисленные громы. Брызги были повсюду, блокируя небо и солнце. В то же время, Ли Йе внезапно утонул, и речная вода сразу же прошла мимо его коленей.

После удара культиватор с гигантским топором, тело которого несло на себе силу контратаки, отскочил обратно в воздух. Ли Йе мгновенно поднялся на поверхность реки. В это время разбитый кусок дерева под ногами затащил его вверх на 3 дециметра, как резиновый шар.

Ли Йе прыгнул с реки и направил свой меч к культиватору. Громким криком культиватор повернул топор в обе руки, чтобы протянуть большой круг над головой, а затем снова рубил в сторону Ли Йе. Это было намного сильнее, чем его последняя атака. Взгляд Ли Йе стал холодным и серьезным. "Меч Ци Рожденный Лотос!"

"Пффф". Прежде чем культиватор смог срубить его гигантский топор, Меч Люка Ли Йе уже прошел мимо его шеи и поцарапал артерию, из-за чего его кровь брызнула как пружина. Культиватор широко открыл глаза, и ему показалось невероятным, что скорость Ли Йе была такой быстрой.

Было более дюжины нападавших, и все они были хозяевами. Половина из них была блокирована Шангуань Цинчэном, Ван Ли и другими. Половина из них осаждала Ли Йе и нападала на него один за другим. Все виды техники постоянно бомбили небо ярким светом. На реке Вэй время от времени в небо парили водяные столбы.

Ли Йе слегка сузил глаза и больше не стремился сохранить собственную силу. Он мобилизовал свое культивирование до предела. Он перелетел через реку, чтобы уклониться от техники, и в то же время, он использовал свой меч Ци, чтобы иметь дело с врагами. Сосредоточившись на цели, он начал внезапную атаку, и за каждую внезапную атаку он получал выгоду.

Самые мощные культиваторы среди атакующих имели культивирование Ци 5-го уровня. Если они сражались в одиночку, то не могли вызвать смертельную угрозу для Ли Йе. Но если они сотрудничали друг с другом, Ли Йе не осмеливался их недооценивать. В это время его выдающиеся боевые навыки были ярко и ярко продемонстрированы.

Он был очень ловок перед лицом дальних атак врагов и рукопашного боя. Он очень быстро передвигался среди техники и водяных столбов, как электрический угорь, плывущий против косяка рыб. Несмотря на то, что он несколько раз находился в опасности и был ранен техникой, он не был сильно ранен.

Когда Ли Йе одержал победу над последним противником перед собой и вырвался из осады, перед ним больше не было нападающих. Остальные люди сражались с Ван Ли и другими. Ли Йе держал глаза на Чэнь Цзянхэ, который стоял на лодке.

Держа меч Люка, он бросился к Чэнь Цзянхэ шаг за шагом по реке, рябь росла за его ногами.

Чен Цзянхе, стоя на носу, посмотрел удивленно, и он не ожидал, что Li Ye был настолько силен, что он мог прорваться из осады так быстро. В этот момент он, наконец, понял, что весь город Чанъань недооценил юного принца Аня. Он сам больше не смотрел свысока на Ли Йе.

Видя, как Ли Йе спешит к нему, Чэнь Цзянхэ отругал своих людей в сердце и храпел. "Я не ожидал, что твоя боевая способность уже пришла к этому моменту". Со временем, если ты повзрослеешь, разве ты не сможешь перевернуть мир с ног на голову? К сожалению, ты встретишься со мной сегодня, чтобы у тебя не было возможности повзрослеть!"

Чэнь Цзянэ больше не смотрел свысока на Ли Йе, но он не думал, что Ли Йе может представлять для него угрозу. Он толкнул руки вперёд и закричал. "Вставай!"

Перед ним речная вода скатывалась, как ковер, образуя водяную завесу толщиной в несколько футов и шириной в тридцать футов. Она напала на Ли Йе, и в то же время Чэнь Цзянхэ сделал заклинательный жест и указал на водяную завесу. "Формирование тысяч стрел!"

Мгновенно из водяных столбов вылетели многочисленные водяные стрелы и, словно рой саранчи, выстрелили в Ли Йе. Ли Йе был прикрыт ими!

На холме.

Бронзовый человек в расцвете сил вышел со двора вместе с даосистом. Он не переоделся, все еще в мешковатых шортах и черном кожаном фартуке. Он носил черный кожаный фартук, чтобы искры не разрывались на его теле, когда он ковал железо.

Даосист не возражал против него. Он привык к мускулистому старшему брату.

"Лю, Лю Дажен, ты, ты - культиватор?!"

Лю Дажэн остановился и оглянулся на мальчика, чья кожа была темнее его, когда он услышал, как мальчик позади него в шоковом состоянии кричал. Он без колебаний кивнул.

Возможно, от удивления мальчик открыл рот и стоял безмолвно, безмолвно.

Лю Дажен посмотрел на него и сказал: "Подожди меня дома". Я сейчас вернусь".

Мальчик оправился и снова крепко проглотил. "Ты... что ты собираешься делать?"

На вопрос было несложно ответить, но Лю Дажен молчал. С его молчанием его взгляд стал торжественным.

"Там уже началась драка. Если мы уйдем сейчас, может быть, мы сможем воспользоваться этим беспорядком". Что ты здесь делаешь?" Даосист уже слышал звук битвы на реке Вэй. Он не мог не призвать его. "В уезде Хуанли сейчас много хозяев и не одна сила". Нам будет слишком тяжело иметь с ними дело один за другим".

Лю Дажэн не обращал внимания на даосские побуждения и долго молчал. Когда даосист собирался разозлиться, он сказал мальчику: "Ты не хочешь есть рыбу? Я принесу тебе немного".

Мальчик некоторое время был ошеломлен и, очевидно, не верил его словам. В глазах мальчика даосист, который внезапно появился, был слишком странным, и он не мог понять их разговор. Он инстинктивно знал, что Лю Дажэн не ходил ловить рыбу... Он мог только верить, что Лю Дажэн, кстати, поймает какую-нибудь рыбу.

"Потом, потом ты возвращаешься раньше. Холм мрачный. Без тебя мне нелегко", - не много спрашивал мальчик, но оглянулся и сказал слабо.

Мужчина тепло улыбнулся. "Как мужчина, ты боишься этого... Забудь об этом. Я знаю, что ты робкий. Даже если я кую железо в доме, время от времени ты должен говорить мне что-то громкое, когда ты один ходишь в туалет за домом... Не волнуйся, я скоро вернусь".

Мальчику было стыдно, когда он услышал слова Лю Дажена. Он чувствовал, что потерял лицо, особенно перед посторонним. Он сразу покраснел и закричал: "Ты робкий. Я ничего не боюсь! Ты можешь вернуться, когда захочешь. Я иду спать!"

Говоря это, он сердито вернулся в дом. Его шаги были тяжелее и тяжелее, и он сильно хлопнул дверью.

Даосист был нетерпелив, но он вдруг стал рассеян, когда увидел эту сцену. Он взглянул на своего старшего брата рядом с ним сомнительно и больше не призывал его.

"Пошли", - сказал Лю Дажен.

Даосский кивнул.

Даосист с мечом на спине и кузнец с кухонным ножом вышли со двора.

Но как только они вышли со двора, они остановились и застыли на месте. Они выглядели шокированными, как будто увидели что-то странное. Как будто... они увидели привидение!

В это время со двора вышел человек. Он стоял с руками за спиной и спиной к ним.

Это был человек в голубом халате.

Даже если бы цвет был простым, на мантиях простых людей был бы какой-то орнамент. По крайней мере, край был бы украшен.

Но на голубом халате этого человека не было ни орнамента, ни украшения по краям. Это был чистый голубой.

Его длинные волосы на затылке были наполовину черными и наполовину белыми. Вероятно, они были на пути к отбеливанию, поэтому на первый взгляд казалось, что у него седые волосы.

Он просто стоял там, ничего не делая и ничего не говоря. Спина у него была не широкая и не тонкая. Но на бесплодном холме под ночным небом эта тихая фигура заставляла людей чувствовать себя мрачно и прохладно.

Это было похоже на осенний ветер, подметающий опавшие листья.

Это было похоже на то, как старик в сумерках наклоняется и шатается к пустому дому один. Позади него летали одуванчики.

Даосист и Лю Дажен были поражены в этот момент.

Они были настолько поражены, что некоторое время не двигались и не говорили.

С их культивированием они не узнали, когда появился этот человек. Они не видели его, пока не оказались на несколько шагов позади него.

Более того, и даосист, и Лю Дажен четко чувствовали одиночество фигуры этого человека.

Человеческая фигура на самом деле не была одинокой, однако они, скорее всего, шагнули в царство человека и находились под его влиянием.

Царство...

Думая об этом слове, они были удивлены, будь то самый выдающийся ученик горы Жуннань или бывший самый выдающийся ученик.

Между двумя самыми выдающимися учениками, Лю Дажэн имел более высокое возделывание. Несмотря на то, что он не достиг предела, лишь немногие смогли это сделать, потому что это было слишком трудно.

Этот предел был назван "Этапом строительства фундамента".

Выше этого предела существовала волшебная сила, называемая царством.

Человек в голубом халате не говорил.

Они смотрели друг на друга.

Спустя долгое время Лю Дажэн порезал руки и с уважением спросил: "Кто ты? Почему ты приходишь сюда поздно ночью?

Лю Дажэн почувствовал облегчение от того, что загадочный человек захотел поговорить с ними, вместо того, чтобы молчать.

Он сказал только три слова.

"Подожди кого-нибудь".

Лю Дажен был ошеломлен. На холме, кроме него, никого не было.

Поэтому Лю Дажен спросил: "Кого ты ждешь?"

"Когда он приедет, ты узнаешь", - сказал человек с голубой каемочкой.

Его голос был таким же проницательным, как и темная ночь.

Даосист нахмурился и не мог не чашуть руки. "Вы кого-то ждёте, так что мы не смеем вас беспокоить". Но я боюсь, что мы не можем остаться с тобой, потому что у нас есть важные дела".

"Вы должны остаться", - сказал мужчина с голубой каемочкой.

Его голос все еще был очень легким, но никто не осмелился усомниться или ослушаться его слов.

Если только у тебя не было более высокого культивирования, чем у него.

Даосист и Лю Дажен снова посмотрели друг на друга.

Просьба человека с голубой каемочкой была очень оскорбительной.

Несмотря на то, что это было оскорбительно, это не обязательно было неразумно.

Но причина была его.

Даосист решил спросить причину: "Почему?"

"Нет причины", - сказал человек с голубой каемочкой.

Это было действительно оскорбительно и неразумно.

Столкнувшись с таким оскорбительным человеком и такой необоснованной просьбой, даосист и Лю Дажен ничего не могли сделать.

Они знали, что власть была самой большой причиной в Цзянху.

Несмотря на то, что он был очень могущественным, он был вежлив, потому что был готов разговаривать с ними на равных.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 91 Мастер 1**

Глава 91 Мастер (1)

Река Вэй.

Под ивами на берегу реки Лю Чжиань прислонилась к стволу, положив руку на плечо, а во рту была багряная кровь. Она посмотрела на водопады в реке и на удивительное "Формирование тысяч стрел". Она была слишком шокирована, чтобы говорить.

Над ее головой, как сушеная рыба, на ветке повис Уродливый Человек. Он несколько раз пытался пошевелить руками перед коленями, но был слишком слаб, чтобы слезть с ветки. Когда Ли Йе бросил их сюда, ему явно не повезло больше, чем Лю Чжиань, который стабильно приземлился.

Под ослепительным белым светом уродливый человек крепко повернул голову и взглянул на драку на реке. Внезапно он широко открыл глаза и с перерывами сказал: "Этот парень... кто он такой, черт возьми? Ему нужны такие средства?"

Из-за травм Лю Чжиань выглядел болезненным. Она прошептала между зубами. "Боюсь, что человек, которого Герцог Вей хочет, чтобы мы заманили, не маленькая картошка. Иначе его культивирование не придет к этому моменту... Однако, этот старик, который последовал за герцогом Вей, слишком агрессивен, так как он использовал такое мощное образование. Он определённо выращивает высококлассный Ци-рефининг!"

Уродливый Человек кашлял полным рта кровью и смотрел на Чэнь Цзянхэ, полный страха. "Должен быть 7-й уровень ци-рафинирования."

"Седьмой уровень Ци-рефининга... На реке Вэй нет мастера, который выращивал бы 7-й уровень Ци-рафининга!" Лю Чжиань сел у багажника и вытер кровь спиной руки. Теперь она стала глубже понимать Вэй Цзяньнань, поэтому ей было грустнее. "У герцога Вэя есть такая личность и такие хозяева, чтобы помочь ему". Перед ними наша банда Чанхэ - ничто".

"Так что же нам делать?" Уродливый Человек, висящий на ветке, спросил с трудом.

Лю Чжиань молча уклонилась от головы. Эта талантливая женщина жила беззаботной жизнью три месяца назад. Поэтому, столкнувшись со зловещей ситуацией в Цзянху, она почувствовала себя бессильной. "Что мы можем сделать? Мы участвовали в ограблении склада дока в уезде Хуанли, и наше прошение было принято, поэтому уже поздно сожалеть об этом".

Уродливый человек какое-то время молчал, а потом посмотрел на реку. "Так как старик, следовавший за герцогом Вей, выращивал переработку Ци 7-го уровня, то парень, которого мы заманили, умрёт только... Когда дело будет сделано, сдержит ли герцог Вей свое обещание?"

Взгляд Лю Чжиан был тусклым, а голос ее был настолько низким, что она сама едва слышала. "Может быть..."

Через некоторое время она посмотрела вверх и ее лицо было покрыто лунным светом. "Иначе? Что еще мы можем сделать?"

Для практикующего специалиста среднего звена по переработке Ци, перелёт над рекой не был уникальным навыком, и для этого потребовалось немного Духовного Ци.

Ли Йе бежал по реке со своим мечом. Его ноги ступили на воду, постоянно стучали коротко и быстро, как интенсивная музыка.

В момент запуска Формирования Тысячи Стрел его глаза слегка замерзли и стали серьезными.

Ли Йе видел много методов выращивания и боролся со многими мастерами, но это заставило его почувствовать себя необыкновенным и испуганным, что Чэнь Цзянхэ смог прямо подтянуть водопад и запустить тысячи водяных стрел на реку своими руками.

Ли Е не остановился и сделал заклинательный жест левой рукой. Перед ним быстро поднялся Духовный щит Ци. Толщина блеска показала, что у Ли Йе не было зарезервированных мест. Прозрачные и извилистые водяные стрелы одна за другой ударяли по Духовному Щиту Ци, как будто на озеро обрушился проливной дождь, вызвав бесчисленное количество пульсаций.

Водяные стрелы, попавшие в щит, были разбиты один за другим, в то время как Духовный щит Ци толщиной в три дюйма отслаивался один за другим со скоростью, видимой невооруженным глазом, подобно слоям известняка на скале. Чипсы Духовного Ци рассеялись, прежде чем упасть в реку.

Ли Йе сузил глаза. Его Духовный Ци быстро рассеялся, что оказало на него сильное давление. У Ли Йе было плохое предчувствие, когда Духовный Щит Ци должен был быть уничтожен, а водяные стрелы постоянно стреляли в него, как саранча в бесконечном потоке.

Видя, как Ли Йе борется за поддержку, Чэнь Цзянхэ кричал с удовлетворением: "Я практиковал Тысячи Стрел Формирование около двадцати лет и уже достиг высокой степени мастерства". Даже если тысячи охранников бросятся на лодках, большинство из них умрут или будут ранены, пока они были на реке. Вы выращиваете только 5-й уровень ци-рафинирования. Как вы можете защищаться? Подожди, пока тебя застрелят, как ежа!"

Духовный Ци-щит перед Ли Йе наконец-то оказался неспособен выдержать непрерывную атаку стрельбища. "Бах". Он был внезапно разбит на куски. В этот момент Ли Йе перестал бежать вперед. Прежде чем белый свет полностью рассеялся, с неба упали многочисленные водяные стрелы. Ли Йе собирался быть застреленным как ежик, как сказал Чен Цзянхэ.

Духовный щит Ци был неожиданно разбит. У Li Ye внезапно возникла герметичность груди и его почти вырвало кровью. Он вынужден был снять свое неудобство и вырвать свой меч Luke высоко. Его пальцы быстро изменились со скрещенными руками. Он сделал мудру Акаланата перед его грудью. В этот момент его разум был ясен, а глаза - светлы. Он был решительным и неподвижным, как гора. Он кричал низким голосом: "Воля!"

Внезапный гул прозвучал в воздухе, как утренний колокол и вечерние барабаны, и все люди услышали этот звук. В этот момент Шангуань Цинчэн, Ван Ли и другие, которые сражались с врагами, были шокированы. Они не могли не отвлечься и посмотреть на Ли Е.

В то же самое время, когда в воздухе прозвучал гул, перед мудрой Акаланатха, которую Ли Йе сделал перед своей грудью, внезапно сформировался узор из восьми триграмм Инь и Ян. Все ее линии были золотыми и казались нереальными. Он выглядел твёрдым и толкнул мудру Акаланатха вперёд.

Узор из триграмм Инь и Ян Восемь мгновенно превратился в огромное слово "Воля" и бросился к образованию стрелы, внезапно расширившись до десяти метров. Когда стрелка встретила золотое слово, она мгновенно остановилась и распространилась с золотым словом до тех пор, пока не исчезла за водопадами. Все затронутые водопадом стрелы остановились в воздухе и не могли идти дальше!

Ближайшая к Ли Йе водяная стрела уже подошла к его бровям на три дюйма!

Люди все испугались, увидев странную сцену, когда в воздухе остановились многочисленные водяные стрелы. Культиваторы, в том числе Шангуань Цинчэн, Ван Ли и нападавшие, которые видели эту сцену, были потрясены.

"Почему Формирование Тысячи Стрел Мастера Чена больше не двигалось?!" Культиватор, только что вышедший из реки, невероятно смотрел на эту сцену.

"Этот метод культивирования, который мастер Чен не сможет легко использовать. Очень немногие способны справиться с ним, даже мастера, которые последовали за премьер-министром. Этот парень поймал его?"

"Он сломал его вместо того, чтобы поймать!"

"Какую технику он использовал? Метод из девяти слов? Это не техника, а магическая сила!"

Ли Йе схватил падающий меч Люка и срубил его вертикально. Голубой меч Ци резко упал и расколол все водяные стрелы перед ним, открыв пустой проход. В это время Ли Йе был менее чем в 30 метрах от Чэнь Цзянхэ.

Li Ye бросился в проход и снова одолел свой меч. Голубой свет вылетел и попал в водопады, вызвав их мгновенное падение. Падающие водопады были похожи на рушащиеся здания.

"Метод девяти слов"? Проклятье! Ты поймал мою стрелу?!"

После своего сюрприза Чен Цзянхэ разозлился. Лицо его потемнело, когда он вспомнил свой прежний шум. Когда он увидел, что Ли Йе снова бросается к нему без страха, он не мог не храпеть. "Ты только сломал технику группового нападения". Ты действительно думаешь, что сможешь подойти ко мне? Молодой человек высокомерен, так что позвольте мне показать вам, какой я могущественный!"

Говоря, Чен Цзянхе схватил воздух с обеих сторон. Мгновенно Духовный Ци встряхнулся вокруг него, вызывая повсюду ветер.

На реке перед ним восточный поток воды стал грязным и быстро образовал несколько областей, похожих на кипящую воду, в разных направлениях. Кипящая вода продолжала пузыриться, и шум становился всё громче и громче, особенно странный под лунным светом, как будто происходили ужасные вещи. Можно было представить, насколько сильны под водой подводные течения.

Движение Чена Цзянхе казалось медленным, но на самом деле он быстро поднял руки. В этот момент он вдруг закричал, трепеща мантией, и его длинные волосы дико танцевали: "Наводные драконы появляются из моря! Вставай!"

Бум, бум, бум, бум! Внезапно из четырех областей, похожих на кипящую воду, на высоту более десяти метров вырвались четыре родника.

Это были не пружины, потому что у них были формы. Они были похожи на паводковых драконов с оленьими рогами, тигровыми головами, змееподобным телом и орлиными когтями!

Как только водяные драконы появились, они издали громкий звук. Они открыли рты и помахали когтями, полными интеллекта, словно живыми. Они были высокими и длинными. Они смотрели на Ли Йе, который стоял в центре, маленький, как муравей, как будто они могли легко снести его одним вздохом.

Чэнь Цзянхе с жестокой улыбкой сказал: "Ублюдок". Я позволю тебе попробовать атаку драконов наводнения! Я напоминаю тебе, что ты умрешь ужасной смертью!"

Он прикусил кончик языка, чтобы из его рта хлынула кровь. Его кровь была разделена на четыре маленьких потока, стекающих в тела четырех водяных драконов. Сразу же прозрачные и прозрачные водяные драконы были покрыты кровью, особенно страшной и свирепой под темной ночью. Они рычали и бросились к Ли Йе.

Чэнь Цзянхэ громко закричал: "Четыре водяных дракона, убейте его!"

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 92 Мастер 2**

Глава 92 Мастер (2)

Раненые нападавшие бродили по периферии в поисках возможности напасть на Ли Йе. В этот момент они быстро отступили, опасаясь быть затронутыми. Культиватор, упавший в воду и заговоривший, выглядел испуганным. "Мастер Чен" использует "Драконов моря и наводнения"! Он давно не пользовался этим методом возделывания. Последний раз он использовал его на горе Багон!"

Другой человек в страхе сказал: "Это высшее искусство Мастера Чена - побеждать врагов. На этот раз этот парень умрёт без сомнений!"

Ли Йе не осмеливался недооценивать атаку четырёх драконов. Очевидно, что нападение было более мощным, чем нападение Тысячи Стрел, будь то из-за движений Чэнь Цзянхэ или из-за импульса четырех драконов. Это была смертельная атака культиватора на 7-м уровне Ци-рефининга!

Даже если Ли Йе мог легко победить обычных культиваторов 6-го уровня в переработке Ци, используя методы выращивания "Пурпурных Облаков с Востока" и силу Дракона Ци и зелёных лотосов для увеличения своей культивационной мощности, он не осмелился непосредственно поймать смертоносную атаку культиватора 7-го уровня в переработке Ци!

К счастью, несмотря на то, что четыре дракона появились быстро, это все же заняло некоторое время, поэтому у Ли Йе было достаточно времени, чтобы отреагировать. Когда четыре дракона бросились вниз, он сразу же наступил на реку, сильно разбрызгивая брызги под ноги. Он внезапно поднялся с реки на небо.

Два водных дракона погрузились в реку, ударившись о лужу длиной более метра. Большая группа брызг разбрызгалась. Их сила была необыкновенной, как и предполагалось. Если бы Ли Йе был ранен ими, он был бы серьезно ранен. Четыре дракона шли один за другим. Два других водяных дракона сзади перелетели через реку, а затем внезапно взлетели вверх, чтобы преследовать Ли Йе!

"Ты не можешь убежать. Прими свою судьбу послушно!" Чен Цзянхэ засмеялся. Он открыл десять пальцев шириной и постоянно двигал их, чтобы контролировать атаки водяных драконов.

Водяные драконы пришли очень быстро. Ли Йе не мог долго оставаться в воздухе, и ему снова пришлось приземляться на реку. Тогда он был бы пассивным. Его взгляд стал торжественным. Так как он не мог убежать от водных драконов, он одолел свой меч и волна голубого меча Ци побежала к ближайшему водяному дракону.

Меч Qi длиной в три метра попал в 10-метрового водяного дракона и напрямую отрезал ему талию. Два водяных столба упали в реку с неба. Прежде чем Ли Йе успел почувствовать себя счастливым, на него уже набросился другой водяной дракон. Он поспешил скрутить тело, чтобы избежать его налета, к счастью. Спустившись вниз, он не спускал глаз с разбитого куска дерева и наступил на него.

Но как только его пальцы коснулись разбитого дерева, водяной дракон внезапно вырвался из воды под разбитым деревом. Он широко открыл свой большой рот и укусил его. Перемены произошли так быстро. Ли Йе собирался быть поглощен водяным драконом.

К счастью, у Ли Йе был богатый боевой опыт и он подготовился. Его Меч Люка был немедленно срублен. Меч Ци разбил голову водяного дракона, разбрызгивая брызги повсюду. Голова дракона рассеялась в брызгах, падающих в реку.

Но в этот момент два водяных дракона с обеих сторон бросились снова. Ли Йе нервничал.

"Мои водяные драконы не могут быть убиты! Пока есть вода, драконы не умрут. Ублюдок, ты сегодня мертв!" Чэнь Цзянхэ снова громко засмеялся, увидев страх Ли Йе!

В этот момент Ли Йе понял, что река Вэй - родина Чэнь Цзянхэ. Сила его методов выращивания здесь умножится!

Ли Йе разбил мечом водяного дракона спереди, но он не смог остановить водяного дракона сзади одновременно. Он был поражен его огромным телом и его рвало кровью, а затем он упал в реку, ударившись о лужу. Упав в воду, Ли Йе не успел стабилизироваться, потому что из глубины реки бросился еще один водяной дракон. Его атака была начата со дна воды!

"Дерьмо!" Хотя Ли Йе обладал богатым опытом и хорошим отношением, его гнев был вызван грязным методом культивирования. Водяные драконы не могли быть убиты, и он был запутан ими так, что не мог броситься навстречу Чэнь Цзянхэ. Если бы борьба продолжалась таким образом, то рано или поздно он бы проиграл!

Ли Йе с помощью меча спустил в воду, чтобы поразить водяного дракона, который напал на него под водой, а затем левой рукой похлопал по воде, вставая снова. Используя свои навыки, он побежал по реке, чтобы уклониться от атаки водяного дракона.

Он двигался как летучий дракон и прыгающий тигр, вызывая разбрызгивание брызг повсюду позади него.

Через некоторое время четыре водяных дракона снова появились вместе и напали на него один за другим!

Взгляд Ли Йе стал свирепым. Его никогда так не преследовали в этом мире. Он мог попросить помощи у Сон Цзяо, но не знал, есть ли за Чэнь Цзянхэ другие хозяева, поэтому было неразумно опрометчиво показать свою тайную силу. Ему нужно было победить Чена Цзянхе, полагаясь на собственное культивирование.

"Вэй Баохэн настолько хитроумен, что заслуживает быть премьер-министром". У него так много последователей, богатых знаниями, но на этот раз он послал такого злобного человека, чтобы разобраться со мной. Неужели он действительно хочет убить меня?"

Ли Йе Спэт. Теперь ему не нужно было скрывать свою собственную власть. Раньше его скрытая сила должна была вырваться в этот момент и дать другой стороне внезапное нападение - если скрытая сила не была для вспышки контратаки, то в чем был смысл?

В противном случае, с его силой, Вэй Баохэн мог бы послать мастера на 8-м уровне Ци-рафинирования. Если так, у Ли Йе не было бы шансов победить.

Если бы он смог захватить Чэнь Цзянхэ, он бы выиграл в этой азартной игре. С Чэнь Цзянхэ и членами банды Чанхэ в руках, он мог бы нанести Вэй Баохэну смертельный удар.

Ли Йе успокоился. Когда он увидел, как на него набросились водяные драконы, он достал свой меч Люка. Он был решительным, но жестоким. "Попробуем!"

Четыре дракона, два спереди и два сзади, собирались ударить его. Ли Йе снова скрестил десять пальцев и быстро сделал Мудру Льва перед его грудью. Он уставился на двух водяных драконов впереди, и между его зубов прозвучало громогласное слово. "Выздоровление!"

Метод из девяти слов был высококлассным секретным методом с тех пор, как в мире появились техники культивирования. Практиковать его было не только чрезвычайно трудно, но и немногие смогли добиться успеха. Он требовал очень глубокого понимания "даосизма".

Под властью Духовного Мастера почти никто не мог преуспеть, потому что не мог по-настоящему "понять даосизм" - но тот, кто преуспел под властью Духовного Мастера, был абсолютно выдающимся.

Именно поэтому Сонг Цзяо был удивлен быстрым прогрессом Ли Йе в освоении Метода Девяти Слова. Хотя Сонг Цзяо был удивлен, это было приемлемо, так как он взял наследство Юань Тяньгана в качестве оправдания.

Таким образом, Метод Девяти Слова может быть оспорен за пределами его культивирующей способности.

Но невозможно было выйти за рамки слишком большого. Правда, Ли Йе занимался только переработкой Ци 5-го уровня, поэтому для него было нормальным использовать слово "Воля" Мудра Акаланатха, потому что оно могло только заморозить его технику, или самого Чэнь Цзянхэ. Но слово "Восстановление" было более функциональным и требовательным, потому что слово "Восстановление" Льва Мудры могло быть использовано, чтобы свободно доминировать над собственным телом пользователя и контролировать тело другого!

Со словом "Восстановление", исходящим из уст Ли Йе, узор триграмм Инь и Ян Восемь снова появился перед Мудрой Львом. Когда Ли Йе толкнул руки вперёд, рисунок триграмм Инь и Ян Восемь внезапно превратился в огромное слово "Восстановление", а затем оно устремилось к двум водяным драконам впереди!

Эти два водяных дракона, направляясь в атаку, прошли мимо слова "Восстановление". Их действия внезапно прервались, и их реалистичное лицо выглядело смущенным.

На лодке, Чен Цзянхэ был в восторге и уверен в победе, но в этот момент, он чувствовал, что это было трудно для его пальцев, которые контролировали водяных драконов, чтобы двигаться, как будто они застряли на плоскогубцах. Его выражение изменилось, и он чувствовал себя плохо, вместо того, чтобы чувствовать себя в восторге.

"Вперед!" Ли Йе снова вытащил свой меч Люка и внезапно побежал вперед, быстрее, чем раньше. Своими движениями два водяных дракона спереди закричали и внезапно повернулись, чтобы столкнуть двух водяных драконов сзади!

"Бах! Бах!" Четыре водяных дракона ворвались в большую группу воды в воздухе и рассеялись вместе, превратившись в брызги, падающие вниз. В этот момент Ли Йе прошла сквозь спрей, как острая стрелка, прямо вперед.

Li Ye находился под большим давлением, чтобы контролировать два водяных дракона спереди и два сзади, чтобы погибнуть вместе. Он выглядел бледным. Если бы четыре водяных дракона рассеялись один за другим, то они бы регенерировали один за другим, поэтому, только если бы они исчезли вместе, Ли Йе мог бы иметь возможность приблизиться к Чэнь Цзянхэ.

Причина, по которой он не использовал "Шаг за шагом лотос" была в том, что "Шаг за шагом лотос" должны быть завершены шаг за шагом, который на самом деле не может сделать водяные драконы исчезают в то же время. Была задержка во времени. В течение времени, культиваторы среднего или низкого уровня Ци-рафинирования не могли ничего сделать, но Чэнь Цзянхэ в высокого уровня Ци-рафинирования может иметь достаточно времени, чтобы сделать еще одного водяного дракона снова.

Нападавшие, которые бродили по периферии и ждали, чтобы напасть на Ли Йе, были ошеломлены на некоторое время и не имели немедленной реакции, так как видели, как водяные драконы сталкиваются друг с другом.

"Почему водяные драконы могли напасть друг на друга?"

"Этот парень снова нарушил метод культивирования мастера Чена?"

"Как такое могло случиться? Мастер Чен - известный мастер в поместье премьер-министра!"

"Если нет, то как водяные драконы могли столкнуться и уничтожить друг друга?"

"Я не верю в это. У этого парня есть только культивирование Ци 5-го уровня. Как он мог сломать методы выращивания мастера Чена один за другим?!"

Когда они были поражены, Ли Йе уже бросился на фронт Чэнь Цзянхэ. Несмотря на то, что они ответили очень быстро, Ли Йе был намного быстрее их. Когда они все побледнели и закричали, было уже поздно отвечать и нападать на Ли Йе!

Чэнь Цзянхэ также был шокирован, увидев, как Ли Йе снова бросается к нему навстречу.

Несмотря на то, что он знал Метод Девяти Слова, ему не удалось его применить. Более того, он не ожидал, что Ли Йе сможет пересечь два царства, чтобы контролировать своих водных драконов. Несмотря на то, что Ли Йе на самом деле не сломал свой метод культивирования, фактический эффект был похож. Чен Цзянхэ не мог принять временно. Тем временем, Ли Йе уже прибыл, что заставило его трепетать и дало ему ощущение кризиса. Он уже не слишком много думал и быстро размахивал руками, стремясь вернуть контроль над водяными драконами.

В этот момент перед лодкой Ли Йе погрузил свой меч в Чэнь Цзянхэ.

Позади Ли Йе, брызги разбрызгивались повсюду, и четыре дракона вышли из воды, устремившись к нему.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 93 Мастер 3**

Глава 93 Мастер (3)

Ли Йе ударила ножом в Чен Цзянхе.

Видя, что четыре водяных дракона не смогли вовремя вернуться, Чэнь Цзянхэ почувствовал себя пораженным и быстро прикусил кончик языка, чтобы прорвать кровавый туман. В то же время он отказался от контроля над водными драконами и сформировал перед собой Духовный щит Ци. Когда брызги крови распылились на Духовный щит Ци, Духовный щит Ци стал кровавым и выглядел странным и сильным.

Меч Ци упал на Духовный Щит Ци, щит разрушился, и Меч Ци также полностью рассеялся.

Видя, что он не смог навредить Чэнь Цзянхэ, Ли Йе внезапно закричал низким голосом: "Меч Qi родился Лотос!".

Лотос духовного Qi появился перед мечом Luke где почти весь меч Qi рассеял. После этого декадентский меч Qi снова стал острым.

Когда появился Зеленый Лотос, выражение Чэнь Цзянхэ изменилось. Перед ним стоял Меч Люка, и он почувствовал беспрецедентный кризис, который заставил его испугаться.

Чен Цзянхэ знал, что он не может устоять перед атакой Ли Йе. В критической ситуации, Чен Цзянхе принял решение с безжалостностью, проливая кровавый спрей снова.

Каждая капля превращалась в маленькую окровавленную стрелку, как только кровавый спрей появлялся и летал в сторону Ли Йе.

Ли Йе и Чен Цзянхе стояли лицом к лицу, и маленькие окровавленные стрелки были очень быстрыми. И Ли Йе обнаружил, что он не мог уклониться. Но к этому времени он не смог остановить свой меч.

Сила Чэнь Цзянэ была необыкновенной, и его метод культивирования был слишком странным. Ли Йе использовал метод девяти слов, чтобы противостоять Чену Цзянхе. Но Метод Девяти Слова потребовал от него много сил. В данный момент он приблизился к Чэнь Цзянхэ с большим усилием. Если бы Чэнь Цзянхэ снова отступил назад, он бы определенно держался подальше от Метода Девяти Слова Ли Йе. И у Ли Йе не было бы шанса приблизиться к Чен Цзянхе.

Li Ye было определено и его меч Luke не двинул и все еще пошел прямо к горлу Chen Jianghe.

Чен Цзянхе не ожидал, что Li Ye будет в таком отчаянии. Он был шокирован и напуган этим. В критический момент он быстро свернул шею.

Меч Ци перерезал Чен Цзянже шею, появилась кровь.

Однако, Чен Цзянже был мастером по переработке Ци 7-го уровня. Он отреагировал так быстро, что нападение Ли Йе не привело к смертельной ране.

Но Чен Цзянхэ прикрыл шею и отступил в панике, кровь текла из его пальцев.

"Ты ищешь смерти!" Чен Цзянхе разозлился и уставился на Ли Йе. Он хотел увидеть, как в него стреляют проклятыми стрелами. Он потратил много сил на борьбу, так что теперь его импульс был слабым. Но сила его борьбы все равно была необыкновенной, и тем же культиваторам того же царства было трудно сопротивляться.

В предыдущем бою Чен Цзянхе серьезно ранил некоторых культиваторов, чья культура была выше, чем у него, этой атакой. Ли Йе находился на 5-м уровне переработки Ци, так что он был бы инвалидом или погиб бы из-за нападения Чэнь Цзянхе.

Однако, ожидания Чэнь Цзянхэ не оправдались.

Когда кровавые стрелы были перед Li Ye, медальон Jade на его талии внезапно излучал зеленый свет и вылетел, формируя щит перед Li Ye. Кровавые стрелы, которые могли повредить культиваторы 8-го уровня Qi-рафинирования, не могли стрелять через Нефритовый медальон. Вместо этого они исчезли, как только попали в Нефритовый Медальон, точно так же, как и капли дождя, приземлившиеся.

После сопротивления атаке от Чэнь Цзянхе, медальон Jade затемнился и улетел обратно в талию Li Ye.

Это было именно то волшебное орудие, которое Ли Сянь оставил Ли Йе. Говорили, что он был полон силы Ли Сяня. Когда Ли Йе убил Кан Чэньчжуня, нефритовый медальон заблокировал Ли Йе от смертельного удара Кан Чэньчжуня. В то время, если бы не этот нефритовый медальон, Ли Йе был бы тяжело ранен Кан Чэнсунем и не смог бы вырваться из осады подчиненных Кан Чэнсуня.

Однако, этот нефритовый медальон был духовным. Только когда Ли Е столкнулся со смертельной угрозой, он отреагировал бы и защитил его. Он так и не отреагировал, когда Ли Йе столкнулся с обычными нападениями. До того, как на Ли Йе напал водяной дракон, нефритовый медальон не отреагировал.

Нефритовый медальон заблокировал смертельный удар Чен Цзянхе. Ли Йе был очень рад и поблагодарил его в своем сознании. Он не остановился ни на секунду, снова пошел к Чен Цзянхе и напал на него безостановочно. Некоторое время Меч Ци летал во всех направлениях, лодка была разбита, вода была везде, и Чэнь Цзянхэ поспешно уклонился.

"Что... что это за волшебное орудие? Оно заблокировало мой полный удар?!" Чен Цзянхе был поражен и невероятен. Обычный магический инструмент не смог заблокировать необыкновенный полный удар культивирующего культивирования 7-го уровня.

"Потрясающе ли Ци-рефининг 7-го уровня? Мой отец прикоснулся к царству Базового Порога!" Ли Йе фыркнул. Он не дал Чену Цзянже шанса отдохнуть и не сохранил силы. Он мобилизовал своего Дракона Ци и силу Зеленого Лотоса, чтобы зеленый лотос расцветал всякий раз, когда он владел Мечом Люка.

Chen Jianghe отступал снова и снова пока используя различные техники для того чтобы нарисовать расстояние от Li Ye. Но у него не было возможности использовать такие техники, как Формирование Тысячи Стрел. Ли Йе постоянно нападал на него, поэтому у него также не было времени управлять водными драконами и он выглядел как утонувшая мышь.

Его культивирование было выше, чем у Ли Йе, но его шея была травмирована Ли Йе. Поэтому в этот момент ему потребовалось много сил, чтобы остановить кровотечение и разрыв раны. Предыдущая атака была сильной, но она также потребляла его много сил. Теперь он был занят сопротивлением и не мог сопротивляться.

"Конечно, ты не силен в ближнем бою". Ли Йе увидел смущение Чэнь Цзянхэ и чихнул на него. Методы культивирования Чэнь Цзянхе были мощными, но его боевое мастерство в ближнем бою было не лучше, чем у культиваторов того же царства. Тем не менее, Ли Йе обладал превосходными навыками и мог подавить Чэнь Цзянхэ в этот момент.

"Сукин сын, не беспокойся! Несмотря на то, что я не силен в ближнем бою, мое культивирование на два уровня выше твоего!" Чен Цзянхе был в ярости. Он избегал Меч Ци во время запуска техники. Он хотел выиграть Ли Йе со скоростью.

Однако вскоре он обнаружил, что это было напрасно, потому что боевое мастерство Ли Йе было чрезвычайно превосходным, чего он не чувствовал, когда атаковал с большого расстояния. Теперь они сражались на близком расстоянии, он сразу почувствовал сильное давление. Через некоторое время на его теле было несколько ранений.

"Помогите мне!" На теле Чена Цзянхе было все больше и больше ран, и он становился все более и более подавленным. Скорость его движения постепенно падала, и несколько раз ему чуть не отрубили голову. В конце концов, он не мог не гневно просить помощи у нападавших, которые бродили по округе.

Чен Цзянье снова был порезан на плече. В этот момент он был в лохмотьях, и его волосы были взъерошены.

Он посмотрел на Ли Йе со страхом. Этот молодой принц Ан теперь действительно заставил его почувствовать страх. Он не знал, почему Ли Йе был так силён. Но в этот момент он явно почувствовал угрозу!

Он знал, что проиграет!

Нападавшие, бродившие вокруг, услышали зов Чэнь Цзянэ о помощи, но не смогли. Чтобы не быть рядом с Ли Йе, Чэнь Цзянхэ двигался очень быстро, оставляя только тени на реке. У этих людей не было высокой культивации и раненых, поэтому они не могли идти в ногу со скоростью.

"У них нет шансов!" Ли Йе чихнул и зарезал Чэнь Цзянхэ мечом Люка. И в то же время, он сделал Печать Изящества и закричал: "Лин!"

Когда пришло слово "Лин", Чен Цзянхэ внезапно окоченел и его действие прекратилось. В этот момент страх смерти заставил Чена Цзянхе закричать. Он больше не заботился о травме шеи, отчаянно мобилизовал свой Духовный Ци.

"Бомба!" Река прорвалась со всех сторон под ногами Чэнь Цзянхе, и жестокий Духовный Ци напрямую вызвал большую яму на реке. Благодаря этому Чен Цзянхэ восстановил контроль над своим телом и исчез. В это время он чувствовал себя счастливым и не мог не закричать: "Я на седьмом уровне Ци, ты не можешь меня убить...".

Но его голос внезапно остановился. Потому что его тело исчезло, но он был обезглавлен, голова текла вверх.

Чен Цзянэ был заключён в тюрьму на короткое время. Обычный волшебный инструмент пришел из обычного культиватора 5-го уровня, который не мог дотронуться до Чен Цзянхе за короткое время. Но Ли Йе не был обычным Qi-рефининговым культиватором 5-го уровня, а Luke Sword также не был обычным магическим инструментом.

В течение того короткого времени, когда Чэнь Цзянхэ был заключен в тюрьму, Меч Люка отрубил ему голову.

Яма на реке была заполнена речной водой, собранной со всех сторон. И тело Чена Цзянхе упало в воду. Когда река была почти спокойна, его голова тоже упала в реку.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 94 Мастер 4**

Глава 94 Мастер (4)

Ли Йе размахивал рукой, и Меч Люка улетел обратно в его руку. Он стоял на куске разбитого дерева со своим мечом, холодно оглядываясь вокруг.

Культиваторы ответили на призыв Чэнь Цзянхэ и пришли со всех сторон, но увидели только обезглавленного Чэнь Цзянхэ. Немедленно они все остановились, как будто были обездвижены кем-то.

Они смотрели на сцену перед ними с удивлением, не смея бросаться вперед.

"А... Мастер Чен потерпел неудачу?" спросил кто-то.

"Да, и он также умер..."

"Мастер Чен имеет высокое возделывание и много пережил в Цзянху. Как он мог умереть?"

"Мастер Чен действительно умер. Он был обезглавлен!"

Они смотрели на Ли Йе со страхом. Глядя друг на друга, они все одновременно отступили назад. Ли Йе убил Чена Цзянхе. Они не смогли победить Ли Йе. Увидев холодный взгляд Ли Йе, они все содрогнулись и поспешили назад.

"Мастер Чен мертв. Миссия провалилась. Пошли!"

"Мы умрём, если не уйдём!"

"Пошли!"

На берегу реки Лю Чжиян внезапно встал под ивой, уставившись на реку неубедительным взглядом. Уродливый человек вздрогнул и прямо упал с дерева от удивления.

"Он... победил?" Лю Чжиань уставился на Ли Йе: "Как он мог выиграть?"

Урод упал с дерева сильно, но забыл о боли. Он боролся, чтобы подняться с земли, вытянул шею и смотрел на реку, как Лю Чжиань, как будто хотел видеть Ли Йе насквозь.

...

Огонь железной плиты все еще горел. Это был единственный свет на холме. Он был обычным и не обычным.

Лю Дажэн и даосист стояли во дворе и смотрели на человека в зеленой одежде перед ними, колеблясь.

Даосист, наконец, не мог ждать. Он взглянул на Лю Дажена, решив драться.

Как сильнейший ученик нынешней горы Чжуннань, даосист не мог принять результат неудачи миссии, прежде чем пытаться. Даже если человек перед ним, возможно, действительно достигла царства высокого возделывания.

Лю Дажен медленно кивнул. Мастера имели свою собственную надменность, которая культивировалась путем поражения бесчисленного множества людей. Такое высокомерие, или самоуважение, не позволяло ему сдаваться перед боем.

Воля даосских и Лю Даженов была пробуждена.

Но как раз в тот момент, когда они были полны решимости сделать это, седой мужчина в зелёном халате вдруг сказал: "Он идёт".

"Кто идет?" Даосист был ошеломлен.

"Это я!"

В это время густые лесные ветви на краю двора были отделены от середины, и ветер подошел к человеку. Это был фехтовальщик, который носил белую мантию и носил белый длинный меч. Его белый халат был окаймлен золотой линией, на груди были вышиты звезды и луна.

Даосист в белом халате упал в сторону человека в зеленом халате и посмотрел на Лю Дажена и даосиста. Его брови были острыми, что показало, что он был решительным человеком. Его маленькие глаза делали его взгляд глубоким. Он стоял прямо, что показывало, что он никогда не сдавался.

Он с гордостью произнёс своё имя: "Нангонг Дийи"!

Это был человек, который гордился бы своим именем. Его имя показало, что у него была славная история, которая заставила многих людей восхищаться им. Это имя сделало его прямолинейным. (На китайском его имя "Дийи" означает "первый".)

Видя Нангуна Дийи, который носил его пробужденный меч, Лю Дажэн и даосист показали свой трепет на их лицах.

Очевидно, что даже если они никогда раньше не видели Нангуна Дийи, они знали, как его зовут.

Нангонг Дийи взглянул на железную печь и похвалил её. "Неплохо!"

Затем он посмотрел на человека в зеленом халате рядом с ним, слегка нахмурившегося. Его глаза открыли его странность, которая показала, что он не знал этого человека.

Но он все равно хвалил его. "Ты хорош!"

Потому что он также чувствовал одиночество от седовласого мужчины в зеленом халате, как и Лю Даженг и даосист.

"Нангонг Дийи, зачем ты пришёл сюда?" Даосист сказал с тревогой, и его правый палец пошевелился, казалось бы, готовый к бою.

"За тебя." Нангонг Дийи посмотрел на даосиста.

Даосский чихнул: "Я не ожидал, что буду настолько важен, что первый мастер Императорской Астрономической Обсерватории пришел сюда за мной".

Нангонг Дийи слегка приподнял челюсть: "Ты не так уж и важен".

Это было очень грубо и высокомерно, что сделало даосиста очень неприятным. Он разозлился и спросил: "Что ты знаешь?"

"Я знаю то, что должен знать". Нангонг Дийи фыркнул: "Например, Санкингуань в горе Нюшоу когда-то выращивал зеленые лотосы".

Даосист стал более серьезным и бдительным. "Чего ты хочешь?"

"Вернуть тебя и допросить." Сказал Нангонг Дийи.

Таоист чихнул: "Ты как раз вовремя..." Он посмотрел в сторону реки Вэй и продолжил. "Нангонг Дийи, разве ты не всегда высокомерен? Теперь ты готов стать бегущей собакой принца Аня?"

Нангонг Дийи засмеялся и не захотел отвечать.

Но Лю Дажен нахмурился и посмотрел на даосиста, спросив несчастным взглядом: "Кто, по-твоему, бегущая собака принца Аня?".

"Я говорю о новом принце Ан, а не о старом принце Ан!" Даосист понял, что это была его ошибка. Поэтому он быстро объяснил, а потом снова стал серьезным. "Сейчас не время говорить об этом!"

Лю Дажен фыркнул. "Если ты осмелишься опять оклеветать принца Аня, я не буду делать этого, даже если уже пообещал!"

Даосист стал более неприятным.

"Ты Лю Дажен, первый нож на центральных равнинах?" Нангонг Дийи посмотрел на Лю Дажена и был слегка удивлён. "Как ты стал таким мрачным? Я почти не могу тебя узнать."

Лю Дажен не собирался говорить о старом дне. "Не говори глупостей!"

"Я забыл, что ты тоже был учеником Чжуннаньской горной секты." Нангонг Дийи протянул руку. "Ну! Если так, то начинай!"

Впечатляющая манера Лю Дажена и даосиста внезапно возросла.

Человек с седыми волосами и зеленым халатом повернулся. Лю Дажен и даосист увидели, что его лицо было обычным. Но он выглядел так, как будто долгое время путешествовал, что делало его более неуловимым.

Он взглянул на Нангонг Дийи и прямо сказал: "Ты не можешь победить".

Нангонг Дийи внимательно осмотрел этого человека, но обнаружил, что он не знал этого человека. Это заставило его почувствовать себя странно. Императорская астрономическая обсерватория отвечала за даосские секты мира. Человек имел такое высокое культивирование. Нангонг Дийи должен был знать его.

Нангонг Дийи чувствовал себя странно о выращивании этого человека, потому что он не слышал, что кто-то вошел в царство Духовного Мастера.

"Так ты хочешь мне помочь?" Спросил Нангонг Дийи.

Человек в зелёном посмотрел на Лю Дажена. "Я с ним разберусь."

Нангонг Дийи сказал: "Отлично! Начнём!"

"Есть ещё кое-что". Человек в зелёном халате добавил.

Нангонг Дийи потянул за длинное лицо и сказал: "Можешь закончить за один раз?"

Человек в зеленом посмотрел на железную плиту. "Фермерский дом хорош."

"Да, он хорош." Нангонг Дийи снова взглянул на ферму и повернулся к даосистке. "Спустимся вниз с горы, чтобы сразиться!"

Даосский чихнул: "Я тебя боюсь?"

Они обернулись, вышли с двух шагов и остановились. Нангонг Дийи посмотрел на человека в зеленом халате и спросил: "Почему бы тебе не пойти?"

Мужчина в зеленом сказал: "Мне не нужно уходить".

Его слова означали, что он не будет громко шуметь и разрушать ферму, когда он сражался с Лю Даженом, основываясь на своей силе.

Внешний вид Нангонг Дийи изменился. "Ты действительно в царстве Духовного Властелина?"

Человек в зелёном не сказал многого.

Нангонг Дийи и даосист не спросили, оба прыгнули и ушли.

Лю Дажэн посмотрел на человека в зеленом халате, на мгновение замолчал. "Я вдруг почувствовал, что вы знакомы".

"Да?" Человек в зеленой мантии ответил слабо.

Лю Дажен сжимал кухонный нож. "Я не знаю твоего лица. Я не знаю твоего темперамента. Я даже не думаю о ком-то, когда вижу тебя, но я просто чувствую себя знакомым. Так кто ты? Нангонг Дийи попросил тебя прийти?"

Человек в зелёном сказал: "Если ты сможешь завоевать меня, я скажу тебе".

Лю Дажен начал внезапно.

Он порезал человека в зелёном с помощью кухонного ножа.

Нож Ци был 15 метров в высоту.

Ветер закричал, и окружающие леса упали на одну сторону, как только появился Нож Ци, как будто с ног Лю Дажена пронесся огромный ураган, который в следующий момент разрушит их.

Пыль улетела со дворовой двери за Лю Даженом. Фермерский дом стонал, как будто он рухнул и в следующий момент был разбит в порошок.

Нож Ци подошел к передней части человека в зеленом.

Но мужчина в зелёном не двигался, как и его одежда и волосы.

Он поднял руку и прижал ее посреди воздуха.

Потом ветер утих, деревья выпрямились, дом на ферме не стонал, и Нож Ци рассеялся.

Кухонный нож был разбит прямо на порошок.

И Лю Дажен не мог пошевелиться.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 95 Мастер 5**

Глава 95 Мастер (5)

Курьерская станция была в 120 милях к востоку от уезда Хуанли.

Она не была большой. Было около семи комнат и две или три лошади, и некоторые стены двора рухнули.

Из самой западной комнаты излучался слабый свет. Фигура отражалась на витринной бумаге, скрученной.

В комнате стоял Ли Кэйон. Его руки были зажаты за спиной, и он смотрел вверх на пейзажную картину на стене, не двигаясь и не разговаривая, как будто медитируя.

У пейзажа был свой путь. И то, что Ли Кэйон медитировал, было не правилом пейзажа, а правилом императорского двора и всего мира.

Это было нелегко, поэтому он постоянно хмурился.

Через некоторое время кто-то постучал в дверь, и за дверью раздался слегка поспешный голос: "Генерал, срочное сообщение из уезда Хуанли".

Ли Кэйон немного расширил глаза и всё равно посмотрел на картину. "Входите".

Дверь открылась, и вошёл человек в сером. Он поприветствовал Ли Кэйна в комнате и сказал: "Ли Йе с кем-то дрался у реки Вэй. И ситуация неизвестна".

Ли Кэйон повернул голову и показал счастье на лице. "Значит, я, кажется, божественная помощь?"

Человек на мгновение засомневался и сказал: "Ли Йе покинул Чанъань, потому что в уезде Хуанли речные бандиты навлекли на себя неприятности, и это бизнес. Но, генерал, вы последовали за ним и оставили Чанъань, чтобы отомстить, это личное дело. Если вы появитесь и нападете на него в это время, то можете попасть в неприятности".

Ли Кейон помахал руками и был немного нетерпим. "С тех пор, как я родился, я никогда не потерпел неудачу, когда был в битве или воевал с людьми в Цзянху". Как я мог быть побежден Ли Йе? Это не мое личное дело. Это связано с репутацией Чжэньву!"

Но человек в сером настаивал на убеждении. "Ты приехал в Чанъань, чтобы заключить союз с герцогом Вэй. Если ты нападешь на принца Аня, ты будешь рисковать большими вещами ради маленьких?"

Ли Кейон чихнул. "Я вступил в союз с герцогом Вэем из-за герцогини Ли". Но позавчера Ли Йе выиграл меня на публике, что сделало меня безликим. А ещё он публично заявил, что давно восхищается герцогиней Ли. Если бы я не убил Ли Йе, как бы я мог жениться на герцогине Ли?"

Когда человек понял, что убеждение недействительно, он спросил: "Может, сначала расскажем об этом герцогу Вэй?"

"Не делай лишних движений!" Ли Кейонг раскачал рукава. "На меня уже смотрели свысока из-за позавчерашнего провала. И я потерял свои преимущества, когда вступил в союз с герцогом Вэем". Я не могу требовать большего от этого союза. Поэтому я должен убить Ли Йе, чтобы вернуть свою внушительную силу и показать силу Чжэньву и шокировать герцога Вэя. Как мы можем упоминать об этом герцогу Вэю до того, как дела не закончатся?"

Человек в сером не сказал ни слова.

Пока они делали вещи тайно и не оставили никаких следов, убийство Великого Принца действительно не было большим делом для Zhenwu.

Если бы не это, люди бы не подумали, что Чжэньву был неуправляем, и у Чжэньву не было бы уверенности в том, что он не подчинится приказам суда.

...

Свет в плите стал тусклым.

Лю Дажен был жестким и даже пальцы не мог пошевелить. В этот момент время было особенно долгим, потому что Лю Дажену было очень трудно дышать.

Теперь он, наконец, понял, что между ним и седовласым мужчиной, стоящим перед ним, существует большой разрыв.

Мальчик не появился. Это показало, что когда мужчина в зелёном халате дрался с Лю Даженом, он не мог шуметь, чтобы мальчик мог спокойно спать, так же, как мальчик не знал о людях, которые разговаривали за пределами двора до этого.

Мужчина в зеленой одежде взял его за руку.

Давление на Лю Дажена немедленно исчезло. Он задыхался и взглянул на кухонный нож, который чуть не исчез. Он не мог не посмотреть на человека снова, спрашивая с сомнением: "Кто ты, черт возьми, такой?"

Взгляд этого человека был глупым. "Как видите, я культивирую Царство Духовного Мастера."

Несмотря на то, что Лю Дажен уже подтвердил царство культивирования другой стороны, в момент, когда он услышал его признание, он все еще был напуган. "После Небесного Мастера Юаня, в Цзянху не было культиваторов Царства Духовного Мастера".

Казалось, что человек в зелёном не возражал против разговора с Лю Даженгом, хотя его тон всё ещё оставался равнодушным. "Были, но никто не видел".

Лю Дажен решительно покачал головой. "Это невозможно!"

Человек в зелёном улыбнулся. Несмотря на то, что его внешний вид был обычным, он был очень привлекательным, когда улыбался. Он выглядел как обычная трава, которая была прекрасна, когда из нее появился красивый цветок. "Пять лет назад вы достигли той же области выращивания. Разве вы не думали о том, чтобы улучшить себя за эти годы?"

"После перерафинирования Ци 7-го уровня очень трудно совершенствоваться. Это моя удача, что я смог достичь сегодняшней области культивирования". Дальше нелегко". Лю Дажен с горечью сказал, что вдруг что-то понял, расширив глаза. "Ты... ты меня знаешь?"

"Очень ли удивительно, что я знаю Первый Нож в Центральной Равнине?" Улыбка человека в зеленом стала мягче.

Это была правда. Лю Даженг не мог это опровергнуть.

Чрезвычайно сильный человек вдруг придумал что-то и с грустью сказал: "В мире Танской империи, если есть кто-то, кто достигает Духовного Властелина, и люди не удивляются, то это должно быть...".

Он внезапно остановился, прежде чем закончить.

Потому что человек в зеленом перед ним исчез.

Его уход был неожиданным, как и его приход.

Лю Дажен ошеломил в том же самом месте.

Через долгое время он покачал головой, вздохнул и вернулся во двор.

Он вошел во двор, не планируя выходить из двора сегодня.

Даже если бы не было седого человека, он все равно не выходил бы.

И он был очень ясен, что его младший брат, даосист, не может победить Нангонг Дийи.

Таким образом, задача, поставленная перед ним Чжуннаньской горной секты была закончена неудачно.

Это было то, что он задолжал секте Чжуннань. Теперь он расплатился. Он не хотел больше иметь связь с ними, поэтому он приехал сюда, чтобы жить в уединении. Тогда в будущем, он действительно мог бы провести четкую линию с Горной Секцией Чжуннань.

...

Несколько грузовых кораблей были пришвартованы к западу от уезда Хуанли.

Вэй Цзяньнань сидел в каюте, держа в одной руке сборник стихов, и смотрел на тусклую керосиновую лампу. В его руке была винная тыква. Всякий раз, когда он читал чудесную часть, он останавливался, пил вино, а затем спокойно наслаждался им.

Вэй Цзяньнань верил, что чтение поможет ему узнать так много о Цзянху и даосизме.

Было трудно идти дальше, так как он достиг такой области выращивания. Причина, по которой это было трудно, заключалась в том, что это требовало чрезвычайно глубокого понимания даосизма. Как ученый, Вэй Цзяньнань любил читать стихи. Как культиватор высокого уровня в переработке ци, Вэй Цзяньнань считал, что чтение поэзии также является способом просветления.

В настоящее время на реке Вэй произошла ожесточённая битва.

Но Вэй Цзяньнань не обратил на это внимания.

По его мнению, Чэнь Цзянхэ, культивирующий ци-рафининг 7-го уровня, и многие мастера ци-рафининга среднего уровня легко осаждали и убивали Ли Йе 4-го или 5-го уровня на реке Вэй. У них не было причин проигрывать.

Несмотря на то, что позавчера Ли Йе одержал победу над Ли Кейонгом.

"Ли Кейонг..." Думая об этом человеке, Вэй Цзяньнань чихнул. По мнению людей, Ли Кэйон был гением и должен был войти в царство Духовного Властелина до сорока лет. Но, по мнению Вэй Цзяньнаня, Ли Кэйонг был таким же.

Он всегда смотрел на Ли Кэй Ёна свысока.

"Он просто Шатуо". Вэй Цзяньнань думал: "С древних времён, только народ Хань может достичь Царства Духовного Мастера... Ли Кэйон - никто!"

Как культиватор, чьё культивирование было рычагом выше, чем у обычных культиваторов высокого уровня, Вэй Цзяньнань ясно дал понять, как трудно прорваться сквозь высокий уровень ци-рафинирования.

Вэй Цзяньнань перестал думать, продолжая читать стихи.

Он спокойно читал стихи, ожидая хороших новостей.

После поимки Ли Е, задача, которую Вэй Баохэн дал Вэй Цзяньнань будет завершена.

После того, как Ли Йе победил Ли Кэйна, что он восхищался герцогиней Ли была распространена в городе Чанъань. Поэтому жители всего города Чанъань знали, что молодой принц Ан сделает предложение о браке с герцогиней Ли.

Вэй Баохэн не мог этого допустить.

Вэй Баохэн не стал бы убивать Великого Принца лично. И как премьер-министр, будет ли он виноват, если великий принц будет убит в районе, которым руководил офис Чанъань? Конечно, он был бы виноват. И его можно было бы понизить в должности!

Подавление Ли Е было средством Вэй Баохэна.

Вэй Баохэн попросил людей притвориться речными бандитами, чтобы поймать Ли Е, когда он был по делам в уезде Хуанли. После долгого исчезновения Ли Йе вернулся, как утонувшая мышь. Тогда этот молодой принц Ан потерял бы лицо. Вэй Баохэн легко мог заставить Ли Йе стать посмешищем. В то время для Ли Йе было бы проблемой работать при императорском дворе. И для него было бы невозможно жениться на герцогине Ли.

Вэй Баохэн также мог бы использовать это для подавления Сюй Шаому и смены магистрата Чанъаньской канцелярии. Таким образом, он бы сильно уничтожил власть Лу Яна. Он убьет двух зайцев одним выстрелом.

"Вино Ланлинга полно аромата тюльпанов; вино в нефритовой чаше отражает цвет янтаря... Это кусок хорошей поэзии... Увы, поймать Ли Йе - это мелочь. Чен Цзянхе может сделать это сам. Но брат попросил меня прийти лично. Он слишком осторожен. Увы, это задерживает мое наслаждение поэзией."

Вэй Цзяньян вздохнул. Он вспомнил сцену, которой он наслаждался, писал стихи и пел во время выпивки с литераторами в городе Чанъань. Тогда он почувствовал, что река Вэй слишком холодная, а грузовой корабль слишком вульгарный. Он не мог дождаться возвращения.

Только что кто-то сел на корабль и принёс письмо.

"Герцог Вэй, они проиграли!" Комер встал на колени на носу. Его выражение было встревожено, а голос был полон шума.

"Ты в шуме, какой ты невежливый!" Вэй Цзяньнань упрекнул его, чувствуя, что этот человек никогда не узнает, что такое вежливое поведение.

Но в следующий момент Вэй Цзяньнань так не думал.

"Засада провалилась, и Хозяин был убит!" Коммерсант поспешил сказать.

Сборник стихов выскользнул из рук Вэй Цзяньнаня, опрокинув винную тыкву. Вино было сразу разбрызгано, аромат перелился и плеснул в одежду Вэй Цзяньнаня.

"Что скажешь?! Ты повторяешь?!" Вэй Цзяньнань встал и ударился головой о хижину. Он прямо разбил хижину, и его волосы были полностью испорчены.

"Я видел, как мастера Чена обезглавили!" Коммер поспешил сказать: "И... и многие из наших людей были пойманы..."

"Блядь! Как такое может быть! Чен Цзянхе ни на что не годен? С таким количеством людей он не смог поймать Ли Йе, но его убили?! Это невероятно!" Вэй Цзяньян был зол, и половина его головы застряла, когда он ударился о хижину. Теперь ему было стыдно и нелепо. Он знал, что потерял манеру поведения и поднял хижину с огромным гневом. Хотя он не был ранен деревянной щепой, все его лицо покраснело от злости.

"Кто-то помог Ли Йе?" спросил Вэй Цзяньнань. Это была единственная возможность, о которой он мог подумать.

"Нет... нет!"

"Ты ни на что не годен!" Вэй Цзяньнань был так зол, что не мог не поговорить с Биллингсгейтом. Его отношение изысканного ученого мгновенно исчезло. Не только это, но и он пнул человека в реку. Он чуть не разбушевался на корабле.

"Группа ни на что не годная! В конце концов, я должен сделать это сам. Какая от тебя польза!" Вэй Цзяньнань ненадолго разозлился, а потом его гнев слегка уменьшился. Он понял, что вышел из-под контроля, и это не соответствовало его литературному образу. Тогда он раскачал рукава на носу и прибрался к ее одежде, усмехаясь: "Подожди меня и посмотри, как я поймаю Ли Е!".

В этот момент Вэй Цзяньнань вдруг почувствовал, что группа солдат потерпела неудачу, и он собирался убить генерала другой стороны в одиночку, чтобы спасти проигранную битву. Он не мог не думать о куске стихотворения. "Можно не только читать тысячи книг, но и сражаться на войне..."

Его стих еще не закончен. Внезапно в темноте вспыхнула тень, а потом кто-то упал на реку.

Видя этого человека, Вэй Цзяньнань уже не мог вспомнить следующий стих. Он был сильно потрясен.

Человек был напротив него с зажатыми за спиной руками. Он был в реке, но на той же высоте, что и Вэй Цзяньнань, который стоял на носу.

Его ноги не были тронуты водой.

Он плавал по реке!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 96 Мастер 6**

Глава 96 Мастер (6)

"Жаль, что самый могущественный человек мертв". Он может доказать, что Вэй Баохен попросил людей убить меня." Ли Йе вернулся на берег, дотронулся до подбородка и посмотрел на труп перед ним, чувствуя себя прискорбно.

Труп был Чэнь Цзянхэ. Когда он упал к реке, Ли Йе спас его, чтобы его не смыло рекой. Чен Цзянхэ умер, что было потерей для Ли Йе. Но в то время он был в ожесточённой битве и не мог думать слишком много.

Тем не менее, труп тоже был полезен. В конце концов, Чэнь Цзянхэ был одним из важных мастеров Вэй Баохэн и многие люди видели его. Так что Wei Baoheng не мог отрицать. Более того, Ван Ли и другие также захватили несколько нападавших. С их признанием, доказательств было достаточно.

Как и ожидал Ли Е, Вэй Баохэн совершил ошибку. А Ли Йе поймал другую ошибку.

Некоторые чиновники погибли и получили ранения, но это было несерьёзно. Те, кто мог сражаться с нападавшими на реке, были хозяевами офиса Чанъань. Их было мало. Чиновники, находившиеся под Ки-рефинингом, все время оставались на берегу. Теперь они окружали Ли Йе, держа в руках факелы.

Культиваторы Чёрного Офиса не появились. Ситуация была в основном под контролем. Значит, Чёрному Офису не нужно было появляться, если его личность будет раскрыта. Лю Чжиань и Гадкий Человек были взяты под стражу, как и члены банды Чанхэ.

Эти люди на самом деле были очень жалкими. Ожесточённая битва на реке превзошла их ожидания. Они никогда не видели таких методов выращивания, как формирование "Тысячи стрел" Чэнь Цзянхе и "Четыре водяных дракона". В то время они были шокированы. Даже сейчас они все еще находились в панике, а некоторые люди все еще дрожали.

Лю Чжиань и Гадкий Человек также были связаны. Ли Йе подошел к Лю Чжицзянь и на мгновение внимательно ее осмотрел.

Ее внешний вид не был удивительным. У неё были маленькие черты лица, мягкие очертания, слегка тонкие красные губы и большие, яркие глаза. Она выглядела нежной женщиной, вызывая жалость.

В начале двадцати лет она достигла стадии Ци-рафининга. Можно сказать, что она была в расцвете сил. Но теперь она была в плену. Естественно, она не была ни одухотворенной, ни опустошенной. Неприметное упрямство было на ее лице, и ее взгляд был печальным.

Такое лицо было на самом деле более жалким, чем плачущее.

"Ты Большой Мастер?" Ли Йе присел на корточки перед Лю Чжиань.

Лю Чжиан укусила нижнюю губу. "Я - Большой Мастер Банды Чанхэ."

Ли Йе посмотрела на нее. "Мое чувство подсказывает мне, что у тебя хватает смелости принять поражение."

Лю Чжиань сказал: "Победитель забирает все".

Ли Йе кивнула. "Но по твоим глазам я вижу нежелание."

Лю Чжиань почувствовал грусть. "Я не отомстил за своего отца. Я не хочу умирать."

Ли Йе был слегка тронут, но его взгляд не изменился. "В данном случае, почему у тебя нет ненависти?"

Лю Чжиань склонила голову и долго молчала. Она никогда не вздохнула, но все чувствовали ее внутреннюю печаль, как будто эта молодая женщина была полна печали.

Через некоторое время она сказала: "Иногда мы невольно оказываемся в Цзянху". Жизнь полна разочарований. Судьба - это так, почему я должен обижаться?".

Услышав это, Ли Йе не могла не восхищаться ею. Он спросил: "Ты не боишься смерти?"

Лю Чжиан покачала головой. "Все боятся смерти".

Когда она сказала это, из ее голоса было слышно сожаление. Казалось, что она показала, что смерть ужасна, но еще ужаснее, когда дела еще не закончены.

Однако она не думала, что это имеет смысл.

Подошла Сон Цзяо и прошептала Ли Йе на ухо. Потом Ли Йе кивнула.

Он сказал Лю Чжиань: "Я могу помочь тебе и банде Чанхэ выжить".

"Это невозможно!" Лю Чжиань внезапно расширила глаза.

Ли Йе улыбнулась и сказала: "Ты должна знать, что в мире мало невозможных вещей. Причина, по которой некоторые люди думают, что это невозможно, в том, что эти вещи выходят за рамки их возможностей".

Лю Чжиань уставился на Ли Йе и спросил: "Кто ты, черт возьми, такой?"

Ли Йе ответил: "Я принц империи Тан и заместитель магистрата Chang'an Office".

Лю Чжиань был ошеломлен.

И Урод тоже был ошеломлен.

Может быть, они не ожидали, что человек, которого они заманили, имел такую личность.

Позиция и Великого Принца, и Четырехклассного Чиновника была настолько высока, что Чанхэ Ган редко задумывался о ней. Они думали только о том, чтобы стать первой бандой Вэй Ривер.

"То, что они обещали дать тебе, я могу дать и тебе". Кроме того, я могу дать тебе шанс исправить преступление разграбления док-склада добрыми делами. Ты можешь подумать об этом." Сказав это, Ли Е глубоко посмотрел на Лю Чжияна, который все еще был в шоке, и встал и ушел, чтобы проверить потери тех чиновников.

Сон Чжиао проследил за ним.

"Мой инстинкт подсказывает мне, что ты не хочешь убивать эту женщину." Сонг Цзяо посмотрел на Ли Йе и не мог не хихикать. "Возможно, эта женщина заставляет тебя чувствовать себя взволнованным."

Ли Йе был спокоен. "Я не люблю убивать людей. Что касается волнения... В мире есть много видов волнения. Какое из них ты имеешь в виду?"

"Ну, а что это за волнение?" Сон Чжиао прикрыла свою улыбку, но слезящиеся глаза полны улыбки.

Ли Йе склонил голову, на мгновение замолчал и сказал: "У нас одна и та же ненависть".

Улыбка Сон Чжиао застыла.

Она, конечно, поняла смысл Ли Йе.

Они оба не отомстили за своих отцов.

На лице Ли Йе не было ни печали, ни перемен.

Глядя на это спокойное лицо, Сон Чжиао чувствовала себя грустно. Она прекрасно знала, как трудно сохранять спокойствие и не раскрывать слабость, когда сталкивалась с большими страданиями.

Ей также требовалось упрямство.

Сонг Цзяо изменила свой взгляд и сказала: "Нет никакой разницы между спорами в Цзянху и в суде". А цена ожесточенных споров - несчастье, беспомощность и смерть".

Ли Йе посмотрела на ночное небо. "Может быть, не будет столько споров, когда мир будет богатым, мирным и гармоничным".

Сон Чжиао покачала головой. "Такого мира давно не существовало... или, возможно, никогда раньше не существовало."

Внезапно она посмотрела вверх и посмотрела на запад.

В тот момент ее взгляд был холоден, как лед и снег.

Странно было то, что казалось, что есть лучик солнца, который может растопить снег и лед.

Она сказала: "Я иду к старому другу".

...

Вэй Цзяньнань уставился на незваного мужчину, подвешенного в реке, его руки слегка подёргивались.

Эта река Вэй была тихой и глубокой, и в реке не было ничего, кроме моря звезд, отраженных у ног человека, казалось бы, ложь в слабом свете.

Вэй Цзяньнань даже в таких условиях не испытывал затруднений при виде лица другой стороны. Что удивило его, так это то, что он не знал этого человека. Это было обычное лицо, чтобы люди сразу же забыли, как только он или она повернётся.

Столкнувшись с этим лицом, Вэй Цзяньнань даже обнаружил, что он не мог догадаться о возрасте другой стороны.

Ему было тридцать, сорок или пятьдесят?

Все было возможно.

Вэй Цзяньнань уставился на этого незнакомца, одетый в зеленый халат с длинными седыми волосами, но почувствовал небывалое напряжение, как Лю Дажэн и даосист.

Сопровождающие Вэй Цзяньнань вышли на грузовые корабли. Когда они увидели этого незваного человека, они все достали оружие и были готовы к бою.

Группа людей с оружием на грузовых кораблях столкнулась со странным человеком, плывущим по реке.

Вэй Цзяньнань не действовал необдуманно.

Вскоре он стал больше нервничать, потому что незнакомец начал говорить.

Голос незнакомца был очень скучным, но его слово было особенно сильным.

Он сказал: "Ты только что сказал, что поймаешь кого-нибудь обратно?"

Так только что сказал Вэй Цзяньнань. Когда он сказал это, он был полон уверенности и верил, что сможет легко поймать Ли Е. По этой причине он даже хотел прочитать отрывок из стихотворения.

Но теперь, когда он услышал, что сказал странный человек, Вэй Цзяньнань покраснел.

Вэй Цзяньнань не осмеливался двигаться, потому что боялся высокой культуры другой стороны. Он скрипел зубами и сказал: "Кто ты?".

Человек в зелёном не ответил на вопрос Вэй Цзяньнаня, но еле-еле сказал: "Ты не можешь идти".

Смысл странного человека был очень ясен. Он приехал сюда, чтобы остановить Вэй Цзяньнань, и он был очень уверен в том, что остановит Вэй Цзяньнань, точно так же, как Вэй Цзяньнань был уверен, что остановит Ли Е. На глазах у стольких людей Вэй Цзяньнань чувствовал себя смущённым тем, что сказала другая сторона, вспыхнул гнев.

Вэй Цзяньнань, как один из лучших мастеров среди всей семьи Вэй, никогда не был так оскорблен.

"Если мне придется уйти?" Вэй Цзяньнань спросил.

Человек в зелёном сказал в обморок: "Ну, сегодня ты умрёшь".

Его голос все еще был очень скучным, но тон был серьезным и неоспоримым.

"Как ты смеешь быть таким дико высокомерным! Даже если у тебя высокое возделывание, но ты не можешь смотреть свысока на героев в мире!" Вэй Цзяньнань неоднократно подвергался унижениям на публике и, в конце концов, не мог этого вынести. Он был литератором. Как он мог потерять лицо? Как Аристо мог потерять лицо? Вокруг него было много служителей, среди них были и мастера. Так что он думал, что у него есть возможность победить, даже несмотря на то, что выращивание другой стороны было выше, чем у него. По крайней мере, он не мог сдаться без боя!

"Вперед!" Вэй Цзяньнань помахал руками.

Он также двигался, как только махал руками.

Но до этого человек в зеленом, который плавал по реке, уже протянул руку Вэй Цзяньнаню и прижал ее в воздухе.

Это было простое действие.

"Бум!"

Вода поднялась на несколько метров, и пришвартованные грузовые корабли внезапно сотряслись и были затолканы в реку!

Яма была показана, корабли затонули, а волны поднялись!

Все эти культиваторы затонули в воде вместе с кораблем!

Одежда Вэй Цзяньнаня была разбита на куски.

И он сам вешал трубку в воздухе.

Вэй Цзяньнань был в воздухе так же, как и человек в зеленом, но он не мог двигаться, как будто его зацепило за горло!

"Ты один из героев мира?" Человек в зелёном фыркнул.

Потом он открыл руки.

Немедленно Вэй Цзяньнань выплёвывал кровь, как будто его ударил тяжёлым молотком. Его тело, как разбитый змей, упало к берегу реки и наткнулось на несколько ивовых деревьев. Никто не знал, куда он приедет.

От начала и до конца лицо человека в зеленом халате не изменилось.

Он раскачал рукава и ушел.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 97 Идентичность**

Под ивой на берегу реки Вэй стоял человек в зеленом халате с зажатыми за спиной руками, обращенными к реке. Ветер сдул его волосы.

Сон Цзяо подошел к нему и остановился в нескольких шагах от него. Клэри его не заметила, но и повернулась лицом к реке.

Всё было тихо. Сонг Чжиао на какое-то время замолчал и медленно сказал: "Тебе не стоит приходить".

Человек в зелёном ответил: "Но я пришёл".

Сонг Чжиао слегка вздохнул. "Восточное море настолько большое, что тебе некуда идти?"

Человек в зелёном посмеялся. "Мир огромен, есть ли какое-нибудь спокойное место?"

Сонг Чжиао был раздражен. "Ты софист!"

Человек в зеленом халате молчал. Через некоторое время он сказал глубоким голосом: "После битвы на горе Багун я намеревался жить в Восточном море. В то время я также решил, что, что бы ни случилось в Танской империи, я не вернусь".

Сон Чжиао повернулся посмотреть на человека в зеленом. Она даже почувствовала странное лицо, которое не соответствовало этому в ее памяти. Она спросила: "Ты видела все насквозь и больше не заботишься о славе и позоре, зачем ты вернулась? Вы сказали в то время, что жизнь похожа на сон, богатство и славу и многое другое предопределено. Поскольку тебя даже не волнует судьба Ли Йе, зачем ты вернулся? Вы дошли до стадии закладки фундамента и вошли в Царство Духовного Мастера, и вы можете уйти куда угодно, зачем вы вернулись?".

Закончив это, Сон Чжиао был взволнован и вышел из-под контроля.

Она смотрела на странное лицо перед собой. "Ты знаешь, что в Танской империи для тебя нет места? Ты умрёшь, если вернёшься! Хоть ты и вошел в царство Духовного Властелина, но можешь ли ты сражаться против императора?!"

Сон Чжиао улыбнулся от горя. "Ты уже мертв... Все люди в мире думают, что ты мертв... С тех пор, как ты умер, почему ты появился? Ты хочешь, чтобы тебя снова убили? !"

Человек в зеленом не ответил, возможно, он не знал, как ответить.

Сон Чжиао сказала это и замолчала, как будто потратила всю свою силу.

Спустя долгое время человек в зеленой одежде сказал: "Когда я вышел к морю, наш учитель и ты обещали мне, что ученики Секты Белого Оленя никогда не будут вовлечены в мирские дела...". Зачем ты пришёл к нему?"

Сон Чжиао чихнул. "Твое духовное царство высоко, и ты можешь видеть сквозь жизнь, постичь Великое Дао и избавиться от оков, но я не могу этого сделать". По крайней мере, когда я не мог видеть, как он умирает на моих глазах, когда я видел его в Санкингуане!"

"Так ты остаешься, чтобы помочь ему во имя мести? Да, это то, что ты сделаешь." Человек в зелёном посмотрел на Сон Чжао.

"Не говори ерунды! Ты вернулся из Восточного моря и появился здесь. Зачем? Или, по твоему мнению, я не могу хорошо его защитить и нуждаюсь в твоей помощи?" Спросил Сон Чжиао.

Человек в зелёном снова посмотрел на реку, и на этот раз он долго молчал.

Затем он сказал: "После битвы на горе Багун я разочаровался в Танской империи. Но когда я был в Восточном море, я смотрел на звезды ночью и нашел какие-то странные изменения... Забудьте об этом. Когда я купил еду на побережье Восточного моря, я услышал, что он добился Ци-рефининга, унаследовал титул и был назначен вице-магистратом Чанъаньской канцелярии".

Сон Цзяо чихнул: "После того, как он унаследовал титул и стал чиновником, он ввязался в борьбу за власть. Все, включая императора и Вэй Баохэна, никогда не забудут того, что произошло на горе Багун. Так как он принял решение, он будет врагом многих людей, страдают от кадров многих людей, и иногда попадают в опасность. Но имеет ли его бизнес какое-то отношение к вам? Разве тебя это не волнует?"

Человек в зелёном сказал: "Если бы он не унаследовал титул и не стал бы чиновником, я бы не стал..."

"Не говори ерунды!" Сон Чжиао прервал его. "Я не верю тому, что ты сказал! После битвы на горе Багун твое сердце умерло, хотя ты и выжил. Не говори мне, что тебе всё ещё небезразлично это мировоззрение!"

Человек в зелёном снова замолчал. Он посмотрел на ночное небо и внезапно выплюнул большой рот, полный крови.

Сон Чжиао был в шоке. "Ты..."

Человек в зелёном помахал рукой и показал, что он здоров. Но Сон Чжиао уже потопил её лицо. "Вы достигли стадии строительства фонда, как Вэй Цзяньнань мог навредить вам?"

Человек в зеленом халате стер кровь изо рта и улыбнулся. "После битвы на горе Багун мой учитель спас мне жизнь, но мой фундамент был поврежден". Несмотря на то, что я успешно добрался до государства, строящего Фонд в Восточном море, травма до сих пор не излечима".

Лицо Сон Чжиао стало бледнее. "Разве это не значит, что каждый раз, когда ты используешь свое культивирование, ты рискуешь своей жизнью?"

Человеку в зелёном не было дела до этого, говоря: "Это не имеет значения". Я не умру пока."

Сон Чжиао шевельнул губами и не мог вынести вины.

Через некоторое время Сон Чжиао спросил: "Хочешь его увидеть?"

"Нет". Человек в зеленом помахал рукой. "Есть кое-что важнее, чем видеть его."

"Что это?"

"Уничтожить Вэй Баохэн, очистить четыре евнуха и помочь новому императору!"

...

Это был рассвет.

Ли Йе увидел Сонг Цзяо, идущего со стороны реки, и её лицо было бледным, поэтому он с беспокойством спросил: "Твоё лицо такое бледное". Какой старый друг?"

Сон Чжиао взглянул на Ли Йе, умственный комплекс. В конце концов, она просто покачала головой и ничего не могла сказать.

Видя, что она не хотела говорить больше, Ли Йе не собиралась спрашивать.

Лю Чжиань какое-то время думал, решив положиться на Ли Йе и дав показания, что разграбление склада в доке было делом рук Вэя Баохэна. На самом деле, по ее словам, люди невольно оказались в Цзянху. У неё не было выбора.

Ли Е вместе с офицерами офиса Чанъань сопровождали членов Чанхэ Ган и Чэнь Цзянхэ, а также его подчиненных для возвращения в деревню. Они были готовы сделать перерыв, а затем вернулись в Чанъань. Поскольку Вэй Баохэн был манипулятором в этом деле, возможно, он уже получил известие о провале. Сложно сказать, сможет ли Ли Е успешно вернуться в Чанъань.

Когда они были в деревне, Ли Йе послал сообщение Ван Дуо и Лу Янь, попросив людей помочь ему. Им нужны были хозяева, чтобы защитить свидетеля. До тех пор, пока Лю Чжиань и другие прибыли в офис Чанъань, Вэй Баохэн попадал в неприятности.

Теперь у Ли Йе не было много энергии. В черном офисе только у Сон Цзяо были боевые силы высокого уровня. Если бы Wei Baoheng были хорошо информированы и послали людей остановить Li Ye, Li Ye был бы перехвачен до прибытия людей, посланных Wang Duo и Lu Yan.

Они не осмелились бы убить Li Ye, но они должны осмелиться напасть и убить свидетеля.

В это время, в коттедже на холме, пожар плиты был потушен. Лю Дажэн сидел на пороге и курил с серьезным взглядом. Мальчик вышел рано утром и был удивлен, что Лю Дажен не зажег плиту, как обычно. Но когда он увидел, что там тоже был даосист, мальчик не стал много просить и пошел готовить завтрак.

Даосист стоял во дворе с угрюмым лицом. Очевидно, он проиграл битву с Нангон Дийи прошлой ночью. Тем не менее, он не был отнят Нангонг Дийи, что также было хорошим концом. Но даосист не мог принять эту концовку.

"Что ты сказал? Ты собираешься найти принца Аня, Ли Йе?" Даосист уставился на Лю Дажена, полного гнева. "Вопрос о зелёном лотосе не был выяснен. Этот парень, наверное, враг моей даосской секты!" "Теперь ты собираешься помочь врагу? ”

Лю Дажен курил, и его лицо было немного расплывчатым в смуге. "После двадцати лет я спустился с горы и последовал за старым принцем Аном. Я сражался по всей длине и ширине страны и совершил несколько достойных поступков". Позже я стал личным телохранителем старого принца Анна. Даже Сон Чжиао должен был уважать меня. В то время я сказал себе, что следовать за Принцем Анем - моя погоня на всю жизнь".

"Когда случилась битва на горе Багон, я должен был быть с принцем Анем. Но из-за временной миссии, посланной сектой, я был вынужден оставить старого принца Аня... Я был ответственен за смерть старого принца Ана на горе Багон! Если бы я был с ним в тот день, как он не смог бы сбежать со своей культивацией?!"

В конце концов, Лю Дажэн разозлился, когда сказал.

Даосист чихнул и сказал: "По этому поводу вы так много лет ненавидели нашу секту и настаивали на том, чтобы приехать сюда жить, несмотря на недовольство учителя...". Но сделала ли наша горная секта Чжуннань что-то не так?"

Лю Дажэн взглянул на даосиста. "Старый принц Ан имел чрезвычайно высокую культуру. Даже если бы он был в осаде, он все равно смог бы сбежать, если бы не смог победить. Как он мог умереть прямо там? Ты правда думаешь, что я не знаю, что наша секта планирует за эти годы? Вы проигнорировали запрет императорского двора, передали бессмертные методы простым людям без разрешения, завербовали учеников и подружились с героями из зеленого леса. На этот раз вы даже выращивали Зеленый Лотос и хотели найти так называемых героев, чтобы разжечь битвы в Танской империи. Есть ли разница между вашим поведением и поведением повстанцев?! Я полжизни следовал за старым принцем Аном и был верен Танской империи. Как я мог присоединиться к вашей команде?"

"Лю Дажен! Ты с ума сошел?" Даосист был в ярости. "Все культиваторы в мире практикуют технику моей даосской секты, и все они мои ученики". Мир не принадлежит императорскому двору, но принадлежит нашей даосской секте! Двор распадается. Чтобы облегчить страдания людей, даосская секта стремится свергнуть двор и установить новый порядок! Это не восстание, а торжество справедливости от имени небес!"

"Скажите это учителю. Бесполезно говорить мне!" Лю Дажен закончил курить и встал. "Я заплатил за вчерашнее чувство, которое должен секте. С тех пор у нас нет никаких отношений. Я не хочу расследовать, способствовала ли секта смерти старого принца Аня или в какой степени секта внесла свой вклад. Но с этого момента я больше не буду вам помогать!"

Закончив это, Лю Дажен сказал мальчику: "Собирайте багаж, мы уезжаем!"

Даосист был в ярости, вытащил свой длинный меч и указал на Лю Дажэна. "Ты собираешься найти Лю Йе? Ты станешь бегущей собакой двора и станешь хранительницей врага Чжуннаньской горной секты? Сначала ты должен победить меня!"

Лю Дажэн чихнул.

Через некоторое время Лю Дажэн спустился с горы вместе с мальчиком.

Двор и коттедж превратились в руины.

В руинах даосист посмотрел на меч, вставленный в землю. Его лицо было бледным, и ему было плохо.

На горной дороге Лю Дажэн повернул голову и посмотрел на место, где вчера ночью стоял человек в зелёном.

В своем сознании он сказал: "Во всей Танской империи только старый принц Ан мог достичь Царства Духовного Властелина...".

Будет ли у него шанс снова увидеть старого принца An, если он последует за новым принцем An?

Старый Принц Ан, которого все считали мертвым?

В этот момент глаза Лю Дажена были слезливы.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 98 Монах**

В маленьком дворике Ли Йе попросил людей ослабить галстук для Лю Чжияна. Когда Шангуань Цинчэн подавал чай, Ли Йе передал Лю Чжиань чашку чая. Женщина, которая расслабляла плечи, смотрела на чай перед собой, ошеломляя на некоторое время.

Она посмотрела на Ли Е с растерянным и озадаченным взглядом и, в конце концов, была уверена, что эта чашка чая действительно для нее. Она быстро подняла трубку обеими руками. "Большое спасибо, Ваше Высочество!"

"Дайте мне маленькую Духовную таблетку". Ли Йе сказал Шангуань Цинчэну, который потом вытащил одну и передал её Ли Йе. И Ли Йе передал его Лю Чжиань. "Вот, держите. Ты серьезно ранен, эта Духовная Пилюля может облегчить твою травму. ”

Лю Чжиань пил чай, когда Ли Йе дал ей Маленькую Духовную таблетку. Когда она услышала, что сказал Ли Йе, она была так удивлена, что задохнулась и продолжала кашлять. В данный момент она была в неразберихе и смущена.

Это была не её вина. Маленькая Духовная таблетка не была драгоценна для Ли Йе. Но для Лю Чжиань, которая полагалась на реку Вэй, чтобы зарабатывать на жизнь, она не видела много волшебных орудий, не говоря уже о Духовной Пилюле Дан. В банде Чанхэ только Уродливый Человек и она была культиватором.

Лю Чжиань быстро опустился на колени, сказав: "Я ничего не сделал для тебя, как я могу принять твою награду?".

Ли Йе перевернул таблетку Дэн, а Лю Чжиань быстро ее поймал. Он сказал: "Так как ты решил стать моим иждивенцем, я не приму тебя как чужака. Расскажи мне о банде Чанхэ."

Лю Чжиань взял таблетку Дэн и не смог ее вернуть. Иначе она позволила бы Ли Йе потерять лицо. Она посмотрела на Ли Йе и быстро опустила голову. Этот привилегированный Великий Князь лично вручил ей чай и подарил "Дан Пилл", что значительно превзошло ожидания Лю Чжиань.

"Я напал на него прошлой ночью, разве он не ненавидит меня?" Лю Чжиань спросила себя. Она хотела ненадолго взглянуть на Ли Йе, чтобы внимательно посмотреть на него и понять, что собирается делать Ли Йе. Но она не смогла, потому что это было невежливо.

"Вдоль реки Вэй 24 банды, а посередине - Чанхэ Ган". У нас более 100 членов, более 20 культиваторов и трое практикующих технику Ци. Мой отец - первый мастер банды Чанхэ. Но после того, как на него напала банда Хэйдзяо, наша сила сильно ослабла".

Лю Чжиань зажала руки и положила в них Маленькую Духовную Пилюлю. Когда она говорила, ее голос не был взволнован, но он неизбежно показывал сентиментальность.

Она продолжала: "Мы, банда Чанхэ, зарабатываем на жизнь грузовым транспортом на реке Вэй. Когда мир был мирным, наша сила была несговорчивой, и большинство наших членов были местными жителями". В последние годы правительство все больше и больше эксплуатирует грузовые перевозки и собирает все больше и больше налогов. Это затрудняло выживание многих банд. Кроме того, все больше и больше бандитов разгуливало, и безопасность грузовых судов не могла быть гарантирована. Так много банд решили изменить свой путь".

Лю Чжиань посмотрел на Ли Йе. Увидев, что его лицо выглядит как обычно, она продолжила. "Многие банды начали работать на правительство и стали их беговыми собаками". Некоторые банды действовали как бандиты, время от времени грабя другие грузовые суда. А другие банды занимали часть реки, беря плату за проезд... Ситуация хаотичная, поэтому речные банды тоже хаотичны. Многие земледельцы обнаружили, что некоторые речные банды сделали большое состояние, поэтому они к ним присоединились. Потом появились большие банды... Борьба по интересам стала более кровопролитной".

Ли Йе молчал. То, что наступает хаос, ни в коем случае не было шуткой. Последствия коррумпированного суда были в том, что извращенцы и бандиты повсюду, чиновники боролись за власть, а люди становились самыми большими жертвами.

Вдоль реки Вэй был нарушен первоначальный приказ, а судебный закон превратился в слова на странице. Кто бы ни обладал силой и ни вступал в сговор с правительством, он или она был лордом. В этих обстоятельствах можно было представить, насколько беспорядочным и жалким было здесь. Каждый пенни был в крови.

Ли Е смотрел на Лю Чжиань, которая сдерживала свои эмоции и поведение, и чей каждый шаг был осторожным. Потому что она, как маленький гвоздь, боялась сделать других неприятными.

Ли Е задавался вопросом, сможет ли он завоевать сердца людей и собрать их удачу, если стабилизирует регион реки Вэй.

Однако об этом рано думать.

Когда Ли Йе и Лю Чжицзянь разговаривали, вошел Ван Ли и сказал, что кто-то хочет видеть Ли Йе.

Ли Йе подошел к двери во двор и посмотрел на левую сторону. Он увидел, что недалеко остановились двое.

Высокий и мускулистый мужчина с мальчиком, которому было меньше десяти лет. Оба они были очень темными, темнее, чем обычные крестьяне, особенно мальчик, который был почти так же темен, как кусок угля.

Сон Цзяо прислонилась к дверной раме, зажав руки. Она фыркнула в ухо Ли Йе. "Это Лю Дажен, как он пришел?"

Но тут же придумала что-то и поняла причину.

Ли Е увидела Лю Дажена и задала тот же вопрос, что и у Сон Цзяо.

Ли Йе видел всех доверенных подчинённых Ли Сяня. Но он редко видел Сон Цзяо раньше, потому что Сон Цзяо всегда занимался тайными делами в Цзянху и редко ходил в усадьбу принца Аня. Лю Дажэн был телохранителем Ли Сяо, поэтому Ли Е был с ним знаком.

Однако Лю Дажэн не вернулся после битвы на горе Багун. Неожиданно он появился сегодня с маленьким мальчиком.

Ли Йе разрешил Лю Дажену войти, и двое встретились у двери.

"Ваше Высочество". Лю Дажэн отдал честь мальчику.

"Генерал Лю, как поживаете?" Ли Йе порезал ему руки. В прошлом Лю Дажэн был начальником личной армии Ли Сяня, то есть начальником восьмисот гвардейских усадеб.

В это время на восточной стороне деревни появилась группа людей, которая стояла под старым деревом и смотрела на деревню.

Это была группа из четырех человек во главе с Ли Кэй Ёном, рядом с которым находился монах, держащий Волшебную палочку. Этот монах был красив. У него были красные губы, кожа была гладкой, и невозможно было определить его возраст, что заставляло людей чувствовать себя особенно странно.

"Человек, которого я ищу, в этой деревне". Ли Кейонг посмотрел на коттедж, зажимая руки за спиной.

"Чего ты хочешь?" спросил монах.

"Я хочу, чтобы он умер." Ли Кэйон сказал слабо.

"Как пожелаешь." Монах благочестиво сложил ладони и собирался начать.

"Хозяин Хуэймин, подождите минутку." Ли Кэйон внезапно остановил его.

Монах Хуймин остановился и спросил его: "Ты передумал?"

"Конечно, нет." Ли Кэйон сказал: "Но там двадцать полицейских. Мы просто пойдём туда?"

"Если я не могу свободно приехать и уехать, как комиссар может просить меня следовать за тобой до Чанъана?" Хуэймин сказал, с добрым и приятным личиком. Его слова и тон не были резкими, но то, что он сказал, заставило людей поверить ему.

Старик позади Ли Кэйна засмеялся и сказал: "Господин Хуэймин - первый монах храма Цзюэсяо на горе Инь. Ему осталось сделать всего один шаг до королевства Конг Ким из буддийской секты. Практики в мире, чье культивирование находится под 8-м уровнем ци-переработки, не могут выдержать одного удара мастера Хуймина. Генерал, не волнуйтесь".

Ли Кэйон сказал глубоким голосом: "Что я хочу, так это не оставлять следов, чтобы меня не заметили другие"!

Хуэймин с улыбкой сказал: "Это легко".

Потом он махнул рукой в коттедж, золотой свет пролетел к коттеджу. Он положил одну ладонь на грудь и молча произнес заклинание. Золотой свет, пронесшийся над коттеджем, образовал светлый занавес и покрыл весь коттедж.

"Увидеть мир в диком цветке, а бодхи - это лист." После произнесения заклинания Хуймин щелкнул пальцами, цветок, и из его пальцев один за другим вылетел лист, попавший в занавес из золотого света. Золотой световой щит некоторое время пульсировал, а затем исчезли цветок и лист. На глазах у всех была тихая и мирная деревня, в которую люди приходили и уходили упорядоченно. Это был маленький мир.

Старик позади Ли Кэйна видел эту сцену и не мог не восхвалять. "Цветочно-листовое очарование буддизма поистине необыкновенно!"

Хуимин не воспринял это всерьёз. Он сказал Ли Кэйону жестом приглашения: "Даже в коттедже царит хаос, никто снаружи не может этого заметить. Прошу тебя".

Ли Кэйон кивнул, а затем вошел в очарование с зажатыми за спиной руками.

Во дворе коттеджа Ли Йе разговаривал с Лю Даженом. Вдруг они все подняли глаза.

На золотой свет, который покрыл всю деревню, смотрели все. И они забрали свой взгляд назад, пока золотой цветок и золотой лист не пролетели подряд и не исчезли в воздухе.

Сонг Цзяо все еще прислонялся к двери двора. Она совсем не двигалась, не опуская рук. Она просто чихнула и сказала: "Это Цветочно-листное очарование буддизма". Кажется, грядет настоящий хозяин".

Взгляд Ван Ли изменился, и его глаза были наполнены страхом. "Цветочно-листное очарование буддизма"? Это не обычный метод. Наверное, у приезжих отличное культивирование!"

Он быстро повернулся к Ли Йе, сказав: "Вице-магистрат, пожалуйста, уходите быстрее". Я пойду за тобой с бегунами из яменя!"

Ли Йе засмеялся и сказал: "Когда приходит посетитель, нет причин избегать?"

Лю Дажен встал и приветствовал Ли Йе. "Ваше Высочество, я готов вас сопроводить!"

Ли Йе кивнул. Он также хотел узнать, до какого уровня Ци дошёл Лю Дажэн и сильнее ли он, чем Сон Чжао.

Мальчик потянул за рукав Лю Дажэна, посмотрел вверх и с тревогой спросил: "Лю Дажэн... Ты можешь это сделать? Говорят, это хозяин, ты... ты тоже хозяин?"

Мальчик до сих пор не мог себе представить, какая сила была у этого большого человека, который усыновил его в последние несколько лет. Может быть, мальчик не знал, что такое сила. В конце концов, за те годы, что они были вместе, мальчик никогда не видел, чтобы Лю Дажен проявил какие-то необыкновенные способности. Он ковал железо и курил целый день. Кроме того, он иногда ходил с мальчиком на рыбалку... Кстати, мальчик восхищался высоким умением Лю Дажэна ловить рыбу.

Сегодня утром мальчик ничего не видел в противостоянии Лю Дажена с даосистом. Прыжок на крыши и прыжки через стены в его воображении вообще не происходили. Лю Дажен и даосцы просто противостояли друг другу какое-то время. Потом даосист одел свой меч, а Лю Дажэн ударил его, и после этого... дом рухнул. И мальчик сбежал, как испуганная крыса. Но он не знал, что даже если он не уклонится, разбитый летающий лес не причинит ему вреда.

Лю Дажен коснулся головы мальчика и нежным голосом ответил ему: "Да, может быть, я хозяин".

Лицо мальчика внезапно переполнилось беспокойством. В его сознании слово "может быть", очевидно, не было мощным.

Лю Дажен подошел к двери двора и встал перед Сонг Цзяо.

Сон Цзяо коснулся его и спросил: "Где твой нож?".

"Мой нож? Здесь." Сказав это, Лю Дажэн взял... кухонный нож из талии и вышел со двора.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 99 Авария**

t

Сонг Цзяо немного нахмурился. Как ее бывшая коллега, она, конечно же, видела, как Лю Дажэн дрался с другими и его ножом. Как самый выдающийся ученик последнего поколения Чжуннаньской горной секты и Первого ножа в Центральной равнине, Лю Дажэн не мог владеть кухонным ножом.

А в глазах Сонг Цзяо кухонный нож в руке Лю Дажэна был слишком уродлив. Тело ножа не было ни большим, ни маленьким, темным и блестящим. Обе стороны рукоятки были из двух кусочков дерева, которые были обернуты серыми полосками ткани. Это был обычный кухонный нож, не имеющий никакого отношения к волшебному инструменту.

Не было ли для него шуткой использовать такое оружие, чтобы противостоять буддийскому монаху, который мог использовать Цветочно-листовое волшебство?

Взгляд Сон Чжиао не был дружелюбным, но она не сказала многого. Этот темный, мускулистый, груболицый и бесчувственный человек никогда не был приятен в её глазах. Но она знала, что Лю Дажен не будет шутить, не говоря уже о шутках в такое время.

Когда Лю Дажэн вышла со двора, на крыше противоположного дома поочередно появились четыре человека.

Ли Кэйон, вождь, стоял с зажатыми за спиной руками и смотрел на все свысока. Любой, кто видел его, чувствовал, что он не обычный человек. Он смотрел на небесную жизнь. Этот темперамент не имел себе равных, и для формирования этого темперамента требовалось много необыкновенного опыта.

Монах Хуймин стоял рядом с Ли Кэ в умиротворенном взгляде, держа в руках волшебную палочку. Он был похож на святого белого лотоса, который имел силу очистить человеческое сердце.

Остальные двое были стариком и человеком средних лет, стоящим с обеих сторон. Несмотря на то, что они молчали, их дыхание было длинным и ровным. Они, должно быть, были культиваторами высокого уровня ци-рафинирования.

До тех пор, пока они не вломились во дворец или в военный самолет, не было места, куда они не могли бы пойти. Они могли свободно приходить и уходить даже в городе Чанъань, если только не создавали катастрофических неприятностей.

Когда Ли Кэйон увидел Ли Йе, на его лице появился след гнева, но вскоре на смену ему пришло удовольствие от мести. Он посмотрел на Ли Йе игриво и уверенно улыбнулся. "Почему бы тебе не бежать?"

Ли Йе, стоя во дворе, мягко улыбнулся и сказал: "Я тоже удивлен, что ты не бежишь, когда видишь меня". Может быть, однажды на берегу, кто-нибудь забудет всю боль".

"Ты слишком высокомерен!" Ли Кейон фыркнул. "Ты правда думаешь, что ты сильнее меня с тех пор, как выиграл меня в поместье Зятя императора? Если так, то ты слишком наивен!"

Ли Йе с улыбкой сказал: "Я думаю, ты, наверное, хочешь сказать, что не использовал всю свою энергию в Императорской усадьбе Зятя Императора. Как человек, привыкший сражаться на поле боя, сражаться на поле боя - это ваше преимущество, а не на сцене. И как самый выдающийся гений в Чжэньву, вы все еще обладаете множеством магических орудий и методов, которые не подходят для использования на публике. Поэтому мне посчастливилось победить вас в этот день. Верно?"

Ли Кейон поднял брови. "Принц Ан, вы хорошо себя знаете. Но тебе уже поздно это понимать, потому что даже если ты сейчас попросишь о пощаде, я тебя не отпущу!"

Ли Йе подернул рот и сказал: "На самом деле я так много сказал, чтобы сказать тебе, что если ты хочешь умереть, то начинай быстро". Я тороплюсь".

"Ли Йе! Сегодня ты умрёшь!" Ли Кейон сказал с сердитым лицом.

После этого он помахал рукавами. "Вперед!"

Мужчина средних лет позади него вытащил огромный Нож для разрезания лошадей, когда услышал приказ Ли Кэйона, вскочил с крыши и свирепо рубил в сторону двора в воздухе.

Лошадиный нож сильно излучал синий свет, а его высота составляла пятнадцать метров, как будто он мог расщеплять горы. Его отбивная была неприукрашенной и простой, но мощной. Как только появился Нож Ци, наступило холодное убийство, как будто этот Нож для измельчения лошадей убил бесчисленное множество людей, и бесчисленное множество душ прилипло к его телу.

Этот человек средних лет был генералом армии Чжэньву, поэтому его нападение было ожесточенным. Его отбивная была полна подавляющего импульса. Они чувствовали большое давление сразу, как будто они видели, как тысячи солдат бросились убивать их.

"Разрушающий строй отбивной!" Человек средних лет громко кричал. С его голосом, его импульс поднялся на ступеньку выше. "Иди к черту!"

Шангуань Цинчэн стоял рядом с Ли Йе с торжественным и благоговейным взглядом. Она также практиковала военных генералов на поле боя, так что она знала, насколько мощной была эта отбивная. И это было именно то царство, которое она преследовала.

"Отряд из трёхсот человек без образования будет легко уничтожен этим ножом!" Шангуань Цинчэн роптал. Триста вооруженных солдат на поле боя уже были экстраординарной силой. Под командованием командира, они могли победить эти банды в районе реки Вэй.

Ван Ли показал страх на лице. "Военные генералы на поле боя ожесточённее, чем культиваторы, потому что они убили много людей". Это правда, что борьба на поле боя - лучший способ тренировать людей".

Ли Йе ничего не сказал. Когда он увидел спокойного Сон Цзяо, который не думал, что Лю Дажэн потерпит неудачу, он почувствовал небольшое облегчение.

Столкнувшись с мощной атакой противника, этот мускулистый мужчина с кухонным ножом в руке перед входом во двор, показал неописуемое выражение лица. Наверное, главнокомандующий личной армией Ли Сяня вспомнил кровавые бои на поле боя в прошлом, когда увидел этот нож. Или, возможно, он вспомнил бесчисленное количество фотографий, на которых он использовал эту технику раньше.

В любом случае, Лю Дажэн сильно ступил на землю и поднялся с земли.

На месте, где он только что наступил, появилась огромная и глубокая яма.

Столкнувшись с ножом Ци, который мог сломать формацию, Лю Дажэн поднял свой уродливый черный кухонный нож и поперечно изрублен в воздухе.

Кухонный нож сильно дрожал и жужжал, вызывая боль в ухе у всех людей. Голубой свет пролетел, как река по небу.

Два ножа Ци встретились. Нож Ци высотой пятнадцать метров был отрезан и сломан в воздухе, в то время как синий свет лишь слегка ослабел.

Человек среднего возраста, упавший с крыши, был потрясен увиденным и чувствовал себя невероятно. Затем он сразу же почувствовал кризис, который он никогда раньше не испытывал, как гора Тай.

Он быстро одел свой Нож для измельчения лошадей, выпустив Нож Ци, чтобы заблокировать приближающийся синий свет.

К этому времени Лю Дажен бросился к нему с рубленным к голове кухонным ножом.

Мужчина средних лет бросился сопротивляться ножом, все его тело дрожало.

"Я научу, как использовать Разрушающую Формейшн Чоп." Голос Лю Дажена был бесчувственным.

Нож упал.

Ветер дул.

Голубой свет с близкого расстояния перерезал нож для лошадиных отбивных и отчетливо отразил нервное лицо мужчины средних лет.

"Бомба!"

Мужчина средних лет брызнул полным ртом крови и улетел назад, разбивая стену во дворе и падая в дом. Только когда он прошел через другую стену, он остановился за домом. Он встал на колени, положил одну руку на землю и продолжал блевать кровью, не имея сил встать.

Лю Дажэн приземлился на землю с презрением в глазах. Кухонный нож перевернулся в его руке, а затем был положен в ножны на затылке. Он больше не смотрел на мужчину средних лет. Он повернулся и вернулся к двери во двор и встал с зажатыми за спиной руками.

Сон Чжиао, прислонившись к дверной раме, посмотрела на нож в его талии, и ее взгляд был не таким недружелюбным, как раньше. "Хороший нож".

Лю Дажэн неуклонно смотрел вперед и без эмоций отвечал: "Я знаю".

Сонг Цзяо был безмолвен и смотрел на него со сверхъестественным видом.

На противоположной крыше Ли Кэйон оглянулся на трагическое положение мужчины средних лет. Когда он снова посмотрел на Ли Е, он был не так спокоен, как раньше. У старика рядом с ним в глазах был страх, и он не мог не спросить: "Кто этот парень? Он победил генерала Чжао только двумя приемами? Каков его магический урон? Это кухонный нож?"

Из трех, только монах не повернул назад. Его голос был бесчувственным. "Да, это кухонный нож."

Ли Кейонг был зол. "Он был побежден кухонным ножом. Как ему не стыдно. Мастер Мо, в каком царстве находится этот человек?"

Старик сказал низким голосом. "Он должен был быть на восьмом уровне Ци-рефининга". Его культивирование не будет выше 8-го уровня. Но в мире никто не понимает, как бороться и убивать лучше, чем он".

Ли Кейон спросил с недовольным взглядом. "Откуда у Ли Йе такой мастер? Было ли сказано, что его предали все подчиненные его отца после смерти Ли Сяня?"

Старик сказал: "Боюсь, ситуация изменилась".

Когда Ли Йе увидел, что Ли Кэйон не сразу попросил людей напасть снова, он улыбнулся и сказал: "Генерал Ли, вы проиграли первую битву и не хотите нападать снова? Ты собираешься вернуться в город и сражаться в другой день?"

Высмеянный Ли Йе о своем преимуществе, Ли Кэй Ён разозлился, но не торопился. Он взглянул на монаха рядом с ним и увидел, что монах, как и прежде, спокоен, а потом тайно успокоился. Монах был его самой большой зависимостью. До тех пор, пока монах не был обескуражен, он был уверен, что сможет победить Ли Йе.

В отличие от некоторых других миров, этот мир предпочитал даосизм. На центральных равнинах даосская секта была сильна. Буддийская секта появилась еще со времен династии Восточная Хань и однажды получила похвалу со стороны двора, но на центральных равнинах она развивалась не очень хорошо из-за подавления даосской секты.

Но буддийская доктрина привлекала многих людей в мире, поэтому, опираясь на преимущества доктрины, буддийская секта прочно укоренилась в мире и не могла быть недооценена после тысячелетнего накопления.

В Танской империи север был самым мощным регионом буддийской секты, особенно территория, контролируемая армией Чжэньву.

Фактически, одна из причин, почему армия Чжэньву была сильной, а культиваторы в Чжэньву были сильны, была связана с буддийской сектой. Союз буддийской секты и армии Чжэньву был также наибольшей уверенностью Ли Гуочана в том, что он будет непокорным, будет нарушать интересы соседних государств и пойдет вразрез с императорскими указами.

Ли Кэйонг заглянул во двор. Ситуация между врагом и ним была очевидной. Он быстро принял решение. "Генерал Чжао серьёзно ранен. Мастер Мо, вы уверены, что выиграете того парня с кухонным ножом?"

Мо Лао с улыбкой сказал: "Я могу преподать ему урок".

Ли Кейон кивнул. "Женщина, прислонившаяся к двери, осмелилась стоять там, а это значит, что она охранник Ли Йе. У неё должна быть хорошая сила. Мастер Хуэймин?"

Монах всегда выглядел как обычно, и на его лице не было никаких изменений. Можно сказать, что он был торжественным. "Я могу справиться с остальными культиваторами".

Его слово было безразлично, но гегемония уже была раскрыта.

"Хорошо! Таким образом, я могу сосредоточиться на том, чтобы иметь дело с Ли Йе!" Ли Кейонг вытащил свое волшебное орудие - руническое копье. Он направил его на Ли Йе и закричал. "Ты осмеливаешься драться со мной?!"

Ли Йе протянул руку и кривил пальцами на Ли Кён. "Давай, если посмеешь."

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 100 Санскрит звучит во время полета снега**

Высокое положение, вероятно, было общим предпочтением начальства, так что они могли смотреть на жизнь, казалось бы, выше других. Высокое положение было захватывающим, и можно было видеть бесчисленное количество сцен.

Но Ли Кэйону нравилось стоять на высоком месте, только потому, что он мог иметь широкий взгляд и воспринимать изменения везде, так что он мог контролировать всю ситуацию. Для генералов, развернувших войска на поле боя, необходимо было стоять высоко. И это также было привычкой Ли Кэй Ёна.

Поэтому, когда Ли Йе сказал "спускайся, если посмеешь", Ли Кэйон внезапно ворвался в ярость, потому что мысль Ли Йе заключалась в том, что он стоял на высоком месте только для того, чтобы показать свою индивидуальность и воспользоваться стратегическим преимуществом.

"Проклятье!" Перевернув копье, Ли Кэйон прыгнул с крыши и бросился во двор. Он был очень быстр, как тигр или леопард, и пыль, брызгающая за его пяткой.

Мастер Мо первым начал драку. Он исчез с крыши и в одно мгновение появился перед Лю Даженом, окруженный синим светом. Он ударил Лю Дажена в грудь одной ладонью, вокруг его ладони пульсировала пульсирующая Духовная Ци. "Следите за ладонью!"

Не было огромной пальмовой тени, но никто не сомневался в ее силе.

Лю Дажен был торжественным, и он заметил, что культивирование старика также достигло восьмого уровня Ци. И было очевидно, что прошло много времени с тех пор, как он ступил на 8-й уровень.

Если бывший мужчина средних лет мог прорваться через Военное формирование из трехсот человек, то старик мог непосредственно опрокинуть эти триста человек.

Мастер Мо мог таинственным образом появиться и исчезнуть, обладая могущественным Ци. Эта ладонь по направлению к Лю Дажену также была непредсказуема. Она выглядела обычной, но озадачила Лю Дажена. Казалось, что он мог видеть только фантом и не мог точно определить реальное положение ладони. Если бы он опрометчиво сопротивлялся, то проиграл бы.

Если так, то он был бы в ловушке. Эта мощная ладонь ударила бы его по груди!

Эта ладонь может легко сломать военное формирование из трехсот человек. Если бы она ударилась о чью-то грудь, это привело бы к серьезным травмам. Лю Дажен никогда бы не захотел, чтобы его ударили этой ладонью.

Заметив серьезность Лю Дажена, мастер Мо улыбнулся, что стало выражением уверенности.

Он сказал Ли Кэйонгу, что преподаст Лю Дажену урок. Он прожил долгое время и не будет хвастаться.

В этот момент Лю Дажэн находился в тяжелом положении. Но это не означало, что у него не было возможности с этим справиться.

Он мог отступить, чтобы открыть дистанцию, начал защищаться и наблюдать, пока путался с Мастером Мо. Это был самый эффективный способ.

Но он не отступал.

Он не мог отступить.

Что такое личная охрана?

Человек, который не отступал и не мог отступить, назывался личным охранником.

Потому что человек, которого он должен был защищать, был позади него.

Если бы он отступил, люди, стоящие за ним, были бы под угрозой.

Был ли он на поле боя или в Цзянху, личная охрана могла сражаться и умирать только в фронтальном тяжелом бою. Он не мог отступить.

Все личные стражи могли умереть, но Господь должен быть в безопасности!

Это была личная гвардия!

Как начальник личной стражи, Лю Дажэн пережил бесчисленные битвы с Ли Сянем, а также столкнулся с такой опасной ситуацией. Он понимал эту истину глубже, чем кто-либо другой.

Так как он не мог отступить, он продолжал!

Лю Дажэн сделал шаг вперед, мобилизовал всех Духовных Ци, использовал одну руку в качестве ножа и косой рукой порезал шею Мастера Мо!

Атака Мастера Мо была глубокой. Он никогда не видел его раньше. Поэтому он не мог видеть его насквозь и выдержал его ладонь точно за короткое время.

Так как он не мог выдержать, он решил не выдерживать.

Лю Дажен решил нанести ему смертельный удар, несмотря на то, что в результате приступа он будет ранен.

Лю Дажэн хотел обменять рану на рану Мастера Мо?

Нет, он хотел обменять свою жизнь на жизнь другой стороны!

Лю Дажен не побоялся обменять свою жизнь на жизнь другой стороны!

Принц Ан был позади него. У него не было выбора, и ему не нужно было выбирать!

Когда господин Мо воспринял намерение Лю Дажена, его взгляд остыл.

Он не защищался.

Вместо этого он чихнул в своем сознании.

Во время боя в Цзянху некоторые люди предпочли бы погибнуть вместе. Казалось, что кто-то не боялся окончания междоусобиц. На самом деле, это была слабая сторона, у которой не было другого выбора, кроме как использовать этот метод, чтобы напугать соперника и заставить его уйти, чтобы решить свой собственный кризис.

Мастер Мо видел много таких ситуаций.

Для культиваторов в Джанху, особенно тех, кто имел высокую урожайность, только тогда, когда они жили, они могли быть богатыми и почетными. Кто мог пощадить его жизнь?

Такой маневр использовался только для того, чтобы угрожать противнику отступлением под видом отчаянных попыток.

По мнению Мастера Мо, ответный удар Лю Дажена должен быть фальшивым, и он должен быть готов отступить и открыть дистанцию.

Конечно, господин Мо не позволил бы Лю Дажену добиться успеха.

Поэтому он не остановился и не отступил. Его ладонь превратилась в реальность и ударил Лю Дажэн на груди.

В момент удара Лю Дажэна Мастер Мо должен был гордиться.

Он не гордился.

Напротив, его взгляд был неподвижным, а глаза - полны недоверия.

Потому что Лю Дажэн не притворялся, что напал на него, чтобы заставить его отступить, что превзошло его ожидания.

Рука противника была тяжелой, как гора, и рубила ему шею!

Два приглушенных звука почти звучали одновременно!

Их лица побледнели.

Пальма Мастера Мо попала в грудь Лю Дажена, в то время как рука Лю Дажена рубила шею Мастера Мо. В тот момент, когда одежда Мастера Мо и Лю Дажэна полетела назад, Ли Кэйон с убийственным взглядом переступил порог и бросился во двор со своим длинным копьем.

Сонг Цзяо прислонился к дверной раме с одной стороны ворот. Поскольку Ли Кэйон быстро бежал, ее фиолетовый халат слегка прилетел. Она опустила брови и не остановила Ли Кэйона. Она позволила другой стороне пройти мимо нее, как будто не видела его.

Монах, одетый в халат, держащий Волшебную палочку и не двигающийся по крыше, отразился в глазах Сон Чжиао.

Это был ее противник.

Ли Кэйон бросился к Ли Йе и с помощью своего длинного копья прямо в лицо Ли Йе. Он сделал простую и прямую атаку, принял наиболее эффективную наступательную тактику и прошел кратчайший путь.

Духовный Ветер, центрируясь на клинке копья, безумно и быстро налил против направления проникновения копья, благодаря чему копье выглядело острее. Казалось, что он может проникать сквозь тяжелый щит из золота или камня.

"Ты боишься?!" Ли Кэйон кричал убийственным взглядом, счастьем на лице. "Не беги, если ты храбрый!"

Он закричал эту фразу, видимо, потому что был очень уверен в себе, так же, как он видел сцену, где Ли Йе плевал кровью.

Он, конечно, был уверен в себе, потому что использовал "Грозовую атаку" со всей своей мощью.

Грозовой атакой он убил главного генерала армии и хозяев Цзянху.

Ли Кэйонг привык сражаться на поле боя, и его длинным копьем было убито бесчисленное множество врагов. Если бы кто-нибудь собрал их тела, то увидел бы холм.

Его сила была основана на бесчисленных жизнях. Его достижения были занесены в Рекорд Награды Военного Департамента!

С северной стороны горы Инь и по другую сторону Великой Китайской стены племена, вторгшиеся на границу на протяжении многих лет, четко знали вес имени Ли Кэй Ёна и обладали глубокой памятью об этом блестящем копьем длинной руны!

Ли Йе, который стоял перед Ли Кэйном, был очень спокоен. Столкнувшись лицом к лицу с Грозовой атакой Ли Кэйона, которую на поле боя подпитывали бесчисленная кровь и жизнь, Ли Йе не показал никакого страха. Он просто вытащил свой меч Люка.

Когда меч вышел из ножны, раздался громкий звук.

Меч Ци вылетел, как дракон потопа, вышедший из моря и парящий в воздухе.

Ли Йе также ударила ножом Мастера Мо прямо.

В отличие от тактики Мастера Мо, его тактика и тактика Ли Кэй Ёна были просты, но полны убийственного вида.

"Меч Ци Рожденный Лотос!"

Ли Йе знал, что сегодняшняя битва не продлится долго, потому что они хотели не только победы или поражения, но и смерти противоположной стороны. Так как обе стороны решили убить своего противника, не было необходимости использовать всевозможные тактики.

Лицо Ли Йе выглядело немного тусклым позади зеленого лотоса, но его голос был ясен. "Тот, кто уйдет первым, проиграет!"

"Давай!"

Длинный меч и длинное копье столкнулись друг с другом, Духовный Ци рассеялся, как метеоры. Громкий звук взрыва окружал их, пыль летала как туман.

Ван Ли, Шангуань Цинчэн и другие во дворе увидели, как Ли Кэйон врывается. Они уже достали свои волшебные орудия и были готовы к бою.

Но перед тем, как начать, они почувствовали себя неподвижными и не могли двигаться. Тело, казалось, превратилось в камень. Духовный Ци в океане Ци, казалось, был запечатан и вообще не мог быть мобилизован.

Все остальные полицейские Дворца Чанъань не могли двигаться вообще, как Ван Ли и Шангуань Цинчэн.

Около двадцати культиваторов внутри и снаружи двора все стояли в одном месте и не могли двигаться.

Перед ними появился торжественный Будда, купающийся в золотом свете. Никто не мог видеть, насколько он велик. Они видели только, как он затенял небо и закрывал солнце. Это был высший Август, так что люди не могли не поклониться ему.

Те земледельцы, которые имели низкую культуру и хрупкий менталитет, опустились на колени и поклонялись, дрожали.

Ван Ли и Шангуань Цинчэн выглядели бледными и боролись за поддержку.

Перед воротами двора Сонг Цзяо, которая смотрела только на монаха, протянула руку и помахала, как будто пылинка для Будды. Затем Золотой Будда перед ней исчез. Пурпурная красавица холодно храпела: "Ты используешь Огромного Будду передо мной". Разве ты меня не видишь?"

Когда она говорила это, к ее губам приложили Экстремально Холодного Сяо. Пошевелив пальцами, музыка Холодной Реки И вылетела, как снежинки.

Мир наступил зимой, как только зазвонил Сяо.

Перед Ван Ли, Шангуань Цинчэн и другими людьми, образ Золотого Будды начал качаться, снег пролетел по всему небу.

Монах Хуймин, который был спокоен и выглядел как статуя Будды в храме, изменил свой взгляд, когда услышал звук Сяо. Он сразу стал серьёзным и посмотрел на Сон Цзяо. Его импульс изменился и был полон убийственного взгляда.

"С тех пор, как я вошёл в Центральные Равнины, я никогда не видел человека, чья культура настолько высока, как ваша." Монах положил свою Волшебную палочку, сел на крышу с перекрестными коленями, благочестиво сложил ладони, слегка закрыл глаза и начал скандировать заклинания.

Его губы трепещали, звук пения буддийских сутр начал распространяться. В этот момент золотой свет, ослепительный, как солнце, сиял у него на спине, делая его похожим на Золотого Будду.

Звук санскрита был рассеян, снег рассеялся, и свет Будды постепенно расцвел перед Ван Ли, Шангуань Цинчэн и другими.

Песня Цзяо стала серьезной и музыка Холодности реки Yi внезапно стала мощной.

После этого Золотой Будда снова увял, и снова полетел тяжелый снег.

Сонг Цзяо и монах начали невидимое, но опасное соревнование на этом поле боя, используя звук Сяо и санскрит в качестве оружия.

Те, чья техника была лучше, смогли захватить контроль над этим местом и доминировать на всем поле боя!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 101 Победа правосудия**

После того, как меч Люка и копье, покрытое руной, ударили вместе, они отскочили в одно и то же время, сияя голубым светом. Но Ли Йе и Ли Кэйон не отступили назад, потому что они договорились, что тот, кто отступит, проиграет. Оба они были гордыми и высокомерными, поэтому при обычных обстоятельствах им было нелегко уступить.

У Ли Кэй Ёна внезапно случилось сжатие груди, и он слегка сузил глаза. Он чувствовал себя немного удивлённым, что не воспользовался прямой атакой только что, потому что Грозовая атака может показаться простой, но очень мощной. Это был простой и неприукрашенный ход. Он думал, что даже если Ли Йе сможет поймать его, Ли Йе, по крайней мере, будет травмирован, но он не ожидал, что Ли Йе будет выглядеть как обычно и не будет реагировать.

В том же царстве культивирования, он мог выиграть с этим выигрышным ударом и раньше, но сегодня это не сработало.

Свое последнее поражение в Императорском поместье Зятя Ли Кэйон приписывал ограниченным методам возделывания и многочисленным смертоносным атакам, которые не были использованы. Но теперь казалось, что средства, которые Ли Йе продемонстрировал в прошлый раз, не были его полной силой.

"Еще раз!" Ли Кейонг закричал низким голосом. Он крепко держал копье, которое отскочило назад, и перевернул его, чтобы срубить Ли Йе. В этот момент он зажег густые руны на своем копье своим Духовным Ци.

Его копье не было обычным магическим сокровищем, и оно относилось к четырем классам, что было редкостью в мире. Кроме того, аббату храма Юэсяо на горе Инь потребовался год, чтобы вырезать руны на копье с большой силой. Это была большая работа и содержала образование. В гарантии того, что оно будет несокрушимым, это образование оказало большое влияние на Духовного Ци, что могло сделать Ли Кэй Ёна более могущественным.

В прошлом, когда Ли Кэйон сражался с другими на поле боя, он мог убивать врагов, не только благодаря своим выдающимся боевым навыкам, но и потому, что копье, которое могло увеличить его боевую мощь на 30%, играло жизненно важную роль.

Самая большая причина, по которой он отказался признать свой провал над Ли Йе в последний раз в Императорском поместье Зятя, заключалась в том, что он не мог использовать копье, названное "Разрушение Войска".

В тот момент, когда руны на копье "Разрушение войск" были зажжены, густой и мощный гул зазвучал, захватывая дух. В то же время, голубые линии образовали цилиндрическую форму вокруг копья. Оно внезапно вздрогнуло, вызвав потрясающие визуальные эффекты.

Ли Кэйонг успокоился и обрел уверенность в победе с мощным копьем в руке. Он ворвался в рев небывалого мужества, когда копье было срублено. "На колени!"

Глаза Ли Йе слегка замерзли и стали серьезными.

Атака Ли Кейона на этот раз, очевидно, была намного сильнее предыдущей "Грозовой атаки". Руническая формация, сияющая перед ним, Ли Йе прекрасно знал, что это было усиление копья для атаки.

Ли Йе прижал меч к груди и держал два левых пальца вместе, чтобы вытереть меч.

Кровь мгновенно просочилась в меч, когда он перелился через клинок. Руны гор и океанов на мече Люка были немедленно освещены им. Затем его Дракон Ци и сила зеленого лотоса в его теле были мобилизованы и введены в меч Luke. Внезапно меч Luke снова громко прозвучал, голубой свет сиял ярко.

Прежде чем Li Ye смог преуспеть в достигать 5 уровня Qi-refining, он был неспособен осветить все руны на мече Luke так, что его сила против врагов не была велика. Большую часть времени он отрубал оружие оппонента, полагаясь на материал Меча Люка.

Однако, когда ему удалось достичь 5-го уровня Ци-переработки, все изменилось. Он был в состоянии владеть большей частью силы рун на Мече Luke, но Меч Luke стоял так высоко, что он не мог владеть всей силой рун с его текущим культивированием, поэтому он должен пожертвовать его кровью!

Когда он воевал против Chen Jianghe, Li Ye не было нужно использовать эту атаку, хотя Chen Jianghe был хозяином в 7-ом уровне Qi-refining. Но теперь, когда он столкнулся с Ли Кэй Ёном, который был намного сильнее, у него больше не было зарезервированных мест.

Меч Люка взлетел вверх, чтобы встретиться с копьем.

Меч Qi вокруг меча Luke воплотился как дракон, выпустив рев. Над копьем он срубил как злой Вайра!

Ли Кейонг был в восторге от сарказма в своем сердце, когда увидел, что Ли Йе намерен поймать свой смертельный приступ прямо. "Моё копьё - магическое сокровище четырёх классов, а также содержит в себе формирование буддизма! Ты осмеливаешься поймать мою атаку напрямую. Должен ли я смеяться над тем, что ты не знаешь ни о смерти, ни о высокомерности? Ли Йе, тебе конец!"

Меч и копье столкнулись вместе, Духовный Ци агитирует, как приливы.

Образ разгневанного Ваджры был внезапно уничтожен, и когти голубого дракона похлопали по копью!

Образ образования рассеялся!

Ли Кэйон почувствовал стеснение в груди. Неудержимая сила копья онемела его рука, а рука сильно ударилась о него, словно тяжелый молот. Он уже не мог держать копье, и оно вылетело из его руки, а руны выцвели.

Кишки Ли Кэйона на какое-то время вспыхнули, и его вырвало полным ртом. Он был слишком поражен, чтобы поверить, что его могущественное магическое сокровище и удар, убившее вождей врагов и горных бандитов, не сможет победить меч Ли Йе?!

Ли Кён не мог поверить в это, как во сне!

Однако реальность не была сном, потому что Ли Йе уже владел мечом и он мгновенно попал в лицо Ли Кэйону!

Ли Кэйон вздрогнул и почувствовал невыразимый страх. Он поспешно отступил, сделав руками заклинательный жест. "Цветной Глазурный Меч!" Маленький хрустальный меч вылетел из рукава и яростно двинулся в сторону Ли Е.

Ли Йе нахмурился, и его Меч Люка изменился от толчка к отбиванию, ударив по маленькому хрустальному мечу. Вспыхнул голубой свет, и маленький хрустальный меч улетел обратно к рукаву Ли Кэйонга со своим выцветающим светом.

"Ли Йе!" Ли Кэйонг издал рев, которого у него никогда не было. Он не ожидал, что в сегодняшней схватке он снова пострадает, и что даже его копье будет вытряхнуто, чтобы вылететь. Изначально он думал, что в тот день Ли Йе потерпел поражение только потому, что не смог показать свою реальную силу. Тем не менее, реальность безжалостно сказала ему, что сила Ли Йе была далеко за пределами его оценки!

"Ты заставляешь меня!" Ли Кэйон встал на колени на земле своей одной ногой, его глаза полны ненависти. Его руки быстро изменились, прежде чем его грудь, чтобы сделать заклинательный жест, как цветной меч Глазурь полетел обратно к нему. В конце концов, он положил правую руку на колено с ладонью, обращенной внутрь, и пальцы касаются земли, в то время как он положил левую руку плоской перед животом с левым большим пальцем, скручивающимся вверх, и ладонь, обращенная вверх. Он кричал: "Волшебная печать!"

Волшебная печать также называлась "Печать, касающаяся земли" и одна из семи печатей буддизма. Это была очень глубокая техника буддизма и похожа на девять печатей в даосском девятисловном методе, очень мощная!

Ли Йе нахмурился. "Вы выучили семь печатей буддизма?"

При дворе было оговорено, что генералы в Танской империи могли культивировать технику только с центральных равнин, в то время как зарубежные техники, такие как техника буддизма, были запрещены - именно по этой причине буддизм и колдовство не могли стать популярными на центральных равнинах. Хотя императорский двор в какой-то момент снял запрет, в большинстве случаев закон строго соблюдался.

Неожиданно, как сын Ли Гуочана, комиссара Чжэньвоу, Ли Кэйун культивировал технику буддизма. Другими словами, возможно, это было тайным средством Ли Кэйона.

"Ли Йе, ты безжалостен! Вы заставляете меня использовать семь печатей буддизма, так что вы должны умереть сегодня!" Ли Кэйонг издал низкий рев, когда запустил Волшебную Печать. Он не вытер кровь изо рта, поэтому, когда он говорил, его рот был полон крови, что выглядело крайне ужасно.

Бум, бум, бум. Облака пыли взорвались на земле, как будто взрывчатка взорвалась под землей. Весь двор яростно дрожал. Большинство бегунов Ямэнь из офиса Чанъань, которые не могли двигаться из-за "Огромного Будды" Хуймина, упали на землю.

Вокруг Ли Йе взрыв мгновенно прибыл на сторону Ли Йе снаружи внутрь. У ног Ли Йе образовалось круглое образование диаметром в три метра. Формирование было очерчено золотыми линиями, представляющими собой узор монаха, покоряющего демонов.

Когда Ли Йе обнаружил формирование, его ноги не могли двигаться, как будто были невидимые руки от земли, захватив его ноги так сильно, что он не мог двигаться, что сделало его хмурым.

"Ли Йе, несмотря на то, что у тебя есть некоторые способности, общая ситуация разрешилась". Ты умрешь, а я выиграю! Битва окончена!" Взгляд Ли Кейона был спокойным. Он спрыгнул с земли, а затем бросился на Ли Йе, как свирепый тигр. Он яростно ударил Ли Йе в щеку своим правым кулаком, полным Духовного Ци.

"Правда?" Ли Йе чихнул и взял свой меч Люка. Ли Йе скрестил десять пальцев на груди и сделал Мудру Льва. В этот момент он выглядел умиротворённым с его длинными волосами, трепещущими автоматически, как даосист высшего ранга. Он ясно и плавно произнёс слово "Восстановление"!

Слово "Восстановление" может быть использовано, чтобы доминировать над собственным телом пользователя свободно и контролировать тело другого!

Образцы триграмм Инь и Ян Восемь появились перед Львом Мудры и внезапно были отодвинуты вперёд. Она превратилась в огромное чернильное слово "Восстановление" и ударила по Ли Кэйонгу, который уже бросился вперёд!

Пунш Ли Кэйонга с Духовным Ци уже достиг стороны Ли Йе, менее чем в трех дециметрах от щеки Ли Йе! Но в тот момент он не мог двигаться дальше, более того, его тело тоже было связано!

Ли Кэйон резко распахнул глаза, полный сюрпризов, потрясений и смятения.

Раньше Ли Йе не мог пошевелить ногами, но теперь он шагнул правой ногой вперёд и ударил в челюсть Ли Кэй Ёна. "Бах". Челюсть Ли Кейона была сломана щелчком.

Ли Кейонг чуть не упал в обморок. Он летел назад от земли!

Ли Йе немедленно бросился вперед.

Как только он вышел из строя под ногами, раздался беспрецедентный взрыв по образцу монаха, покоряющего демонов. Пыль, поднявшаяся более чем на десять метров, ударила о луч и крышу, вызвав повсюду шум.

Можно было представить, что если бы он не смог пошевелиться и попал под огромный Духовный кулак Ци и Ли Кэй Ёна, то он был бы либо мёртв, либо недееспособен!

Ли Кэйонг ударился о стену двора, вызвав прямое обрушение стены. Он встал от пыли и выкашлял полный рот крови. Он повернул голову и выплюнул полный рот кровавых зубов.

Лицо Ли Кэй Ёна было наполнено нежеланием и гневом, когда он увидел, как Ли Йе спешит. "Как ты мог сломать мою Волшебную Печать?! Никто не может сломать Волшебную Печать буддизма!"

Ли Йе ударил в пыль по Ли Кейонгу. "Нет ничего невозможного."

Он использовал слово "Восстановление", чтобы сломать Волшебную Печать, что не означало, что Даосский Метод из Девяти Слова был более мощным, чем семь печатей буддизма, но это было потому, что его глубина и понимание культивирования Метода из Девяти Слова были лучше, чем культивирование Ли Кэйонгом семи печатей буддизма.

Ли Кэйону было менее тридцати лет, поэтому ему не составило бы большого труда культивировать семь печатей буддизма, в то время как Ли Йе знал Метод изнутри и снаружи и много раз пользовался им до своего переселения.

"Ублюдок! Я буду сражаться с тобой!" Ли Кэйон никогда не был побежден таким образом, и унижение разозлило его до крайности. Неукротимый дух, культивируемый на поле боя, заставлял его никогда не сдаваться легко. В этот момент он начал рукопашный бой с Ли Е прямо кулаком.

"Ваджра Панч!" Ли Кейонг не зарезервировал и показал все свои способности. Помимо методов культивирования в армии, он большую часть времени культивировал приёмы буддизма. Теперь он использовал их все безо всяких колебаний и резерваций.

"Удар по облакам!" Ли Йе махнул кулаком против него.

"Демон-убийственная ладонь!"

"Бесплатная ладонь!"

Ли Кейонг снова ударился о стену и вырвал полный рот крови. Он невероятно смотрел на Ли Йе и кричал в недовольстве: "Сколько ещё методов выращивания ты знаешь?!"

Ли Йе снова храпел и дрался. "Много."

"Ублюдок! У тебя нет культивирования в течение двадцати лет, и ты за короткое время добрался до стадии переработки Ци. Как можно знать так много методов выращивания? Я уже более двадцати лет упорно занимаюсь культивированием и преподаю его разным мастерам. Более того, у меня также есть буддизм, который не жалеет усилий, чтобы помочь мне...".

"Ты так гордишься тем, что у тебя так много мастеров? Я наследник Небесного Мастера Юаня!"

"..."

"Что еще ты хочешь сказать?"

"Ублюдок, не будь таким высокомерным... Я сын комиссара, и у меня есть много волшебных сокровищ, чтобы защитить меня, так что у тебя нет возможности завоевать меня!"

"О, я сын Великого Принца, и у меня есть меч Люка, который может сломать все приемы."

"... А! Разозли меня!"

Они двое сражались бесконечно. Они сражались на крыше, когда рушились стены двора; они сражались внутри дома, когда разрушали карнизы; они сражались во дворе снова, когда сносили дом. Ли Йе постоянно подвергался активным атакам, в то время как Ли Кэйон шаг за шагом отходил назад.

Ли Йе всегда выглядел нормальным, в то время как Ли Кэйон блевал все больше и больше крови и двигался все медленнее и медленнее. Более того, его шаги становились всё слабее и слабее.

Из-за боли Ли Кэйон страдал, но он чувствовал еще большую боль за беспомощность и бессилие в сердце.

Это была та обида, которую Ли Кэйон никогда раньше не испытывал.

У ворот двора Лю Дажен и Мастер Мо все еще ожесточенно сражались.

Только что они получили сильный удар друг от друга. Если бы у них не было выдающейся культивации и они бы уменьшили ранения, избегая в последнюю минуту ключевых частей, они были бы избиты и не встали бы в результате своего ожесточенного нападения без всяких оговорок.

Ворота обрушились, и оба получили тяжелые ранения. Они начали ближний бой, потому что не прекращали драться до тех пор, пока один из них не погиб.

"Пенг". Пенг." Лю Даженг ударил Мастера Мо, но он также был ранен Мастером Мо. Обе стороны отступили на два шага, соответственно.

"Проклятье! Как мне могло быть так стыдно, что у тебя есть место для бравады, если сначала меня не ударила твоя рука?!" Мастер Мо, который не мог пошевелить своей жесткой шеей, кричал в возмущении, потому что не мог поймать Лю Дажена, и они дрались, как Килкенни кошки.

Лю Дажен скрутил шею, указывая на то, что с шеей все в порядке. Он сказал с сарказмом: "Не говори так, как будто ты меня не шлепнул".

Эти два человека снова бросились друг к другу навстречу.

На крыше Хуимин открыл глаза и увидел сцену драки во дворе. Его глубокие и мудрые глаза были полны беспокойства.

Его Огромный Будда долгое время боролся с Холодностью реки И Сон Цзяо и не имел никакого преимущества. Он ясно знал, что не выиграет, даже если они продолжат драться.

Лю Дажэн был не лучше Мастера Мо.

Но Ли Кейонг... Поскольку Ли Кэйонг первым поспешил вперед, Хуэймин думал, что убьет Ли Йе и запечатает победу. Это было так называемое, что он захватил вождя первым, чтобы победить свою силу. В таком случае, даже если бы он не смог победить Сон Чжиао, их цель была бы достигнута... Тем не менее, Хуэймин не ожидал, что Ли Кэйон, который раньше убивал вождей врагов на хаотичном поле боя, на этот раз потерпит неудачу.

Он не только потерпел неудачу, но и был побежден Ли Йе, так что его рвало кровью. Он собирался проиграть.

Хуимин чувствовал себя бессильным.

Он понял, что они потерпели поражение в битве, в которой они изначально были уверены, что выиграют.

Сила Ли Йе была неожиданной, и сила его помощников также превзошла его ожидания.

Взгляд Хуймина внезапно стал твердым.

Он бросил Огромного Будду и спрыгнул с крыши.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 102 Друг из Афара**

Локоть Ли Йе сильно ударился о лицо Ли Кейона. Ли Кэйонг издал приглушенный крик, и его черты были искажены атакой. Половина его лица была полностью потерта. Он выплюнул полный рот кровавых зубов и чуть не упал на землю.

"Ублюдок!" Ли Кейонг издал рев, как волк. Все его волосы, казалось, щетинились, а глаза были кровавыми. Он злобно смотрел на Ли Йе, чувствуя себя крайне униженным и разъярённым. Он резко помахал правой рукой и свирепо махнул кулаком в лицо Ли Йе.

Взгляд Ли Йе был острым, разум спокойным, но его атака становилась все ожесточеннее и ожесточеннее. Он использовал левую руку, чтобы заблокировать кулак Ли Кейонга. Тем временем он держал голову другой стороны, внезапно прижал ее вниз, и его правое колено быстро двигалось, как молния. Скучным звуком его колено сильно ударило Ли Кэйона в нос, вызвав немедленное кровотечение Ли Кэйона из носа.

"Я убью тебя!" Ли Кьён сильно толкнул обеими руками нижнюю часть живота Ли Йе и шагнул назад. Он вытер кровь из носа и уставился на Ли Йе, наклонившись. Он дышил тяжело, как корова. После рева он сделал шаг вперед и постоянно качал кулаком. Его бесчисленные кулаки отчаянно атаковали Ли Йе.

"Бесполезно говорить бездействием". Голос Ли Йе был равнодушным.

"Ты ублюдок!"

Ли Кейонг отчаянно ударил и не зарезервировал. Он хотел ударить Ли Йе и сбить его с ног. Он покраснел, как будто собирался истечь кровью. Он завыл от злости и пошел бить.

Никогда ещё не было такого момента, когда он так хотел бы сбить человека с ног, и никогда не было такого человека, как Ли Йе, который бы так его сбил с толку! Он чувствовал себя настолько униженным, что был очень в ярости!

Однако, как бы он ни ударил, все они были заблокированы Ли Йе, не говоря уже о том, что он хотел сбить с ног Ли Йе!

Его боевые навыки были сыграны до совершенства. Даже самый закаленный в боях генерал армии Zhenwu бы похвалить его за его боевые навыки! Если бы его противники на поле боя видели, как он сражается, они были бы в ужасе!

Но такие превосходные боевые навыки и такие отчаянные атаки не навредили Ли Йе!

Ли Кэйон никогда не чувствовал себя настолько беспомощным и бесполезным, так как не мог победить своего сверстника. Он был самым известным доблестным генералом на северной границе! Кто не осмелился уклониться от него на поле боя?!

"Ли Йе"! Если у тебя хватит смелости, ты не уклонишься. Возьми мой удар!" Ли Кейон кричал безумно.

"Идиот."

Ли Йе ухватился за возможность заблокировать кулак Ли Кён левой ладонью, а тем временем его правая рука схватила руку другой стороны. Он опустил талию, вывихнул бедро и ударил в спину правое ребро Ли Кэйона. Он бросил Ли Кэйона, как мешок с песком, плечом от спины, чтобы тяжело упасть на землю!

Земля дрожала, вызывая повсюду грязь и пыль. Ли Кэйонг ударился спиной о землю и упал ровно на спину! У него закружилась голова, и он не мог ясно видеть вещи. Его лицо было черно-синим и полным крови. Как он выглядел сбитым с толку!

Ли Кэйон повернулся и быстро прыгнул с земли. Он распахнул руки и набросился на Ли Йе, как свирепый тигр. Его рот был полон крови, но он открыл рот и был готов укусить Ли Йе!

Он потерял себя, и только одна мысль о том, что он должен победить Ли Йе, осталась в его голове! Даже если бы они погибли вместе и даже если бы Ли Йе ударил его по телу, как дождь, он должен был откусить Ли Йе шею!

Но Ли Йе не дал бы ему такого шанса.

Когда Ли Кьён ещё собирался наброситься, Ли Йе уже бросился вперёд и прыгнул вперёд. Он согнул правое колено перед телом, а затем прямо и яростно ударил Ли Кэйона в грудь!

Ли Кэйонг вырвал в воздух большой рот, полный крови, с беспрецедентным приглушенным звуком. Он летел в обратном направлении, как резиновый мяч, и разбился о стену дома! Стена рухнула, и Ли Кэй Ён был похоронен в пыли. Его тело не было видно, и слышны были только его слабые проклятия.

Ли Йе бросился в руины и вытащил Ли Кэйона. Он схватил Ли Кейона за воротник и подпрыгнул на три метра. Внезапно он упал и опустил голову Ли Кёня вниз, чтобы безжалостно удариться о землю. "Бах". На земле появилась глубокая яма!

Ли Кэйонг был полностью перевернут, и его голова была погребена в земле. На его конечности обрушился сильный спазм, и он выглядел особенно болезненным, но тут же перестал дергаться. Тяжелого удара Ли Йе оказалось достаточно, чтобы Ли Кён, уже находившийся в трудной ситуации, потерял сознание прямо в обморок!

Двое людей долго сражались. Они показали все свои боевые навыки: от магических сокровищ до методов культивации и от методов культивации до ближнего боя!

Ли Йе победил в бою без всякого напряжения. Любой культиватор, который видел бой, не сомневался бы в его результате!

Самый талантливый человек в Танской империи?

Ли Йе никогда не говорил, что это был он сам.

Но с этого момента только Ли Йе имел право на этот титул!

Какая разница, что у него не было никакого выращивания в течение двадцати лет? В будущем, когда культиваторы всего мира будут думать о талантливых молодых людях в Танской империи, они сначала подумают о Ли Йе!

Но Ли Йе было все равно.

Рядом с ухом Ли Йе прозвучал вздох. Ли Кейонг, который был похоронен в земле, внезапно полетел один.

Ли Йе посмотрел вверх и увидел, что Ли Кён уже прибыл к подмышке Хуймина.

Хуэймин глубоко посмотрел на Ли Йе и сказал что-то, что смутило Ли Йе: "Ты не смертный".

Закончив разговор, он превратился в золотой свет и быстро ушёл с Ли Кэйном, который был без сознания.

Сонг Чжао последовал за ними, чтобы немедленно их догнать.

Ли Йе не двигался. За культивирование монаха и Сонг Цзяо ему не удалось догнать их.

Когда монах ушёл, Огромный Будда и Цветочно-листное Волшебство рассеялись, и все люди восстановили свою подвижность.

"Вице-магистрат", вы в порядке? Я некомпетентен и не могу защитить тебя. Пожалуйста, накажите меня!" Ван Ли первым побежал к Ли Йе и поклонился перед ним, выглядя пристыженным и злым. Он был полон раскаяния и имел слезы на глазах, как будто покончил бы с собой, если бы Ли Йе обвинил его.

После того, как после Ли Йе, этот низкий чиновник, который был разочарован в своей жизни, вдруг понял суть лести и сделал быстрый прогресс в нем.

Ли Йе махнул рукой, чтобы сказать, что с ним все в порядке. После ожесточенной борьбы Ли Кэйонг был избит до неузнаваемости, в то время как у него было не так уж много травм. В этот момент он стоял с руками за спиной, все еще в изящной опоре.

"Вице-магистрат, вы действительно как бессмертный". Ты не только обладаешь магической силой уничтожать техники, но и можешь использовать ближний бой, чтобы нарушить строгую оборону. В мгновение ока вы без особых усилий победили бывшего самого талантливого человека в Танской империи настолько сильно, что он не мог встать! Ваши героические поступки должны быть распространены как хорошие истории в будущем, привлекая бесчисленное количество юношей и девушек, чтобы поклоняться вам! Отныне вы самый талантливый человек в Танской империи!"

Ван Ли поднял палец и польстил Ли Йе торжественным взглядом. Он выглядел очень серьёзно, и в его глазах были даже святые чувства, как будто он поклоняется Будде. Никто не сомневался бы в его искренности ни в малейшей степени, даже если бы его слова были ясны.

Увидев поведение Ван Ли и услышав его слова, ямэньские бегуны из офиса Чанъань, которые очень восхищались фактической силой Ли Йе, были просветлены, как будто пробудились из сна. Они собрались вокруг Ли Йе, который был восходящей звездой офиса Чанъань и предложил свою самую искреннюю похвалу.

"Заместитель магистрата, вы мудры и храбры. Вы обладаете непревзойдённой силой. У вас будет многообещающее будущее, многообещающее будущее!"

"Ваше Высочество, вы великолепны. Вы сможете превзойти старого принца Ан, достичь больших успехов и иметь величайшую силу в будущем!"

"Хамф! Нелепо, что Ли Кэйон считает себя очень могущественным. Но он не понимает, что есть хозяева, которые сильнее его. Он мог признать поражение только тогда, когда наткнулся на нашего вице-магистрата!"

"Мое восхищение тобой, как перекатившейся рекой, не закончится. Я хотел бы служить тебе и следовать за тобой в будущем. Надеюсь, вы согласитесь на мою просьбу!"

Их слова становились всё более и более возмутительными. Хотя Ли Йе был наглым, он больше не мог этого выносить и останавливал всех.

Изначально Шангуань Цинчэн хотела поздравить его, но была ошеломлена, услышав их откровенные слова. Она чувствовала, что ее слова были недостаточно хороши, чтобы высказаться, поэтому она не вышла вперед и не уставилась на Ли Йе своими яркими глазами. Она подумала: "Когда старый Принц Ан был молод, все говорили, что у него было ни с чем не сравнимое поведение. Должно быть так?"

Шангуань Цинчэн выглядела мрачно, и она обвинила в неисполнении долга в своем сердце, так как думала, что она не может двигаться и защищать Ли Йе только что. Но вместо того, чтобы чувствовать себя стыдно, она сжала кулаки в тишине и поклялась, что, когда она вернется, она будет культивировать труднее для того, чтобы поделиться тревогами для Li Ye как можно скорее.

Бои прекратились, за исключением драки между Лю Даженом и Мастером Мо, которые находились за пределами двора.

Их Духовный Ци почти исчерпал свои силы, поэтому им пришлось сражаться только физической силой. Теперь они наклонились и схватили друг друга за плечи, скрежетая зубы яростным взглядом. Они старались изо всех сил бросать друг друга вниз, но повернулись на несколько кругов, и им это не удалось.

Видя, как приближаются бегуны ямэнь из офиса Чанъань, Мастер Мо знал, что у него нет шансов на победу, поэтому он отодвинул руки и прыгнул в сторону. Он открыл руки и естественно сказал: "Сдавайтесь".

С другой стороны, генерал Чжао, получивший серьезную травму от Лю Дажэна и не мог встать в течение долгого времени, переезжал с трудом, прикрывая грудь одной рукой, и одной рукой помогая стене. Когда он посмотрел вверх, он услышал слово, капитулировать, выходя из Мастер Мо. Он стоял в ошеломлении и смотрел в недоумении, не зная, что случилось.

Ли Йе, в толпе людей, медленно шел к воротам двора. Он думал о том, как поступить с Мастером Мо и генералом Чжао. Их было невозможно убить. Не то, чтобы он не мог их убить, но он не хотел их убивать, потому что они были хозяевами и сокровищами.

Мастер Мо был выдающимся мастером в выращивании Ци 8-го уровня... Сколько мастеров выращивали 8-й уровень ци-рафининга во всем городе Чанъань? Их было менее десяти человек, включая последователей могущественных министров, скрытых мастеров внутри Императорского дворца и лейтенанта царской гвардии!

Хотя генерал Чжао был чуть хуже Лю Дажена, он был выдающейся боевой силой в армии, даже в царской гвардии! Более того, он не был пригоден для боевых действий в Цзянху, но он был хорош в руководстве войсками на поле боя!

Одним словом, мастер Мо и генерал Чжао были бесценны!

Армия Чжэньву в эти годы расширялась и имела много мастеров, но Мастер Мо и Генерал Чжао были абсолютно на высоте. Иначе их бы не послали защищать Ли Кэй Ёна.

Когда Ли Йе углубился в размышления, Мастер Мо сдался, что было хорошей новостью.

В это время вернулся Сон Чжао, который отправился в погоню за монахом Хуймином. Она смотрела вниз и была несчастна. "Они сбежали". Затем она вздрогнула и гневно сказала: "Люди буддизма не имеют ничего, кроме множества способов убежать". Они бежали очень быстро!"

Вторая половина ее слов была субъективна. Возможно, Сонг Цзяо не была хороша в погоне - человек, который был хорош в погоне, должен быть хорош в побеге. Для темперамента Сон Чжиао она не стала бы культивировать такие вещи.

"Это не имеет значения". Ли Йе не возражал против того, что Ли Кейон убегает. Этот парень имел счастье подавить восстание Хуан Чао, господствуя в районах Цзинь и северных местах, а также будучи императором династии Цзинь и вторым феодальным принцем мира - его сын основал династию Пост Тан. Ли Йе считал бы это ненормальным, если бы на этот раз Ли Кейонг был так легко захвачен.

Поэтому он не возражал против побега Ли Кэй Ёна, напротив, он был очень доволен, и на его лице была улыбка.

Он сбежал, поэтому его брак с герцогиней Ли провалился бы, а союз между армией Чжэньвоу и Вэй Баохэн был бы разрушен, что было хорошей новостью.

Ложь с армией Чжэньвоу была самой большой опорой для Вэй Баохэн, чтобы выйти из тупика. Без этой опоры, Wei Baoheng было нечего бояться и легко иметь дело с-Ли Е теперь были доказательства преступлений Wei Baoheng в руках.

Кроме того, Ли Кэйон сбежал, поэтому Мастер Мо и Генерал Чжао, которые были двумя сокровищами, были "брошены", что было именно тем, чем Ли Йе был наиболее удовлетворен в настоящее время.

Ли Йе с улыбкой посмотрел на Мастера Мо, а затем на Генерала Чжао, который безучастно помогал стене. Он мягко сказал: "Думаю, вы оба знаете, кто я такой". Теперь, когда ты не можешь вернуться в армию Чжэньву, ты готов работать на меня?"

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 103 Первоначальная сила**

Как лидер, что было самым важным для борьбы за гегемонию мира? Очевидно, что ответ был талантами.

Ли Йе улыбнулся с нежным выражением. Он смотрел на Мастера Мо и Генерала Чжао вверх и вниз, как денежник смотрел на свои сокровища.

Все дорожили его жизнью, особенно хозяева. После того, как Ли Йе спросил их, господин Мо не отказался. Но он посмотрел на Ли Йе и очень серьёзно спросил: "Ваше Высочество, не возражаете ли вы сейчас против нашего проступка?".

Ли Йе помахал рукой и великодушно сказал: "Каждый работает на своего хозяина, и ссориться не о чем". Кроме того, мне нечего терять".

Ему действительно нечего терять. В лучшем случае, Лю Дажен был ранен... Лю Дажен только что сдался ему сегодня.

Мастер Мо выглядел немного смущённым, когда услышал вторую половину слов Ли Йе. Он кашлянул и порезал руки. "Если так..."

Выражение Мастера Мо показало, что он готов сказать "да". Если только он не хотел умереть, у него не было причин говорить "нет". Культивирование Сон Цзяо было настолько выдающимся, что монах Хуймин, самый могущественный человек среди них, не мог с ней справиться, поэтому у него не было возможности сопротивляться. Кроме того, у него не оставалось сил, поэтому сопротивление означало смерть.

Прежде чем мастер Мо смог закончить свои слова, генерал Чжао прошел через гневно. Хотя он был серьезно ранен, его взгляд был твердым. Он кричал на Мастера Мо низким голосом: "Мастер Мо, комиссар относится к вам хорошо, так как вы можете быть неблагодарным и обратиться к своему врагу? Ты такой непостоянный. Разве ты не боишься, что над тобой будут смеяться другие?!"

Генерал Чжао посмотрел на Ли Йе и поднял голову бесстрашным взглядом. "Я никогда не сдамся. Ваше Высочество, вы можете убить меня, если хотите."

Ли Йе слегка сузил глаза. Конечно, у культиваторов в Цзянху и членов армии были различия в моральной честности, из-за их различной идентичности. Культиваторы в Цзянху, которые обращались к сановникам, должны были от них зависеть, в то время как военнослужащие были лояльны, потому что отождествляли себя с комиссаром. Более того, страстные и праведные люди в армии не так уж и боялись смерти.

Ли Йе оставался улыбающимся. "Генерал Чжао, вы ошибаетесь. Как мы с комиссаром Ли могли быть врагами? Мы не враги, наоборот, мы коллеги, потому что мы оба - министры императорского двора".

Генерал Чжао не был поколеблен. "В этом случае, пожалуйста, отпустите меня и позвольте мне вернуться в армию Чжэньву!"

В это время Ли Йе не говорил, но Ван Ли был в ярости. "Как ты смеешь! Это отличный подарок для вице-магистрата - пожалеть о своих навыках и дать тебе шанс на жизнь". Ты должен быть благодарен! Так как ты сегодня напал на вице-магистрата, если ты не раскаиваешься, я посажу тебя в тюрьму, когда верну тебя в Чанъань. Тогда тебе будет больно и страшно!"

Генерал Чжао остался бесстрашен. "Я не боюсь смерти, так почему же ты используешь это, чтобы напугать меня? Убейте меня или нет, как вам угодно!"

Генерал Чжао был настолько упрям, что любой обычный человек был бы в ярости, но Ли Йе не злился. У него были глубокие воспоминания о прошлой жизни, поэтому он знал, как важно собирать таланты. Кроме того, для генерала было хорошо быть страстным и праведным.

Ли Йе медленно сказал: "Я восхищаюсь тем, что ты не боишься смерти. Несмотря на то, что ты бесстрашен, не думай об этом ради своих родителей, жены и детей".

"Ты... что ты имеешь в виду?" Выражение генерала Чжао изменилось.

Ли Йе вздохнул. "Сегодня вы напали на Великого князя империи и вице-магистрата Чанъаньской канцелярии, что может расцениваться как восстание. Вы и все ваши родственники будут убиты за это преступление. Если я предам этот вопрос огласке, вам, возможно, не придется носить имя нелояльного комиссара Ли, но все ваши близкие и родственники погибнут с дурной репутацией".

Ли Йе посмотрел на генерала Чжао, как он это сказал, его взгляд острый, как нож. "Важна ли ваша преданность или жизнь и репутация вашей семьи?"

Генерал Чжао стоял в ошеломлении, его лицо было бескровным.

Через некоторое время он пробормотал: "Комиссар Ли..."

"Ли Гучан не будет защищать твоих родителей, твою жену и детей, потому что он ещё не собирался восставать!" Тон Ли Йе был твердым и сильным.

Генерал Чжао был безмолвен.

Мастер Мо вздохнул и пришёл, чтобы убедить генерала Чжао. "Я знаю, что вы верны, но вы не можете всю жизнь думать только о себе". Слава и богатство не будут длиться вечно. Только твои любимые - самые дорогие!"

Причина, по которой он пытался убедить генерала Чжао, с одной стороны, было то, что другая сторона была слишком лояльна, чтобы сдаться, в то время как он сдался наотрез, который показал, что у него нет моральной целостности, так что его репутация будет повреждена. Он чувствовал себя смущенным, с другой стороны, это было то, что он уже решил обратиться к Ли Йе, так что он должен был внести свой вклад быстро, чтобы завоевать прочную позицию перед Ли Йе в будущем. Убедить генерала Чжао сдаться было, очевидно, хорошим началом.

Ли Йе был очень доволен поведением Мастера Мо, поэтому он сказал генералу Чжао и с добротой, и с величеством: "Я восхищаюсь вашей преданностью и храбростью". С вашими навыками, вы должны реализовать свои амбиции, сделать достижения, и получить хорошую репутацию для вашей жены и ваших детей". Как вы могли умереть так легко? Если вы готовы помочь мне, я буду относиться к вам хорошо. Когда мы вернемся, вы можете начать с инспектора в поместье".

Кстати об этом, он сделал паузу. "Кроме того, хотя Ли Кэйон и сбежал, Ли Керан все еще в Чанъане". Императорский двор намерен назначить Ли Кэрана генералом и позволить ему остаться в Чанъане в качестве рычага воздействия на Ли Гучана. Пока Ли Керан находится в Чанъане, Ли Гучан не будет злиться на вашу жену и детей".

В настоящее время императорский двор не имел намерения разрешать Ли Керану оставаться в Чанъане, но для Ли Е не составило труда выполнить это дело до тех пор, пока он уведомил об этом Ван Дуо и Лу Янь. В конце концов, это не было большой проблемой, и это было оправдано. В своей последней жизни Ли Керан оставался в Чанъань после того, как он въехал в столицу.

Выслушав слова Ли Йе, генерал Чжао долго молчал, и его выражение сильно изменилось.

Через некоторое время он вздохнул. Он порезал руки и поклонился. "Я, Чжао Полю, хочу служить вам!"

Видя, как Чжао Полу демонстрирует свою преданность, Мастер Мо без колебаний стал кланяться. "Я, Мо Донгли, хотел бы последовать за тобой. Я никогда не вздрогну от любых трудностей и опасностей!"

"Хорошо!" Ли Йе улыбнулся и быстро помог им подняться.

В это время Ли Йе мобилизовал своего Дракона Ци в своё тело. Он видел, как над головой Чжао Полю сошёл к нему клочок красной Удачи.

Ли Йе был взволнован, так как его выращивание немедленно усилилось. Его культивирование Ци 5-го уровня достигло среднего уровня.

Ли Йе также видел "Удача" Мо Донгли, но ничего не произошло.

В этом и заключалась разница между чиновниками и культивировщиками в Цзянху. Чтобы получить лояльность первых, нужно было только получить их обязательства, в то время как получение лояльности вторых было нелегкой задачей, что могло бы показать, что у Чжао Полу не было других мыслей.

Ли Йе был в хорошем настроении, поэтому он позволил всем собраться вместе и узнать друг друга.

Сон Чжао подошел к Ли Йе и улыбнулся. "Таким образом, теперь у вас есть Ли Чжэнь и Ван Ли, которые помогают в гражданских делах, Лю Дажэн и Чжао Полу, которые помогают в военных делах, а также Мо Донгли и я, которые помогают в делах Цзянху". Ваши первоначальные силы уже сформированы".

Ли Е протянул руку к Сонг Цзяо. "Тётя Сонг, благодаря тебе. Но за твои огромные усилия, я не мог так быстро оказаться в такой хорошей ситуации".

Сонг Цзяо закатила глаза на Ли Е, соблазнительная и очаровательная. "У тебя, маленький извращенец, есть совесть".

Ли Йе невинно моргнул, но в сердце сказал, что это опять как-то связано с маленьким извращенцем.

Сонг Цзяо посмотрел на Мо Донгли, который с радостью держал в руках Лю Дажена, чтобы сказать, что их борьба сделала их друзьями. Она медленно сказала: "Вам нужно всего полгода, чтобы не иметь ничего, чтобы обладать первоначальной силой". Ты делаешь успехи так быстро". Это потому, что ты сильная или потому, что тебе повезло?"

Ли Йе улыбнулась и сказала без скромности: "Они оба незаменимы".

Потом он перестал улыбаться. "В настоящее время самое главное - благополучно вернуть членов банды Чанхэ, Чэнь Цзянхэ и остальных в город Чанъань".

...

Их путь обратно в Чанъань был неожиданно гладким.

Ван Дуо и Лу Янь не разочаровали Ли Йе. Они послали хозяев координировать свои действия с Ли Йе. Более того, не было нескольких мастеров, в том числе нескольких мастеров высокого уровня по переработке Ци и ещё десяти мастеров среднего уровня по переработке Ци, что заставило Ли Йе сохранить свидетеля, не опасаясь перехвата Вэя Баохэна.

Культиваторы принадлежали Ван Дуо и Лу Янь, и это была их совместная акция.

Очевидно, после того как они знали правду вопроса в уезде Huangli от Li Ye, Wang Duo и Lu Yan поняли важность вопроса и что свидетель был важными обломоками сделки в имея дело с Wei Baoheng, поэтому они послали вне всех их мастеров без оговорки.

В то же самое время, офис Chang'an также быстро послал больше чем сто должностных лиц для того чтобы последовать за и пойти из города на лошади в спешке. Но из-за более низкого уровня возделывания они были немного медленнее в пути. Более того, были также призваны царские гвардейцы. Пятьсот выдающихся кавалеристов были отправлены в качестве третьей волны силы для координации с Ли Йе и другими.

Ли Йе был очень доволен достигнутой договоренностью. В конце концов, каким бы сильным ни был соперник, товарищи по команде не должны быть слабыми.

В положении чиновников офиса Чанъань и выдающихся кавалерий царской гвардии, которые были отправлены, хотя Вэй Баохэн был очень сильным и имел много последователей, он не мог ни ограбить, ни убить свидетеля.

Если бы Офис Чанъань послал только несколько чиновников, он мог бы убить их всех, но как он посмел убить более сотни чиновников?

Кроме того, было пятьсот выдающихся кавалерий царской гвардии.

Королевская гвардия контролировалась евнухами, так что Вэй Баохен не мог вмешаться. Даже если Вэй Баохэн был зол на царскую гвардию, он ничего не мог сделать. Мог ли он встретиться с Лю Сингшеном и Ханом Вэнюэ лицом к лицу?

Wei Baoheng имел только большое влияние на ведущих чиновников и председателей политических дел, и он был только влиятельным министром в суде. Он нигде не был так силен, как Лю Сингшен и Хань Вэнюэ на контроле над городом Чанъань, ограничениях на императорский дворец, и влиянии на императора.

Ли Йе не был удивлен, что царская гвардия выйдет наружу. Естественно, только князь Пу Ли Янь мог отправить царскую гвардию, потому что он уже объединился с левым и правым лейтенантом царской гвардии, попросив Тянь Линцзы признать Лю Синшэня, лейтенанта царской гвардии, своим приемным отцом.

По решительным действиям царской гвардии можно было сказать, что Хань Вэньюэ и Лю Синьшэнь начали официально иметь дело с Вэй Баохэн. Евнухи и министры изначально имели противоречие друг с другом. Теперь, когда был конфликт между князьями, они были так же несовместимы как огонь и вода.

Li Ye был защищен мастерами в темноте. Рядом с ним было более ста должностных лиц канцелярии Chang'an, и выдающиеся кавалерии царской гвардии следовали за ним далеко позади. Он сопроводил членов банды Чанхэ, тела Чэнь Цзянхэ и других нападавших, чтобы во второй половине дня прибыть к Воротам Кайюань на западной стороне города Чанъань.

Сюй Шаому, судья канцелярии Чанъань, вместе с другими ждал у ворот.

"Магистрат". Ли Йе демонтировался и отдал честь Сюй Шаому вместе с Ван Ли и другими.

"Вице-магистрат Ли, спасибо за вашу тяжёлую работу." Сюй Шаому отдал честь. Он посмотрел на занятую и утомительную процессию, его глаза достойны, а лицо полно эмоций. Он очень хорошо знал, как тяжело команде было вернуться в Чанъань безопасно и как опасен их путь обратно. "Вице-магистрат Ли, вы внесли большой вклад в эту поездку". Люди, которых вы привезли обратно, обязательно повлияют на ситуацию в суде. Я восхищаюсь вами всё больше и больше!"

Ли Йе улыбнулся и сказал: "Я не смогу внести свой вклад без вашей помощи".

Ли Йе сделал такое достижение, но он не претендовал на заслуги и стал высокомерным, поэтому Сюй Шаому в своем сердце имел более высокую оценку Ли Йе. "Герцог Ван и герцог Лу ждали вас. Пойдемте со мной в город побыстрее".

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 104 Слава**

Когда Ли Йе и остальные были за пределами города, Вэй Баохэн не имел возможности перехватить их, и теперь они уже прибыли в город Чанъань, поэтому он был еще менее склонен к этому. Поэтому Ли Йе и другие прибыли в офис Чанъань успешно.

Ван Ли отвел членов банды Чанхэ в камеры, а Сюй Шаому отправился организовывать тяжелую охрану. Потому что Wang Duo и Lu Yan были в офисе Chang'an, Li Ye пошел для того чтобы встретить их сперва.

В настоящее время Wei Baoheng, Lu Yan и Wang Duo были самыми могущественными министрами при дворе с большим престижем. Кроме Вэй Баохэна, два других человека заранее ждали в офисе Chang'an, что показало, что Ли Йе и его поездка на этот раз весили очень много.

"Дюк Ван". Дюк Лу."

"Ваше Высочество".

Три человека приветствовали друг друга в комнате, а затем они занимали свои места один за другим. Никто из них не пошел на место хозяина, потому что ни один из них не подходил для этого. Wang Duo и Lu Yan были равными официальными позициями и их официальные позиции были выше чем Li Ye, но Li Ye был великим принцем, поэтому даже если они встречали в кабинете, Wang Duo и Lu Yan были неохотно высокомерны.

"Ваше Высочество, ваша поездка была настолько опасна. Мы все чувствуем облегчение, когда видим, что вы вернулись в целости и сохранности".

У Ван Дуо были близкие отношения с Ли Йе, поэтому он заговорил первым. Он был очень обижен. "Никто и подумать не мог, что премьер-министр при дворе даст указание культиваторам в его поместье и заставит цзянхуарей разграбить осенние подарки императорского двора, чтобы исключить коллегу! Такое поведение возмутительно!"

В отличие от того, как Ван Дуо осудил Вэй Баохэна и выразил ненависть к хаосу вероломных министров, Лу Янь вместо этого похвалил поведение Ли Йе.

Он с восхищением сказал: "Вэй Баохэн устроил засаду в уезде Хуанли. Если бы вы не были достаточно мудры, он бы преуспел. К счастью, вы превратили неудачу в добро. Вы не только вышли из опасности, но и обнаружили доказательства его преступления. Я действительно восхищаюсь тобой!"

Лу Янь был очень счастлив, что Вэй Баохэн будет побежден, поэтому он был щедр на комплименты.

Wang Duo глубоко согласился со словами Lu Yan, поэтому он временно отложил в сторону свою ненависть к коррумпированным чиновникам и сказал Li Ye, "Вы арестовали преступников и сделали взносы в страну. Если люди знают, они будут хвалить вас за вашу добродетель!"

Говоря об этом, Ван Дуо вспомнил свои воспоминания. "В прошлом, когда старый принц Ань был известен во всем мире, все люди говорили, что он был героем спасения страны в трудные времена. Сейчас, несмотря на то, что старый принц Ань скончался, вы унаследовали королевский титул старого принца Ань, чтобы все увидели надежду на возрождение Танской империи!".

Ли Йе не собирался говорить об этом больше, поэтому сразу перешел к делу. "Так как преступники по делу в уезде Хуанли были схвачены, каков ваш следующий план?"

Ван Дуо так разозлился, что сильно похлопал по столу. "Вэй Баохэн контролировал суд в течение многих лет. Он премьер-министр, но на самом деле он коварный министр, который обманывает императора и нарушает закон двора. Мы пытались обвинить его раньше, но не смогли найти никаких доказательств. Если мы не сможем на этот раз обвинить его этим доказательством, мы бесполезны!"

Лу Янь также сказал: "Ваше Высочество, будьте уверены. Мы немедленно заслушаем дело в уголовном департаменте, чтобы как можно скорее закрыть дело и удалить из суда Вэй Баохэна, мотылька страны!".

Ли Йе кивнул. Он все еще находился на низком официальном посту, поэтому он не мог взять на себя инициативу в этих вещах, и он мог только позволить Ван Дуо и Лу Янь взять дело в свои руки. Так как Wang Duo и Lu Yan были очень уверенны, Ли Ye почувствовал небольшое облегчение.

Через некоторое время, Xu Shaomu также прибыл. Они совещались с деталями судебного процесса. Ли Йе поднял вопрос о Лю Чжияне и других. Они пообещали не ставить их в неловкое положение и дать им возможность исправить свои ошибки.

После долгих обсуждений Ли Йе встал, чтобы уйти, потому что он был малополезен здесь. Допрос был довольно техническим заданием, поэтому Ли Йе не собирался вмешиваться. В конце концов, это был большой успех, что он вернул нападавших и Лю Чжияна, и остальных.

В деле уничтожения Вэя Баохэна он не мог сделать все сам, чтобы другие имели возможность выступить. Если бы у них не было шанса выступить, у них не было бы кредита, поэтому они не получили бы повышения и льготы, когда Вэй Баохэн был свергнут в будущем. Ли Йе не стал бы делать неблагодарные вещи.

Wang Duo и Lu Yan сделали поправку на тяжелую поездку Li Ye, поэтому они посоветовали Li Ye пойти обратно к отдыху. Ли Йе был счастлив быть свободным.

Вернувшись в поместье принца Аня, Сонг Цзяо и остальные пошли отдыхать.

Теперь в усадьбе принца Аня Шангуань Цинчэн руководил военными делами, а Ли Чжэнь отвечал за гражданские дела. Ли Чжэнь организовал резиденции Лю Дажэна, Мо Донгли, Чжао Полу и других, а также распределял повседневные вещи. Теперь он стал главным управляющим усадьбы.

Вскоре после того, как Ли Чжэнь вошел в поместье. Простым людям было трудно так быстро все уладить. Тем не менее, Ли Чжэнь был очень умен, так что он получил мастерство в делах очень быстро, и теперь он был в состоянии делать вещи самостоятельно.

На следующий день Ли Йе отдохнул в усадьбе. В 3:15 вечера Чжан Хэ, связной комиссар Лулуна, приехал в гости. Ли Йе принял его в кабинете.

Человек рядом с Чжаном Он был мужчиной средних лет, похожим на конфуцианца. Он приехал сюда, чтобы доложить Ли Е о ходе сбора доказательств убийства Кан Чэньчжуня армией Чжэньву.

По словам Чжан Хэ, доказательств клеветы было собрано очень много, потому что земледельцы действовали очень быстро. Комиссар Лулуна начал писать мемориал на трон, чтобы импичментировать Ли Гучану, и он надеялся, что Ли Йе сможет сообщить об этом Ван Дуо и другим, чтобы к тому времени он перезвонил ему при дворе.

Это были хорошие новости, поэтому Ли Йе согласился с ним. Хотя Вэй Баохэн собирался проиграть, брак Ли Кэй Ёна и герцогини Ли не мог не состояться с падением Вэй Баохэна. Не говоря уже о том, что У Хуншань будет продолжать продвигать этот брак, император не смог бы легко отозвать свой приказ, чтобы укротить армию Чжэньвоу.

Однако Ли Кэйон уже покинул Чанъань, а армия Лулуна собрала доказательства. С этими двумя вещами брак определённо потерпел бы неудачу.

Закончив дело, Чжан Хэ не сразу ушёл. Он начал разговаривать с Ли Йе, чтобы установить более тесные отношения с Ли Йе. В эти дни Чжан Хе спрашивал на многих вечеринках, поэтому он знал, что Ли Йе уже сотрудничал с Ван Дуо и Лу Янь. Сила Ли Йе стала экстраординарной, поэтому ему определенно нужно было сделать карри благосклонность.

"Несколько дней назад Ли Кэйон внезапно исчез из Чанъаня, и никто не знает, куда он уехал, что было примерно в то же время, что и ваша поездка в уезд Хуанли".

Чжан Он положил чайную чашу и сказал с сомнением: "Первоначально Ли Кэйон приехал в столицу на свадьбу герцогини Ли, но теперь он внезапно уехал. Не потому ли, что в прошлый раз он был побежден вами в поместье зятя императора, поэтому он почувствовал, что недостаточно хорош для герцогини Ли, и добровольно отступил?".

"Да? Правда? Это возможно." Ли Йе выпил чай с улыбкой и выглядел как всегда нормально. Конечно, он не мог сказать Чжан Хе, что избил Ли Кейонга. Великий принц и генерал в вассальном государстве воевали друг с другом? Влияние было совсем нехорошим.

"Похоже на то!" Чжан Он взволнованно ударил бедро, как будто что-то нашел.

Он посмотрел на Ли Йе и продолжил: "Дело в том, что вы победили Ли Кэйна в Императорской усадьбе зятя, было распространено в Чанъане. Люди на улице говорят об этом. Говорят, что ты завоевал честь Чанъаня и относишься к тебе как к герою. Даже рассказчик в чайной в наши дни ярко описывает это. Он хвалит вас за ваше великое накопление сил и как действительно самого талантливого человека в Танской империи!"

Победа Ли Йе над Ли Кэйном стала захватывающей новостью для народа Чанъань, так как высокомерие армии Чжэньвоу не было секретом. Ли Йе одержал победу над Ли Кэйном, что дало урок армии Чжэньвоу для двора и большое удовольствие для простого народа.

Ли Йе был удивлён, увидев Чжан Он в восторге. Чжан Он был так взволнован только потому, что Ли Йе одержал победу над Ли Кейонгом на соревновании. Если бы Чжан Он знал, что Ли Йе выбил дерьмо из Ли Кейона и заставил его покинуть Чанъань, какая бы реакция у него была?

Ли Йе было наплевать на слова Чжана Он сказал. Он улыбнулся и сказал: "Для меня слишком большое удовольствие быть самым талантливым человеком".

Он действительно не возражал против этой пузырьковой репутации. До переезда в Китай его называли самым талантливым человеком с детства, поэтому он чувствовал себя онемевшим.

Ли Йе было все равно, но Чжан Он так не думал. Ли Йе был спокоен и не чувствовал гордости, поэтому Чжан Он не мог не думать о нем. Чжан Он сказал в своем сердце: "Ваше Высочество короновано в этом году". В таком возрасте он должен быть молодым, агрессивным и тщеславным и желать, чтобы все люди в мире познали его силу". Более того, слава самого талантливого человека в Танской империи необыкновенна, но Вашему Высочеству это совсем безразлично. У него такое спокойное душевное состояние. Не говоря уже о молодежи в начале двадцати лет, даже некоторые пожилые люди будут дорожить своей репутацией. Они все далеко отстают от него".

Помня об этом, Чжан Хэ, который восхищался Ли Йе, теперь чувствует к нему большее уважение. Талант к культивированию был важен для человека, чтобы добиться успеха, но его характер также был ключевым моментом. В этот момент, Чжан Он был уверен, что Ли Е будет делать большие достижения в будущем, поэтому он решил построить лучшие отношения с Ли Е.

Когда он покинул поместье принца Аня, Чжан Он все еще думал о том, как стать ближе к Ли Йе. Это была сложная проблема, потому что Ли Йе отличался своим статусом, и у него не было ничего особенного. Сокровища, каллиграфия и картины, которые он привез сегодня, были отвергнуты Ли Йе. Поэтому Ли Йе не был бы миром.

"Волшебные сокровища"? В армии Лулонга их не так уж и много. Красавиц? Ваше Высочество не похоже на развратника... Это тяжело". Чжан Он долгое время был в глубоких размышлениях и ничего не получал. Он был настолько вовлечен в свою мысль, что даже не знал, как он попал на улицу верхом на лошади. Он случайно посмотрел вверх. Внезапно он был просветлен и переполнен радостью, когда услышал окружавшую его дискуссию.

Эти люди говорили о победе Ли Йе над Ли Кейоном.

Чжан Он подумал: "Ваше Высочество не любит удовольствий, поэтому он должен быть амбициозным, а его сердце должно быть в официальной карьере". В этом случае я должен обнародовать репутацию Вашего Высочества, чтобы сделать его популярным среди народа". В результате, Министерство назначений получит большой урожай при оценке Вашего Высочества! Ваше Высочество будет благодарно мне, когда узнает, что это мои средства..."

Чжан Он поспешил обратно в офис и собрал на улице своих людей, чтобы огласить доброе имя Ли Йе.

Ли Йе не знал, что Чжан Он сделал. Отослав его, Ли Йе вернулся в дом и сел в медитацию. Хотя он не мог впитать в себя Духовный Ци неба и земли, медитация была хороша для успокоения и мышления, поэтому он сохранил эту привычку.

Ночью Li Ye был остроумно осведомлен о некоторых аномалиях.

Мысли белых и красных Qi сходились от всех направлений, вызывая дракона Qi плавать внутри его тела, и они, казалось, были поглощены. Большинство из них были белыми, что указывает на то, что они были Удачами обычных людей. Ци полетел к Ли Йе, большинство из них парили. Они выглядели так, будто были поглощены им, но на самом деле не были поглощены. Лишь небольшая часть из них влилась в его тело.

Ли Йе был удивлен и понятия не имел, что произошло. "Почему кто-то должен быть верен мне безо всякой причины?"

Он не мог этого понять. Слияние Цис было непрерывным процессом. Несмотря на то, что их количество было очень маленьким, а улучшение для его выращивания было ограниченным, они действительно существовали.

Ли Йе решил выйти на улицу и посмотреть завтра.

На следующий день Ли Йе встал рано и вышел со странным взглядом.

Слияние удачи не прекращалось. Ли Йе обнаружил, что его культивирование имело заметное улучшение, когда он проснулся. Несмотря на то, что это был всего лишь небольшой шаг на пути к 6-му уровню ци-рафинирования, это также было очень странно.

Он спустился по улице в толпу, притормозил и оглянулся.

Он услышал разговор людей.

"Знаете ли вы, что Ваше Высочество Принц Ан победил сына комиссара Чжэньву несколько дней назад? Он значительно повысил наш престиж!"

"Я знаю это уже давно! По правде говоря, Ваше Высочество Принц Ан - объект моего восхищения и цель моей жизни. Я готов служить ему!"

"Как вы можете служить принцу Ан с вашей низкой культурой? Я уже принял решение улучшить свое культивирование, чтобы в будущем стать последователем в усадьбе Принца Ан и следовать за Принцем Ан!"

Ли Йе устремил свой взор на двух молодых людей, когда услышал их разговор. Пока шла беседа, белые Ци над их головами действительно сходились к нему.

"Как это могло быть?" Ли Йе ошеломил. В конце концов, он понял первопричину слияния Удачи. "Эти люди поклоняются мне без моего ведома. Они мои поклонники! Понятно. Это эффект славы!"

Сразу же выражение Ли Йе стало немного странным. "Я одержал победу только над Ли Кейонгом, что делает меня знаменитым в Чанъань Сити". Некоторые молодые люди начинают поклоняться мне. Это еще одна форма верности, так что их Счастье сойдется со мной - это верно. Эта верность не иллюзорна. Можно предположить, что если бы Хуан Чао напал на город в это время, эти люди последовали бы за мной, чтобы убивать врагов до тех пор, пока я их призываю"!

В этом нет ничего необычного. Все известные герои в истории любили совершать такие подвиги.

Люди со всех сторон отвечали, когда их звали. Герои со всего мира собирались вместе, чтобы следовать...

Взгляд Ли Йе был постепенно ясен, так как он понимал первопричину проблемы.

Он снова подумал: "Тем не менее, победа Ли Кэй Ёна - всего лишь банальная вещь. Слава далеко не достаточна, а престиж ограничен, поэтому Счастье, которое сошлось, не так уж и много, и это меньше, чем тысячная доля Счастья, которая мне нужна, чтобы достичь 6-го уровня Ци-переработки...".

Ли Йе посмотрел на направление Императорского Города, когда думал об этом. "И если я смогу сбить Вэй Баохена... Вэй Баохэн - известный вероломный министр, и люди его очень ненавидят". Если я смогу свергнуть его на этот раз, люди будут рады и распространят мое доброе имя. К тому времени я смогу достичь 6-го уровня Ци-рефининга..."

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 105 Цензурирующие мотивы**

Вэй Баохэн сидел на диване и холодно смотрел на Вэй Цзяньнань, который стоял перед ним. Два редких жемчуга, вращающихся в его руках, разбились в порошок среди его пальцев, падая вниз.

Вэй Баохэн долгое время не был так зол. Он был могущественным министром, так что мало кто мог догнать его в городе Чанъань с точки зрения самосовершенствования и выращивания. Но теперь его лицо было очень мрачным, и его драгоценный жемчуг был раздавлен им. Он потерял контроль над своим характером.

"Один культиватор 8-го уровня Ци-рафининга, один культиватор 7-го уровня Ци-рафининга и более двадцати практикующих технику Ци заранее поставили ловушку в реке Вэй, чтобы поймать младшего, который вступил в стадию Ци-рафининга менее чем за год. Но вы, в конце концов, провалились?"

Холодные слова вышли из уст Вэй Баохэна, а его взгляд заставил Вэй Цзяньнань почувствовать себя шипами на спине. "Не только ты потерпел неудачу, но и многие из твоих людей были пойманы им". Даже тело Чэнь Цзянхэ теперь лежит в офисе Чанъань! Кроме того, он заставил брата правящего премьер-министра в панике, как бродячая собака, бежать из уезда Хуанли!"

Вэй Баохэн сидел там, заставляя атмосферу вокруг него остыть. Он был похож на свирепого призрака, который в любой момент внезапно поднимался и кусал любого человека. Он закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Когда он снова открыл глаза, в его глазах были убийственные намерения. "Ты позоришь меня! И ты также заставляешь меня попасть в опасную ситуацию, которой у меня никогда не было! Ты настолько некомпетентен, что бесполезен для меня. Что ты можешь сделать?!"

Увидев глаза Вэй Баохэна без температуры, Вэй Цзяньнань от страха замолчал и немедленно опустил голову. Глаза Вэй Баохэна были как два водоворота, непостижимые, как будто они содержали большой ужас, и они могли пожирать душу людей, как бездна.

Вэй Цзяньнань знал, что Вэй Баохэн был очень зол, и его гнев был, как никогда раньше. Он не осмеливался объясняться, потому что объяснение только углубило бы гнев Вэй Баохэн. Даже если с другой стороны был его брат, Вэй Цзяньнань не мог не встать на колени на земле с ослабленными коленями.

Вэй Цзяньнань знал, что он совершил большую ошибку. Тот факт, что Ли Йе поймал людей Чэнь Цзянхэ, был бы большим ударом для него. Он был очень напуган и боялся, что Вэй Баохэн будет побежден таким образом. В таком случае, он бы тоже погиб... Но кто бы мог подумать, что Ли Е будет таким могущественным?

Вэй Цзяньнань бы об этом не подумал, но Вэй Баохэн бы об этом подумал?

Вэй Цзяньнань лежал на земле и признал свою вину с опущенной головой. "Старший, старший брат, я совершил ошибку. Я некомпетентен. Пожалуйста, накажите меня!"

Вэй Баохенг смотрел на Вэй Цзяньнань. Редкий жемчуг, разбитый в его руках в порошок, в этот момент превратился в тонкий дым, и они были сожжены Духовным Ци.

Вэй Баохэн уже был очень зол, но была еще одна новость, которая разозлила его.

Один из его доверенных стюардов вышел с опущенной головой. Стюард наклонился и сообщил ему: "Герцог Вэй, есть новости о Ли Кэй Ёне".

Вэй Баохен смотрел на стюарда холодными глазами. "Надеюсь, это хорошие новости".

Услышав о провале Вэй Цзяньнаня, Вэй Баохэн также узнал, что Ли Кэйонг исчез в городе Чанъань без всякой причины одновременно!

Зачем Ли Кэйонгу приезжать в Чанъань? Потому что Вэй Баохэн пригласил его. С какой целью его сюда пригласили? Он сам приехал к союзнику с Вэй Баохэном от имени армии Чжэньвоу. Каков был необходимый процесс для достижения цели? Это было предложение герцогине Ли.

Но после публичного поражения Ли Кэйонга от Ли Е он исчез в Чанъань! Не было ни предзнаменования, ни даже уведомления Вэй Баохэн!

Он не выдержал унижений и ушёл гневно, несмотря на общую ситуацию.

Что это было за поведение? Сыпь, безрассудство и невежество!

И что более важно, Ли Кён ушёл, не сказав ни слова. Сколько веса Вэй Баохэн у него в голове? Сколько веса в его сознании достоинства правящего премьер-министра? И сколько веса альянса между двумя сторонами в его сознании?

Вэй Baoheng был в ярости, потому что он не был так пренебрежителен с тех пор, как он стал правящим премьер-министром! К нему относились с уважением все, включая гражданских и военных министров в суде, чиновников по всей стране и всех простых людей. Поведение Ли Кэй Ёна было не легким, а оскорбительным. Это было оскорбление власти правящего премьер-министра!

Стюард мог почувствовать гнев Вэй Баохэна. Незаметный гнев Вэй Баохэна заставил его почувствовать еще больший страх, когда он сообщал новости. Он сказал низким голосом: "Ли Кэйон уже покинул столицу и переправился через реку на север"!

"О чём ты говоришь? Как он посмел?!"

"Герцог Вэй, Ли Кён был вынужден это сделать."

"Кто его заставил?"

"Его, его избил Ли Йе..."

"Что?!"

"Позавчера Ли Кэйон не выдержал унижений в усадьбе зятя императора, поэтому он последовал за Ли Йе в уезд Хуанли, когда узнал, что Ли Йе уехал из города. Они, они должны были устроить ожесточенную драку. После этого Ли Кэйон был ранен и увезен Хуймином. Но двое его слуг появились в команде Ли Йе и отправились в усадьбу принца Аня! Они казались, казались..."

"Казались чем?"

"Похоже, они последовали за Ли Йе и повернулись на сторону Ли Йе!"

В доме вдруг стало тихо, и никто больше не говорил, как будто был слышен звук падающей на землю иглы.

Тишина была чрезвычайно странной.

Вэй Цзяньнань лежал на животе, а стюард наклонялся. Оба не осмеливались ни звука.

Только Вэй Баохэн был похож на зверя, который вот-вот сбежит с катушек. Мускулы на его лице дёргались, глаза покраснели, а дыхание стало тяжелым.

Вдруг Вэй Баохэн издал рев из горла. Он поднял руку, а затем сильно прижал ее вниз.

"Бах". Вэй Цзяньнань и стюард были отброшены назад волнами Ци. Вэй Цзяньнань разбил дверь и упал во дворе, блеванув кровью. Стюард опрокинул столы и стулья, вставил их в стену и вырубился, закатив глаза!

Всё в доме было перевернуто. Сокровища разбились о пол, балка сильно покачалась, и пыль продолжала падать. Весь дом, казалось, рухнул. Перед Вэй Баохенг появилось отверстие глубиной в три метра, которое было необычайно страшным.

"Как такое может быть? Разозли меня!"

"Ли Йе, ублюдок! Ты всегда саботируешь мой план. Ты мой смертный враг!"

В этот день вся усадьба Премьер-министра была покрыта прохладной атмосферой, как конец света.

В этой гнетущей атмосфере никто не осмеливался говорить громко. Все чиновники и слуги спешно шли с опущенными головами, не осмеливаясь произнести ни звука. Они опасались, что разозлят премьер-министра, чтобы он их наказал.

В этот день в тихой усадьбе Премьер-министра погибло много скота, потому что они шумели...

...

После того, как Вэй Баохен выпустил свой гнев, он постепенно успокоился. Реальность заставила его овладеть своим нравом, сдержать свой гнев и найти решение проблемы.

"Ли Йе коронован в этом году, и он мокрый за ушами. Раньше я не воспринимал его всерьез. После того, как он одержал победу над Ли Кэйном, я стал уделять ему немного внимания. Но я не ожидал, что это незначительное насекомое доставит мне столько неприятностей!"

Вэй Баохэн сел на стул, поднял чайник и попробовал чай. Он сказал Вэй Цзяньнань, который наклонялся перед ним. Дом, в котором они теперь останавливались, не был тем, в котором они жили. Хотя этот дом не рухнул, он был почти разрушен, поэтому они не могли там больше оставаться.

После того, как они выпили чай и положили чайник, Вэй Баохэн почувствовала себя спокойнее. Он продолжил: "Раньше я смотрел на него свысока, но теперь я буду воспринимать его всерьез". Независимо от того, собирался ли он это сделать или нет, он смог заставить Ли Кэйна покинуть Чанъань, поэтому его нельзя недооценивать. В настоящее время он находится в трудном положении, поэтому нет места ошибкам".

Кстати об этом, Вэй Баохэн фыркнул. Его тон был странным. "Он заслуживает быть сыном Ли Сяня. Они оба меня очень беспокоили!"

Вэй Цзяньнань почувствовал облегчение, так как Вэй Баохэн уже успокоился. Он прекрасно знал, что когда его старший брат разозлился, его гнев был пугающим, а человек, осмелившийся обидеться, искал смерти. Но как только он успокоился, он был достаточно мудрым, чтобы овладеть ситуацией и спланировать стратегию.

Вэй Цзяньнань сказал: "В прошлом, хотя Ли Сянь был очень могущественным, он был побежден нашим планом. А теперь у его сына просто небольшое культивирование. Он мог добиться успеха только потому, что мы не обращали на него внимания. Если мы сконцентрируемся на том, чтобы справиться с ним, это будет легкой задачей".

"Это точно." Вэй Баохэн на мгновение подумал, а потом продолжил: "Для Ли Йе было невозможно убить Чэнь Цзянхэ с его собственным культивированием, поэтому у него была большая вероятность, что хозяева помогут ему... Разве вы не узнали человека, который остановил вас и ранил?"

Вэй Цзяньнань покачал головой, виновный и пристыженный. "Я не узнал его. И внешность, и темперамент были очень странными для меня."

Вэй Баохэн ответил и внезапно открыл глубокую улыбку. "Wang Duo и Lu Yan хотят принести меня вниз Chen Jianghe и другие которые были пойманы Li Ye в графстве Huangli, которое деиствительно большая проблема. Я едва могу сопротивляться, но теперь у этой штуки есть поворот".

Вэй Цзяньнань на некоторое время ошеломился и спросил с сомнением: "Каков поворот?"

Улыбка Вэй Баохена стала более странной. "У Ли Йе есть хозяева на его стороне, и это наш шанс... Если вы хотите убить человека в Цзянху, вы убиваете его прямо ножом, а если вы хотите убить человека в суде, вам нужно только осудить его мотивы, что является лучшим полисом".

Вэй Цзяньнань выглядел озадаченным.

"Я собираюсь войти в Императорский дворец, чтобы встретиться с императором."

...

Императорский дворец был разделен на две части: Императорский город и Императорский дворец. В Императорском городе располагались три министерства и шесть департаментов, в то время как император жил в Императорском дворце, который находился на севере Императорского города и на самом севере города Чанъань. К востоку от Императорского дворца находился особняк под названием Восточный дворец, резиденция Наследника Принца. Конечно, Вэй Баохен собирался войти в Императорский дворец.

Вэй Баохэн вошел во дворец у ворот Чангле, а затем пересек весь дворец Тайцзи, чтобы войти в Западный сад, пройдя через ворота Сюаньву.

Ли Цуй, император, был в сорокалетнем возрасте, практиковал на сцене переделки Ци, но теперь его фигура полностью вышла из строя. По внешнему виду он был толстым человеком средних лет. Он не занимался политическими делами во дворце, а играл в Западном саду.

Как император, веривший в принцип "труд низшего класса и верховенство народа", Ли Цзюй считал, что он отвечает только за назначение министров, в то время как министры должны отвечать за политические дела. Если ему нужно было обо всём беспокоиться, то какая польза от его министров?

Ли Цзюй был императором, который получал удовольствие.

Когда Вэй Баохэн увидел Ли Цуя, Ли Цуй кормил рыбу в озере, прислонившись к креслу в павильоне. Он был окружён своими наложницами. Все женщины были красивы разной формы и носили разноцветную одежду. Они хихикали одна за другой.

"Герцог Вей, вы здесь? Какие новые вещи вы принесли, чтобы порадовать меня сегодня?"

Ли Цзюй зевнул, прислонившись к креслу.

"У меня есть кое-что важное, о чём я должен тебе доложить."

Вэй Баохэн какое-то время играл с Ли Цуй с яркой улыбкой в обычные дни. Большую часть времени, видя Ли Цзюя, он придумывал некоторые идеи для удовольствия и веселился вместе с Ли Цзюем.

Он был премьер-министром, который руководил всеми чиновниками и отвечал за дела империи. Но он был премьер-министром благодаря милости императора, поэтому нет ничего важнее, чем доставить удовольствие Ли Цзюю и сделать его счастливым.

Благодать императора была основой власти Вэй Баохэна.

Но не сегодня.

"Посмотрите на свой серьезный взгляд. Моя Танская империя теперь в мире. Что имеет большее значение, чем моя радость?" Ли Цзюй не заботился и не интересовался.

Вэй Баохэн сказал только два слова. Ли Цзюй стал серьёзным и заставил всех своих наложниц уйти.

"Ли Сянь".

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 106 Некомпетентный император и предательский министр**

Солнце светило внутри Западного сада ярко. Озеро мерцало, и рыбы свободно плавали, что было ленивой сценой. Это был также хороший день для веселья на улице. Но после того, как Вэй Баохэн сказал, что два слова, Ли Цзюй, по-видимому, почувствовал, что сегодняшний зимний ветер был чрезвычайно холодным и прохладным.

Ли Сянь.

Только сам Ли Цуй знал, как много это имя для него значит. И только сам Ли Цуй знал, сколько кошмаров ему приснилось из-за Ли Сяня.

Во время жизни императора Ли Цуй был единственным человеком, которого он боялся и которого он боялся. Каждый день, когда Ли Сянь был жив, Ли Цуй всегда чувствовал, что трон, как плита, плавит его в любой момент.

Первый в военных подвигах, первый в политических достижениях, первый в выращивании, меч императора, данный последним императором, имея свой дворец и армию и наслаждаясь таким же отношением трех министерств, а также последователей и подчиненных во всем мире ... Даже если бы министр с другой фамилией имел одно из достижений, император с узким кругом мыслей будет бояться его.

Ли Сянь не был министром с другой фамилией, но он был молодым человеком императорского клана.

Когда император Сюаньцзун был жив, он держал Ли Сяня в компании день и ночь и не жалел усилий, чтобы направлять Ли Сяня каждый день.

Когда Ли Цуй еще не взошел на трон, ходили слухи, что возрождение страны Сюаньцзуном сможет продвинуться вперед, если трон будет передан Ли Сяню.... Он даже смог бы воспроизвести блеск Танской империи!

Перенести вперед блеск Танской империи!

Ли Цзюй сжимал кулаки и тайно скрежещал зубами, в его глазах мелькала ненависть.

За всю жизнь Сюаньцзун не назначил наследника принца. Когда он был тяжело болен, многие министры думали, что этот храбрый и мудрый император сделает исключение, чтобы передать трон Ли Сяню, потому что Ли Сянь был потомком старшего брата Сюаньцзуна и получил меч императора от Сюаньцзуна!

Меч Luke был назван мечом императора потому что он принадлежал императору!

Сюаньцзун не назначил наследника принца, но поручил Ли Сяню день и ночь. Он также приказал Ли Сяню возглавить армию и политические дела. После того, как Ли Сянь сделал пожертвование, Сюаньцзун отдал ему меч императора... По мнению Ли Цуя, все знаки указывали на то, что Сюаньцзун хотел передать трон Ли Сяню. Зачем ему это делать?

Ли Цуй сердито встал и замахнулся рукавами. Лицом к озеру он встал с руками за спиной.

В тот год выращивание Ли Цуя было средним. У него не было хорошей репутации и ему не нравилось. Было неожиданно, что он смог подняться на трон. Просто потому, что он был выбран лейтенантом царской гвардии в то время.

Кроме того, Сюаньцзун умер молодым, и он умер от болезни внезапно, вне всякого ожидания!

Даже сам Сюаньцзун не ожидал, что он тяжело заболеет и окажется без сознания, так что многие его планы сошли на нет.

После восхождения на трон Ли Цзюй много лет сражался без поражения и управлял местами без дурной славы. Он сделал столько вкладов, что у него была в руках военная и политическая власть. Больше никаких наград ему не давали. Его слава распространилась по всей стране, и все люди уважали его и высоко отзывались о нем.

Так... была битва при горе Багонг.

"Скажите мне! Зачем ты воспитываешь Ли Сянь?" Ли Цуй попросил слово за словом. "Лучше дай мне удовлетворительную причину!"

Император был в ярости, поэтому Вэй Баохэн быстро поклонился земле, чтобы показать свой страх. Он поспешно сказал: "Его Величество, Ли Сянь мёртв, поэтому нам не нужно его бояться, но бывшие доверенные подчинённые Ли Сяня..."

"Неужели вы не избавитесь от всех его доверенных подчинённых?!" Ли Цуй попросил, не поворачивая назад.

Вэй Баохэн ответил: "Я избавился от многих из них, но Ли Сянь был очень могущественным при императорском дворе, и некоторые из его доверенных подчиненных были превосходно воспитаны, поэтому я не мог убить их всех, а некоторые убежали...".

"И что с того? Только несколько насекомых сбежали. Смогут ли они свергнуть меня? Теперь, когда Ли Сянь мертв, они восстанут?!" Ли Цуй помахал рукавами и сказал серьёзно.

Вэй Баохэн сказал: "Обычно не будут, но теперь все изменилось".

"Какие изменения?"

"Эти изменения - Ли Е!"

"Что не так с Ли Йе?"

"Культивирование Ли Йе уже достигло 5-го уровня переработки Ци!"

"О чем ты говоришь?! Это невозможно! Не так уж и много времени прошло с тех пор, как он достиг 5-го уровня рафинирования Ци?!"

"Его Величество, пожалуйста, не забывайте, что Ли Йе получил наследство Небесного Мастера Юаня на горе, залитой облаками!"

"Юань Тяньган..."

"В империи Тан никто никогда не попадал в царство Небесного Мастера Юаня... Ходят слухи, что после того, как Небесный Мастер Юань покинул Чанъань, его Царство очень вероятно выше Царства Духовного Мастера!"

"Над Царством Духовного Мастера? Это невозможно! Стал бы он бессмертным?"

"Ваше Величество..."

"Даже если Ли Йе достиг быстрого прогресса в выращивании, что он может сделать? В моей империи он ничего не может сделать только с самим собой. Если я дам ему награду, он сможет только взять ее. Если я дам ему уничтожение, он может быть только благодарен!"

"Но Ли Йе теперь не одинок!"

"Что ты имеешь в виду?"

"Ван Дуо, Лу Янь и другие имеют близкие отношения с Ли Йе!"

"Ван Дуо? Этот старик, который стремится к славе, всегда даёт мне нелегкие советы во имя искреннего совета!"

"Кроме того, я узнал, что в поместье принца Аня собирается группа культиваторов высокого уровня по переработке ци!"

"Ци-рефининг высокого уровня? Будет ли культиватор высокого уровня, занимающийся ци-рефинингом, работать на четырехклассного чиновника".

"Есть только одна возможность!"

"Эти люди - бывшие последователи и доверенные подчинённые Ли Сяня?"

"Ты прав!"

Ли Цуй не говорил и не смотрел на озеро, не двигаясь.

Вэй Баохэн не мог видеть лица Ли Цзюя, поэтому не мог разобраться в мыслях Ли Цзюя. Но плечо Ли Цуя слегка тряслось, что показало, что он не был спокоен.

Реакция Ли Цуя позволила Вэй Баохэну постепенно обрести уверенность в сердце. Как ближайший министр Ли Цуй, он очень хорошо знал об императоре и знал, как ударить его, где ему было больно.

Если бы бывшие последователи Ли Сяня действительно собрались вокруг Ли Йе, Ли Йе мог бы знать факт убийства Ли Сяня. В конце концов, в смерти Ли Сяня было что-то подозрительное. Если бы его последователи не знали об этом, они были бы слишком некомпетентны. Не важно, знали они правду или нет, Ли Цуй должен был остерегаться их и подозревать.

Цель Вэй Баохэн - войти в императорский дворец не для того, чтобы оклеветать Ли Е.

Клевета была всего лишь средством.

Вэй Баохэн внезапно ударился головой о землю и с грустью сказал: "Ваше Величество, я виновен!".

"Скажите это!" Ли Цзюй сказал в тяжёлом тоне.

"Мои бывшие последователи недавно вступили в сговор с речными бандитами на реке Вэй, чтобы ограбить Осенние Дары императорского двора!" Вэй Баохэн горько плакал. "Я не узнал об этом раньше. Я виновен. Ваше Величество, пожалуйста, накажите меня!"

"Ваши бывшие последователи?"

"Да!" Вэй Баохен был очень расстроен. "С тех пор, как я заметил их плохое расположение, я выгнал их! Но я не ожидал, что они будут делать плохие вещи повсюду от моего имени, как только покинут меня... Я должен был умереть за свою вину! В настоящее время я не знаю, как Ли Йе схватил этих последователей в уезде Хуанли и вернул их обратно в офис Чанъань!"

"Более того, более того, герцог Ван и герцог Лу уже начали расследование! Я знаю, что у нас с герцогом Ван всегда разные политические взгляды и часто возникают споры. На этот раз моих бывших последователей поймал герцог Ван. Я понятия не имею, как он меня подставит! Я знаю, что не могу избежать вины, поэтому сначала я признаю свою вину перед вами!"

Ли Цзюй снова молчал.

Вэй Баохэн, стоя на коленях, продолжал извиняться.

Через некоторое время Ли Цуй медленно сказал: "У вас с дуэтом Ван были разногласия, в то время как у Ли Йе были близкие отношения с дуэтом Ван и Лу Янь. Более того, бывшие последователи Ли Сянь снова появляются в усадьбе принца Аня... Похоже, кто-то воспользовался вашим спором с дуэтом Ван, чтобы отомстить вам дуэтом Ван!"

Вэй Баохэн выглядел удивлённым и озадаченным. "Ваше Величество, я, я не могу понять."

Ли Цзюй фыркнул и уверенно сказал: "Чего не понимаешь? Очевидно, что Ли Е, скорее всего, узнал правду о битве на горе Багун от бывших последователей Ли Сяня и понимает, что люди, убившие Ли Сяня в тот день, были устроены тобой, поэтому он собирается отомстить тебе! Тем не менее, Вы - правящий премьер-министр с большой властью и многими мастерами на Вашей стороне, поэтому ему очень трудно иметь с Вами дело. Как вы думаете, что же ему теперь делать?"

"Это, это..." Вэй Баохэн выглядел панически и продолжал играть в глупости, поэтому Ли Цзюй мог играть в остроумие, чтобы обнаружить "правду" в одиночку, так что он мог бы иметь чувство достижения видеть все насквозь.

Вэй Баохэн дрожал повсюду и выглядел очень тревожно. "Я не знаю..."

"Всё очень просто". Ли Цзюй действительно влюбился в это. Он проследил за подсказками, которые Вэй Баохэн дал ему, чтобы подумать о том, как Вэй Баохэн надеялся. "Ли Йе нужно позаимствовать силу других! Так что Ван Дуо и другие, которые не ладят с тобой, - лучший выбор. Ли Йе определённо станет причиной проступков твоих бывших последователей. Дуэт Ван и другие будут преувеличивать приукрашивания, чтобы сбить вас с толку.... Я полагаю, что вы понесете много обвинений, даже включая восстание!"

Говоря об этом, Ли Цзюй улыбнулся с самоудовлетворением в глазах, как будто он известный генерал, который видел стратегию противника и который приказал своим войскам уничтожить миллионы врагов.

"А? Как это могло быть?" Вэй Баохэн некоторое время был ошеломлен, а затем он держал коровы. "Ваше Величество, пожалуйста, помогите мне, пожалуйста, помогите мне! Я знаю, что плохо справляюсь со своими последователями. Я не сбегу от своего преступления и готов быть наказан. Но я не хочу, чтобы меня подставили грязные собаки, чтобы у меня больше не было возможности служить вам! Ваше Величество..."

"Ну, вставайте." Ли Цзюй махнул рукой, выглядя мудрым и самодовольным. "Ты мой премьер-министр, как я могу позволить тебе попасть в неприятности? Будьте уверены. Пока я здесь, ваша позиция стабильна, как гора Тай!"

"Спасибо! Я не могу отплатить вам за вашу великую услугу..."

"Вызовите министра Центрального судебного управления!"

...

Когда Вэй Баохэн вышел из ворот Чангле, он посмотрел на небо и вздохнул с облегчением.

Ли Цзюй вызвал министра Центрального судебного департамента, чтобы тот только что составил императорский указ и отпустил его в офис Чанъань, чтобы он взял дело Чэнь Цзянхэ на себя.

Важные чиновники Центрального судебного департамента были продвинуты лично Вэй Баохэном, и они были его доверенными последователями. Центральное судебное управление взяло на себя свидетеля и заслушало дело уезда Хуанли, так что у него было окончательное решение по этому делу. Результат был самоочевидным.

Он не только смог свести проблему к нулю, но и возложить вину на них наоборот и обвинить Ли Е, Ван Дуо и других в ложном обвинении премьер-министра.... Это, безусловно, было бы интересным событием для Вэй Баохэн.

Вэй Баохэн улыбнулся.

Была самая большая разница между мудрым императором и некомпетентным императором. Первая прислушивалась бы к обеим сторонам, а вторая - только к одной.

Слушать обе стороны, и он будет просветлен; слушать только одну сторону, и он будет благосклонен. Если бы он был мудрым императором, то он не слушал бы односторонние слова Wei Baoheng из-за его личных симпатий и антипатий, и он собрал бы Wang Duo, Lu Yan, Li Ye и другие для того чтобы знать вопрос в деталях.

Но Ли Цуй не стал бы этого делать.

Вэй Баохэн знал, что Ли Цзюй этого не сделает.

Он слишком хорошо знал Ли Цуя.

С того момента, как он намеревался назвать имя "Ли Сянь", он знал, что очень маленькая причина Ли Цуй будет смыта ненавистью и страхом, поэтому было естественно, что Ли Цуй встал на его сторону.

Возможно, Ли Цуй не настолько запутался, чтобы сразу же начать расследование по делу Ли Е, но, по крайней мере, он бы встал на сторону Вэя Баохэна в этом деле из-за своих подозрений в отношении Ли Е.

"Хочешь меня уничтожить? Вы все думаете, что это слишком легко!"

Вэй Баохэн храпел, качал рукавами и в хорошем настроении подошёл к своей великолепной карете. Он подумал: "Моя позиция как правящего премьер-министра зависит от двух факторов: благосклонности Его Величества и моей мудрости. Пока я не глуп, благосклонность Его Величества будет продолжительной. Пока Его Величество доверяет мне, все, что вы сделали, будет напрасно!"

Сидя в карете, Вэй Баохэн больше не беспокоится о Чэнь Цзянхэ. Он начал думать о том, как угодить Ли Цзюй новыми трюками... Путешествовать по восточной столице? Предлагая экзотические красоты? Строить огромную лодку-дракона?

По мнению Вэй Баохэна, это был самый важный вопрос.

Какая пара некомпетентного императора и вероломного министра!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 107 Большой реверс**

Ли Йе был в хорошем настроении, когда вернулся в усадьбу с улицы. Хорошо, что он выяснил первопричину конвергенции Удачи и как быстро улучшить выращивание.

Как только он вошел в усадьбу, к нему поспешил Ван Ли, чтобы доложить: "Вице-магистрат, что-то случилось!".

Ли Йе остановился и повернулся посмотреть на Ван Ли. "Почему ты так паникуешь?"

"Только что чиновники Центрального судебного управления забрали членов банды Чанхэ и нападавших по указу Его Величества!" Хотя Ван Ли был взволнован и говорил быстро, его мысли и слова были ясны. Он сказал в краткой форме: "Центральный судебный департамент займётся делом по приказу Его Величества! И Чанъаньскому управлению не нужно вмешиваться!"

"Указ Его Величества? "Центральный судебный департамент?" Ли Йе слегка нахмурился.

"Центральный судебный департамент - это доверенная сила Вэй Баохэн!" Ван Ли ответил немедленно.

Ли Йе кивнул. Цель Ли Цуй была очень очевидна, что он намеревается защитить Вэй Баохэн.

Вскоре он это понял. Должно быть, Вэй Баохэн увидел Ли Цуй и вскоре уговорил Ли Цуя встать на сторону Вэй Баохэна. Из новостей от Ван Дуо и Лу Янь, Ли Цзюй даже не спросил их мнения.

"У Вэй Баохэна, этого старика, есть какие-то средства." Ли Йе думал, что баланс был самым важным средством императора, но Ли Цуй был так пристрастен к Wei Baoheng. Но он не считал это странным, потому что все некомпетентные императоры в истории были неравнодушны к своим любимым министрам.

"Сначала ты возвращаешься в офис Чанъань". Ли Йе отпустил Ван Ли первым. Он думал, что поскольку Вэй Баохэн убедил Ли Цзюя, он мог только попросить Лю Синшэня и Хань Вэнюэ о помощи. С точки зрения близости с Ли Цуем, левый и правый лейтенант Королевской гвардии были не хуже правящего премьер-министра.

Учитывая это, Ли Е планировал отправиться в усадьбу принца Пу.

Через несколько шагов Ли Йе внезапно нахмурился, и в его сердце возникло странное чувство. Он оглянулся на усадьбу принца Аня, а затем неожиданно вызвал стражу. "Иди и скажи Шангуань Цинчэну, что позволил Сон Цзяо спрятать всех своих людей".

Стража не поняла, но он строго подчинился команде. Он сразу же пообещал.

Ли Е оценил, что Ли Цзюй был настолько неразумным, что, вероятно, имел какое-то отношение к его разоблачению власти.

Когда Ли Йе приехал в усадьбу принца Пу, он встретил Тянь Линцзы, который торопился. Тянь Линци был удивлён, увидев Ли Йе, и он сразу же появился. "Ваше Высочество, я приглашаю вас!"

Похоже, Ли Янь тоже слышал новости. В конце концов, свержение Вэй Баохэна означало избавление от правой руки старшего принца, что было самым важным на данный момент и было связано с общей ситуацией восхождения на престол Ли Яня, поэтому Ли Янь, несомненно, не спускал с него глаз.

Когда он увидел Ли Яна, Ли Янь неожиданно обнаружил, что в зале сидит человек.

Это был Лю Синшэнь, левый лейтенант Королевской гвардии и приемный отец Тянь Линцзы.

Увидев Лю Синшэня, Ли Йе был немного шокирован. Дыхание другой стороны было настолько сильным, что у него было сильное гнетущее чувство. После переселения он никогда не чувствовал такого сильного давления, как гора, давящая на его сердце. Даже аура Сон Чжиао была далеко позади его.

Ли Йе подумал: "Боюсь, что культивирование Лю Синшэня уже достигло 9-го уровня Ци-переработки и, вероятно, достигло Великого Завершения 9-го уровня Ци-переработки!".

Когда Ли Йе посмотрел на Лю Синшэня, Лю Синшэнь тоже посмотрел на него. У этого евнуха было белое лицо и отсутствовала борода. Он выглядел очень красиво. Он выглядел так, как будто ему было за сорок, но он определённо был нечто большее. Хотя у Лю Синьшэня был женский темперамент, он не был вульгарным. Наоборот, он давал людям ощущение открытости и порядочности. Более того, он был достойным.

"Ваше Высочество принц Ан!" Лю Синьшэнь встал, чтобы отдать честь.

"Лейтенант Лю!" Ли Йе порезал ему руки.

Когда Ли Йе сидел, Лю Сингшен некоторое время прищурился и в восхитительном тоне сказал: "Слава принца Аня в последнее время становится все более и более легендарной". Другие люди, возможно, не знают о твоей силе, но я очень ясно выразился!"

Лю Синьшэнь, может быть, и не насмехается, но, по мнению Ли Йе, его улыбка была очень странной и заставляла Ли Йе чувствовать себя неуютно и женственно.

"Давайте отложим сплетни и перейдем к делу."

Ли Ян был нетерпелив и смотрел на Ли Йе торжественным лицом. "Лейтенант Лю лично вышел из Императорского дворца, чтобы сообщить плохие новости на этот раз". Вэй Баохэн встретился с Его Величеством и рассказал о прошлом битвы на горе Багун. Он также упомянул, что многие из собравшихся вами последователей являются бывшими подданными старого принца Ан... Одним словом, Вэй Баохенг имел в виду, что вы намерены оклеветать его!"

Этот парень не говорил ясно и полностью, возможно, потому что был нетерпелив. Лю Синшэнь опасался, что Ли Йе не сможет понять причину и следствие в деталях, поэтому от начала до конца объяснял это Ли Йе.

Правда, что контроль евнухов над императорским дворцом был вне воображения посторонних. Лю Синшэнь повторил разговор Вэй Баохэна и Ли Цуя с Ли Йе почти слово в слово. Если бы Вэй Баохэн был здесь, он был бы очень удивлен.

Услышав это, взгляд Ли Йе замерз и возмутился. "То, что сказал Вэй Баохэн, неправда". Это было демагогическое заявление!"

Лю Синшэнь улыбнулся Ли Йе. "На самом деле, когда я услышал об этом в уезде Хуанли, я восхищался тобой, но в то же время чувствовал, что есть что-то странное. Культивирование Вэй Цзяньнань находилось на 8-м уровне Ци-рефинажа, а культивирование Чэнь Цзянхэ - на 7-м уровне Ци-рефинажа. Как ты мог сбежать от них и убить Чена Цзянхе?"

Этот старый евнух глубоко улыбнулся, но он всегда давал людям ощущение, что на нем была фальшивая улыбка, как на старой ядовитой змее с алыми глазами.

Ли Йе слегка стал серьезным. Говорили, что Лю Сингшен и Хань Вэнюэ также внесли свой вклад в битву на горе Багун.

В конце концов, культивирование Ли Сяня было настолько высоким, что только Вэй Баохэн не смог мобилизовать достаточно сил, чтобы убить его. Для Ли Сяня, чье культивирование в то время было очень близко к этапу строительства Фонда, культиваторы 7-го уровня Ци-рефининга могли быть убиты им в мгновение ока, а культиваторы 8-го уровня Ци-рефининга могли с неохотой бороться с ним!

Ли Йе чувствовал себя немного неловко. Лю Сингшен также сомневался в личности хозяев вокруг Ли Йе.

"Нангун Дийи случайно оказался в уезде Хуанли в то время..." Ли Йе сказал.

Прежде чем он смог закончить свои слова, Ли Янь похлопал по столу и с нетерпением сказал Лю Синшэнь: "Лейтенант Лю, что вы имеете в виду? Ты хочешь, чтобы Йе умер в уезде Хуанли?! Для Йе было очень трудно привести земледельцев из офиса Чанъань к захвату преступников в ожесточенной схватке. Как ты можешь так говорить?"

Ли Янь защищал Ли Йе. Лю Синьшэнь пытался что-то сказать, но в конце концов, он порезал руки и улыбнулся извинительной улыбкой. "Это моя вина".

Ли Янь нахмурился и спросил Лю Синшэня: "Лейтенант Лю, не могли бы вы сказать что-нибудь перед Его Величеством, чтобы стереть влияние демагогических слов Вэй Баохэна"?

"Поскольку это демагогические слова, как я могу их так легко стереть?" Лю Сингшен вздохнул. "Это трудная работа. Если мне удалось убедить Его Величество, зачем мне выходить из императорского дворца, чтобы обсудить это с Вашим Высочеством?"

"Что мы можем сделать?!" Ли Янь широко открыл глаза. "Признаем ли мы поражение?! Если мы признаем поражение на этот раз, Вэй Баохэн обязательно выйдет в эфир! Для Йе было нелегко узнать о своих ошибках. Такая возможность больше никогда не повторится!"

Лю Синшэнь взглянул на Ли Йе и вздохнул. "В данном случае, моим людям пора действовать". В Центральном Судебном Управлении не все люди являются приспешниками Вэй Баохэна".

"Это должно быть устроено как можно скорее!"

Смысл Лю Синшэня был очень ясен. Он собирался бороться с Вэй Баохэн по делу уезда Хуанли. Вэй Баохэн был очень могущественным, но и с Лю Синшэнем и Хань Вэнюэ было нелегко справиться. Обе стороны старались изо всех сил, чтобы увидеть, как далеко они могут зайти с делом.

Ли Е немного нахмурился. Поскольку Вэй Баохэн сказал эти демагогические слова, Ли Цуй явно намеревался оказать ему услугу. Хотя сила Liu Xingshen и Han Wenyue не проиграла к Wei Baoheng, было бы очень трудно сбить Wei Baoheng этим случаем.

Это была лучшая ситуация. В конце концов, Лю Сингшен и Хань Венюэ не смогли соревноваться с Wei Baoheng по силе в суде. Их наибольшей зависимостью была царская гвардия, а их главная сила находилась в императорском дворце.

Оставив поместье принца Пу, Ли Е не вернулся. Он пришел в винный магазин через улицы.

Он хотел встретиться с кем-то здесь.

Поднявшись на второй этаж, этот человек уже прибыл, и он пил вино, сидя перед окном. На столе перед ним не было еды, а были только винные горшки, из которых видно, что он пил только вино.

Немногие пили вино без еды. Ли Йе знал только одного.

Сидя за столом белокурого пьяницы с мечом, Ли Йе доедал горшок вина, не сказав ни слова.

Сначала доедать горшочек с вином - самое большое уважение к пьющим. Чем больше он пил, тем больше уважения он проявлял.

"Ты опоздал". Нангонг Дийи был пьян и не мог ясно видеть.

Ли Йе улыбнулся. "Я действительно не такой случайный, как твое появление в уезде Хуанли."

"Похоже, у тебя есть кое-что, о чём ты хочешь меня спросить." Нангонг Дийи уставился на Ли Йе.

Ли Йе кивнул. "Я уже выпил".

"Ради вашей быстрой выпивки, спросите вы." Нангонг Дийи помахал рукой. "Но я не обязан отвечать."

Ли Йе посмотрел на него. "У меня только один вопрос."

"Неважно, сколько вопросов у тебя есть, моё дело - отвечать или нет!" Нангонг Дийи пил вино с поднятой головой.

Ли Йе спросил: "Это ты остановил Вэй Цзяньнань?"

"Мне нужно подумать об этом", - ответил Нангонг Дийи всерьёз.

...

Великолепный павильон.

Splendid Pavilion был борделем, и это был один из лучших борделей в Kang Fu Lane. Девушки-песенницы и гейши там были лучшими в Чанъань Сити. Говорили, что многие из них были из Цзяофана.

Бордель был местом сбора изысканных ученых. Даже если певчие девушки не умели владеть самыми разными талантами, они были, по крайней мере, хороши в одном или двух из них.

Для Вэй Цзяньнаня, похвалившего себя как литературного гиганта, павильон "Великолепие" был похож на сказочный дворец. Он приходил сюда почти так же часто, как и домой.

Лю Саньян, который взял его в свои руки, остался очаровательным. Она была уже не молодой, но зрелой и очаровательной. Именно это очарование сделало ее такой популярной и сегодня. Она была не менее популярна, чем самая популярная королева.

Как бывшая популярная королева в блестящем павильоне, Лю Саньян сейчас редко развлекала людей, кроме самых почетных гостей.

Но даже перед лицом тех, кто был очень влиятелен при дворе, она также могла разговаривать и смеяться с ними с большой легкостью.

В этот момент Лю Саньян заваривала чай.

Время, когда Лю Саннян лично заваривала чай, было меньше, чем время, когда она развлекала уважаемых гостей?

Ее движения все еще были изящными, и в этом не было никакой вины. Даже чайный мастер в императорском дворце мог только кивать от восхищения.

Она вежливо села на колени, не осмеливаясь сказать ни слова.

Ее руки слегка дрожали.

Она была очень осторожна.

Она даже не осмелилась поднять голову, чтобы посмотреть прямо на человека, который читал книгу в руках.

Вэй Цзяньнань нервно сидела перед тем мужчиной.

Вэй Цзяньнань, который хвастался собой как ученый и в повседневной жизни отличался безудержными манерами, был похож на ребенка, которого учили его родители в этот момент, и вел себя очень хорошо.

Человек положил книгу и взглянул на Вэй Цзяньнань. "Ты хорошо поработал".

"Я должен сделать все, что в моих силах, для того, что вы приказали. В бухгалтерской книге сделок по интересам между моим братом и чиновниками всех классов подробно записаны его взятки. Я украл её с большим риском. Надеюсь, вы будете удовлетворены." Вэй Цзяньнань склонился перед землёй, его голос слегка дрожал.

"Я очень доволен." Человек улыбнулся.

"Если вы удовлетворены, то не могли бы вы снять запрет в моем теле..." Вэй Цзяньнань дрожал.

"Есть ещё одна вещь, которую вы не сделали", - сказал человек.

"Это, это..." Лицо Вэй Цзяньнаня было бескровным, а его тело дрожало, как сито.

"Если ты не хочешь продолжать терпеть боль, тогда иди в офис Чанъань и сдайся. Объясните, что вы сделали в уезде Хуанли, и сообщите о коррупции Вэй Баохэн". Человеческий голос был плоским. "Таким образом, вы также можете внести свой вклад в развитие страны."

Человек в голубом халате без всяких украшений взял чайную чашу, которую любезно передал Лю Саньян, и продолжил: "Не думаю, что вы откажетесь". Вы должны знать, что никто, кроме меня, не в состоянии отменить запрет, который я посадил в ваше тело!"

Солнечный свет просочился сквозь подоконник и упал на его седые волосы. Когда он пил чай, на его плечо упал пучок седых волос, сияющих золотистым цветом.

"Хороший чай. Почему бы тебе не выпить его?"

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 108 Сюрприз**

Нангонг Дийи сказал, что хочет хорошо подумать, так что Ли Йе дал ему подумать.

По мнению Ли Йе, Вэй Цзяньнань не мог не бороться с ним, когда Вэй Цзяньнань прибыл в уезд Хуанлы.

Особенно в том случае, если Чэнь Цзянхэ потерпел неудачу, Вэй Цзяньнань был единственным переломным моментом, и его выращивание достигло 8-го уровня Ци-переработки, поэтому для него было невозможно уйти без боя.

Когда Нангонг Дийи боролся с даосами, Ли Йе услышал звук, а также увидел Нангонг Дийи.

Сонг Цзяо сказал, что она пошла к старому другу, но когда она сказала это, ее взгляд был странным, и она вернулась с несчастным взглядом. Ли Е предположил, что она может пойти на встречу с Нангонг Дийи, но он не был уверен.

Когда вернулась Сонг Цзяо, она не упомянула Вэй Цзяньнань. Ли Йе знала о существовании Вэй Цзяньнаня, спросив Лю Чжианяня и нападавших. Так что вот вопрос. Сонг Цзяо когда-нибудь дрался с Вэй Цзяньнанем?

Если да, то она точно не была побеждена или даже не получила травм, когда спокойно вернулась.

Так как Сонг Цзяо была так расслаблена, это показало, что она может легко победить Вэй Цзяньнань. Тогда почему она не взяла Вэй Цзяньнань обратно? Вэй Цзяньнань был младшим братом Вэй Баохэна, так что если бы его поймал Ли Йе, Ли Йе не был бы сейчас таким пассивным.

Хотя Вэй Баохэн мог заранее сказать, что Вэй Цзяньнань случайно поехал в уезд Хуанлы или что он поехал к своему старому другу, Чэнь Цзянхэ, Ли Йе мог хотя бы узнать много вещей путем допроса, перед тем как вернуть Вэй Цзяньнаня обратно в Чанъань.

Почему Сонг Цзяо не забрал Вэй Цзяньнань обратно?

Ли Йе предположил, что единственным ответом было то, что Сонг Цзяо не дрался с Вэй Цзяньнанем!

Тогда кто победил Вэй Цзяньнань?

Ли Йе спросил Лю Дажена. Лю Дажэн тоже этого не делал.

Тот человек, который сражался с Нангон Дийи? Это было невозможно. У него не было причин помогать Ли Йе.

Нангонг Дийи допил ещё одну кастрюлю вина. Он лежал на столе и вздохнул. "Я не могу ответить на твой вопрос".

Он не знал или не хотел признаваться?

Ли налил себе бокал вина и выпил все за один глоток. "Потом я изменил вопрос. Почему ты появился в тот день в уезде Хуанли?"

"На этот вопрос легко ответить." Нангонг Дийи вздохнул с облегчением. "Императорская астрономическая обсерватория получила сообщение, что самый выдающийся ученик горы Чжуннань появится в уезде Хуанли."

"Появится?" Ли Йе ухватился за это слово.

Нангун Дийи кивнул. "Кивнул бы".

"Кто передал сообщение?"

"Подчинённый получил его."

Ли Йе нахмурился. В данном случае невозможно было отследить источник. В Императорской Астрономической Обсерватории было много культиваторов и она руководила всеми даосскими сектами в мире. Их информаторы были по всему миру, и их способности нельзя было недооценивать. Для них было нормальным заранее предсказывать местонахождение некоторых выдающихся мастеров.

Ли Йе снова спросил: "До какого уровня дошло ваше культивирование?"

Нангонг Дийи улыбнулся. Он пошатнулся до ног и был готов идти. "Не высоко и не низко. Просто средний."

Он пошел прямо к лестнице. Когда он собирался спуститься вниз, он остановился и посмеялся над собой. "Это бесполезно с высокой культурой". Есть много вещей, которые я не могу сделать."

Сказав это, Нангонг Дийи спустился вниз.

Ли Йе не двигался, и он обдумал слова Нангонг Дийи.

Он пришел, чтобы задать вопросы Нангонг Дийи в поисках ответа, но теперь вопросов стало все больше и больше, не получив ни одного ответа.

Постепенно Ли Йе почувствовал, как будто за этими вопросами стояла невидимая рука, упавшая с неба.

Он чувствовал себя очень странно.

Большая рука, которая падала, должна была обладать необыкновенной силой.

Но он не чувствовал опасности.

...

Когда Вэй Баохэн вернулся в свою усадьбу, он был в очень хорошем настроении.

Ему не о чем было беспокоиться, так как он раскрыл дело в уезде Хуанли.

Он был очень уверен, что демагогические слова, которые он сказал Ли Цзюй, были достаточны, чтобы заставить Ли Цзюй иметь томительный страх за Ли Е. Дуэт Ван, Лу Янь и другие, которые приблизились к Ли Йе, были бы вовлечены в неприятности, и Ли Цуй доверял бы им меньше.

Это было большой пользой для Wei Baoheng, и его позиция как премьер-министра была бы очень устойчива.

"Смена уезда Хуанлы является очень опасной вещью, но после вашего умного ответа, вы не только спасти день, но и получить большую пользу". Ваша мудрость является непревзойденным в мире. Я переполнен восхищением!" Доверенные подчиненные и последователи Вэй Баохэн вырезали руки и передавали свои поздравления с лестными улыбками на лицах.

Вэй Баохен прикоснулся к бороде и сказал: "Если бы я не был мудрым, как бы я мог удержаться на посту правящего премьер-министра".

Когда он сказал это, он был очень амбициозен, как будто вся страна в его руках.

"Ты самый могущественный премьер-министр в Танской империи!" Последователь продолжал льстить.

Вэй Баохэн гордо смеялся.

"Но есть одна вещь, которую я не понимаю", доверенный подчиненный колебался сказать, как он вдруг что-то придумал.

"Что непонятно? Просто скажи это. Я сегодня в хорошем настроении, так что я отвечу на ваши вопросы!" Вэй Баохэн сказала, что это было сказано с тревогой.

Последователь сказал с сомнением: "В тот день в уезде Хуанли, причина, по которой Ли Е не был пойман, была в том, что ваш младший брат, Вэй Цзяньнань, был перехвачен таинственным человеком. Согласно вашему младшему брату, культивирование этого человека было выше, чем у вашего младшего брата. Это не имело смысла, так как культивирование этого таинственного человека было выше, чем у твоего младшего брата, почему он не поймал твоего младшего брата".

Вэй Баохен нахмурился. "Он сказал, что сбежал так быстро, что его не схватили."

"Понятно." Последователь понял. "Тогда не о чем беспокоиться."

Вэй Баохен кивнул, но внезапно у него появилось плохое предчувствие. Он чувствовал, что что-то не так, но не мог сразу понять.

В этот момент кто-то поспешил сообщить: "Герцог Вэй, случилось что-то плохое!"

Сердце Вэй Баохена внезапно стукнулось, и на него обрушилось плохое чувство. Он был в шоке. "Почему ты так паникуешь?"

"Твой младший брат, Вэй Цзяньнань, пошел в офис Чанъань!" Коммерсант был в шуме.

"Что?" Вэй Баохэн был ошеломлён. "Почему он пошёл в офис Чанъань?"

"Наш информатор в офисе Чанъань сообщил, что когда Вэй Цзяньнань вошел в офис Чанъань, он громко сказал, что ему нужно встретиться с Ли Йе и Сюй Шаому, и что в тот день он устроил засаду, чтобы убить принца Аня по вашему приказу в уезде Хуанли!"

"О чём ты говоришь? Как это может быть? "Он сумасшедший?!" Вэй Баохэн был напуган, шокирован и сбит с толку. Его черты полностью скрутились вместе, и его сердце колотилось с ощущением, что небо и земля кружились, как будто небо рухнуло. Он дрожал повсюду.

Он воспользовался демагогическими словами, чтобы завоевать симпатию и доверие Ли Цзюя, так что у него была возможность свести дело уезда Хуанлы к нулю и назвать черное белым. Но теперь Вэй Цзяньнань дал показания против него, так что все его усилия сойдут на нет!

Коммерсант продолжал торопиться: "Более того, у Вэй Цзяньнаня есть бухгалтерская книга, на ней есть свидетельства вашей коррупции и взяточничества...". Он собирается сдать тебя!"

"Бухгалтерскую книгу? Что за бухгалтерская книга?!" Вэй Баохэн открыл глаза широко и непрестанно смотрел налево и направо.

Его доверенный последователь вдруг что-то придумал. Он не мог не сделать шаг назад. Он в ужасе посмотрел на Вэй Баохэна. "Будет ли это бухгалтерская книга, записывающая процентные сделки между вами и чиновниками на всех занятиях?"

Вэй Баохенг был ошарашен, как будто видел призрака днём. "Это, это невозможно! Как он достал мою бухгалтерскую книгу и зачем он это сделал?!"

С доказательствами Вэй Цзяньнань, дело уезда Хуанлы будет урегулировано, и Вэй Баохэн был обречён на катастрофу. Поэтому, как только доказательства его коррупции и взяточничества будут обнародованы, он будет непосредственно расследован судом. Даже если бы Ли Цзюй пользовался его благосклонностью, Ли Цзюй не потерпел бы его великой вины!

"Это невозможно, это невозможно..." Вэй Баохэн продолжал качать головой, паниковать и отвлекаться.

"Герцог Вэй..."

Вэй Баохэн внезапно встал в смутном взгляде и сделал несколько шагов вперед своими пустыми глазами. Он вдруг остановился и вылил полный рот крови!

"Всё кончено, всё кончено, всё кончено!" Вэй Баохен роптал рассеянно. Вдруг он вскочил, указал на дверь и закричал: "Вэй Цзяньнань! Зачем ты это делаешь!"

Заканчивая рев, его трижды вырвало полным ртом крови. Он чуть не упал в обморок, его тело дрогнуло, и он внезапно сел на землю и побледнел.

Через долгое время он внезапно заревел на небе: "Кто это! Кто это, кто хочет меня уничтожить! Кто это?!"

...

В офисе Чанъань Ли Йе уставился на Вэй Цзяньнань, который стоял на коленях в коридоре. Он слегка нахмурился.

Сюй Шаому, судья в офисе Чанъань, сидя на севере зала, лично рассмотрел дело. Он читал бухгалтерскую книгу. Он перевернул её со страницы на страницу и нахмурился сильнее. В конце концов, он не мог не телепортироваться.

Он кашлял, а потом контролировал свое выражение. Сюй Шаому передал бухгалтерскую книгу Ли Йе. "Вице-магистрат, вы тоже посмотрите на неё. Вэй Баохэн настолько смел, что взял коррупцию и взяточничество и нарушил закон. Его преступления многочисленны и ужасны!"

Когда Ли Йе переворачивал книгу отзывов, Сюй Шаому посмотрел на Вэй Цзяньнань, который дрожал, и торжественно сказал: "Вэй Цзяньнань, то, что вы только что сказали - правда?".

"Все мои слова правдивы. Я не лгал! Вэй Баохэн послал меня в уезд Хуанли со многими мастерами с целью сговора с речными бандитами, чтобы ограбить "Осенние подарки" на складе в доке, чтобы мы могли заманить вице-магистрата Ли для расследования и борьбы с ним! Он всё это подстроил!" Вэй Цзяньнань немедленно ответил.

"Пусть подпишет!" Сюй Шаому помахал рукой.

Ли Е закрыл бухгалтерскую книгу и смотрел, как Вэй Цзяньнань покорно подписывает. Он понял, что несмотря на то, что у Вэя Баохэна было много средств, на этот раз он будет побежден!

Чувство в его сердце было еще более странным.

Кто же ему помогал?

Кто еще мог помочь ему в таком большом мире?

И настолько могущественный?

"Уходите! Я войду в Императорский дворец и доложу об этом императору!" У Сюй Шаому дёрнулся рот, и его выражение было очень странным. Ему хотелось посмеяться, но он выдержал это тяжело, поэтому он стиснул зубы и подёрнул рот. Его выражение было таким смешным.

Первоначально, когда дело уезда Хуанлы перешло в ведение Центрального судебного управления, дело провалилось. Сюй Шаому и другие были очень расстроены тем, что их усилия окажутся напрасными, и, возможно, Центральное судебное управление возложит на них вину за преступление.

Неожиданно Вэй Цзяньнань внезапно сдался!

Он не только сдался, но и принёс доказательства коррупции Вэй Баохэна, которых было достаточно, чтобы уничтожить Вэй Баохэна!

Это был большой сюрприз, и это случилось внезапно!

Это застало людей врасплох и заставило их захотеть посмеяться!

Перед тем, как Сюй Шаому покинул зал, он посмотрел на небо и подумал: "Есть ли в мире что-то хорошее? Есть ли пенни с небес?"

Ли Йе подошел и сказал Сюй Шаому: "Магистрат, вы должны войти в императорский дворец с герцогом Ван и герцогом Лу".

Хотя официальная позиция Сюй Shaomu не была низкой и он имел квалификацию встречи императора в императорском дворце, его слова были маленьким влиянием по сравнению с 3 премьер-министрами. Он должен был доложить о случае с Wang Duo и Lu Yan, чтобы Li Cui не мог больше благоприятствовать Wei Baoheng!

"Ты прав!" Сюй Шаому кивнул. Сейчас он был очень рад, но, к счастью, Ли Йе напомнил ему.

Хотя Ли Йе выглядел торжественно, он не был шокирован или слишком рад. Сюй Шаому внезапно кое-что понял.

Почему Вэй Цзяньнань сдался?

Конечно, это не было устроено Сюй Шаому, но он также знал, что это не было устроено Лу Янь и Ван Дуо.

Устроил ли это Ли Йе?

Скорее всего!

Кроме Ли Йе, кто еще мог быть?

Если Ли Йе не устроил это, почему он может быть таким спокойным сейчас?

Сюй Шаому сразу же ошарашил Ли Йе. Он взял Ли Йе за руку и в восторге сказал: "Я видел твои средства сегодня". Ты очень классный! Если на этот раз Вэй Баохэн будет свергнут, у тебя будет самая большая заслуга! Если это удастся, ваше доброе имя будет распространяться и восхваляться не только в городе Чанъань, но и по всей Танской империи!".

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 109 Ты меня пинаешь?**

Великолепный павильон.

Лю Саньян посмотрел на человека с голубой каемочкой, который стоял перед окном с руками за спиной и смотрел на город Чанъань, рассеянный.

Давно она на него так не смотрела.

Когда это было в последний раз, несколько лет назад?

В то время седовласый человек спереди был самым могущественным министром и самой яркой звездой во всей Танской империи. Куда бы он ни пошел, он был окружен другими. Даже когда он стоял тихо, он был сияющим и властным.

Но человек средних лет на фронте уже не обладал захватывающим духом и агрессивностью. Он стоял перед окном, но Лю Саньян чувствовал, что он далеко в небе. Он был похож на порыв ветра без дыхания и облака в небе, спокойный и естественный.

И его лицо... В прошлом у него было лицо, которое заставляло сердце молодой девушки биться быстрее даже с первого взгляда, без каких-либо дефектов. Но теперь его лицо было настолько обычным, что никому не было интересно смотреть на него во второй раз.

Его лицо изменилось, как и его темперамент. Он был совершенно другим.

Но Лю Саньян совсем не чувствовал себя странно.

Он давно укоренился в ее душе, так что как бы он ни изменился, он все равно был им в ее глазах.

Лю Саньян просто не ожидала, что она увидит его и будет служить ему снова в оставшуюся жизнь, это было бы невозможно. Как живые могли видеть мертвых снова?

Лю Саньян вытерла мокрые глаза. Когда мужчина с голубой каемочкой повернулся, она улыбнулась, как обычно. "Ваше Высочество, пора обедать". Я собираюсь готовиться."

"Не беспокойтесь. Садись." Мужчина с голубой каемочкой снова сел за стол. Внезапно он слегка нахмурился, а потом кашлянул. Он вынул носовой платок, чтобы прикрыть рот, и в конце концов перестал кашлять. Но когда он опустил носовой платок, на нем была багряная кровь.

"Ваше Высочество!" Лю Саньян испугалась и поспешно бросилась к человеку с голубой каемочкой, ее глаза были полны ужаса и смятения.

Она знала его много лет и никогда не видела, чтобы его рвало кровью. До этого инцидента она всегда думала, что ничто в мире не может ему навредить.

"Это не имеет значения". Человек с голубой каемочкой махнул рукой и спокойно улыбнулся. "У меня было несколько драк в уезде Хуанли... Когда я ранил Вэй Цзяньнаня, я также подложил запрет в его тело. Поддержание запрета будет потреблять много моей энергии".

Человек с голубой каемочкой взглянул на Лю Саньяна, который выглядел бледным. "И вы не обязаны называть меня Вашим Высочеством."

В конце концов, Лю Саньян не была молодой девушкой, поэтому она могла контролировать свои эмоции. Она укусила нижнюю губу и кивнула, не спрашивая многого.

Человек с голубой каемочкой прислонился к спинке стула и вздохнул с облегчением. Он выглядел немного лучше. "Саннианг, боюсь, мне придется остаться здесь на некоторое время. Я буду тебя беспокоить?"

"Ваше Высочество... Господин, конечно, нет. С удовольствием." Лю Саньян не знал, плакать или смеяться. Это было бы самым счастливым и ожидаемым событием в её жизни - служить человеку перед ней.

Он был самым выдающимся человеком в Танской империи. В прошлом, это было бы подарком и захватывающей вещью для других - встречаться с ним не один раз. Но теперь он начал беспокоиться о том, чтобы беспокоить других.

"Мир меняется, сердца людей меняются, и даже я изменился". Хорошо, что ты не изменился." Человек с голубой каемочкой улыбнулся и постепенно закрыл глаза. "Я чувствую усталость, поэтому мне нужно отдохнуть. Не знаю, будут ли меня ждать ожесточенные битвы".

"Сэр, вы можете спокойно отдохнуть. Я буду постоянно сопровождать вас."

"Хорошо."

...

Дворец Ханьюань.

Ли Цзюй бросил все мемориалы на трон на королевском столе.

Его гнев закипел, и он взглянул на Вэй Баохэна, который стоял на коленях во дворце. Он скрежещал зубами и говорил: "Мой премьер-министр на самом деле самый крупный коррумпированный чиновник в мире, который принял более миллиона таэлей серебра во взятки! Вы позорите меня! Ты все еще держишь меня в своем сердце?!"

Вэй Баохэн лежал склонный к земле, дрожащий повсюду. Он плакал о том, что его оклеветали, когда он слышал это.

Рядом с ним Ван Дуо и Лу Янь посмотрели друг на друга и увидели улыбки друг друга из своих глаз. Ван Дуо порезал руки и сказал Ли Цзюй: "Ваше Величество, преступление коррупции Вэй Баохэн имеет неопровержимые доказательства. Если вы отправите людей на обыск его поместья, незаконные деньги будут найдены!"

Лу Янь последовал эху: "И свидетель, и свидетель присутствуют, поэтому он не может избежать своего преступления. Надеюсь, Ваше Величество вынесет разумное решение!"

Сюй Шаому также поспешно повторил: "Надеюсь, Ваше Величество примет разумное решение!"

Лицо Ли Цзюя скрутилось, и он был в очень плохом настроении. Он был так зол, что хотел проглотить Вэй Баохэн.

Как император, даже если Ли Цзюй был некомпетентен, он также знал, что Вэй Баохэн виновен. По мнению Ли Цзюя, это было не так уж и важно. Если бы кто-то работал на него, он дал бы ему некоторые преимущества. Что действительно разозлило Ли Цуя, так это не коррупция Вэй Баохэна, а то, что он присвоил слишком много денег?

Миллион таэлей серебра... Как император, у Ли Цзюя не было столько денег в казне!

Другими словами, если оставить в стороне личность императора Танской империи и государственную казну, то Вэй Баохэн был богаче его с точки зрения частной собственности!

Это вызывало отвращение у Ли Цзюя, как будто он ел муху.

"Ты работаешь на меня, и тогда я дам тебе награду, но, наконец, я узнаю, что ты богаче меня, что неразумно."

"Вэй Баохэн!" Ли Цуй скрежещал зубами и чуть не потерял контроль над своим гневом. "Я так тебя ненавижу, что жалею, что не смогла съесть твоего мяса и содрать с тебя кожу! Так ты отплачиваешь мне за мое доверие к тебе и за мою защиту тебя в повседневной жизни? Ты сукин сын. Я убью тебя и всех твоих родственников!"

Ли Цзюй не возражал против коррупции и взяточничества Вэй Баохэна, но исходил из того, что Вэй Баохэн искренне предан ему. Однако казалось, что Вэй Баохэн ему совсем не верен!

Ли Цзюй чувствовал, что его обманули. Он был очень болезненным, что он был обманут своим самым доверенным благосклонным министром.

Он не только чувствовал боль, но и унижение.

Когда все люди в мире знали о поведении Вэя Баохэна, они также смеялись над Ли Цзюем, потому что он был настолько глуп, что держал рядом неблагодарного человека.

Напротив, казалось не столь важным, что Вэй Цзяньнань подставил Ли Е.

"Ищите! Немедленно! Обыщите его поместье наизнанку!" Ли Цзюй гневно размахивал рукавами. "Ван Дуо и Лу Янь, вы двое идите искать лично! Взять чиновников в офисе Чанъань! Отпустите Ли Йе вместе! Тщательно обыщите!"

Вэй Баохэн испугался до смерти, когда услышал эти слова.

Ли Цзюй знал, что Ван Дуо и Ли Е не ладили с ним, но Ли Цзюй все равно позволил им обыскать его особняк, что было полным отказом от него и не дало ему шанса на жизнь!

Бессердечный!

Ли Цзюй намеревался убить его!

Когда Вэй Баохэн понял это отчаянно, он испугался до смерти. Он выругался и продолжал коровиться, вызывая громкий шум. "Ваше Величество! Меня оклеветали! Они делают это, чтобы подставить меня! Я верен вам. Ваше Величество, вы должны отстаивать справедливость для меня..."

"Пойдёмте!" В глазах Ли Цзюй были убийственные намерения. "Если он осмелится снова заговорить, вытащите его язык за меня!"

Тело Вэй Баохэна было неподвижным, его руки и ноги были холодными. Внутри и снаружи дворца на него сфокусировались мощные вдохи. Если бы он осмелился сделать хоть какое-то движение, его бы тут же ударили.

Внутри Императорского дворца были лучшие мастера.

Вэй Баохэн ничего не мог сделать только со своим культивированием!

Ли Цзюй бросил книгу учётных записей в Ван Дуо. "Проверяйте один за другим!"

"Да, Ваше Величество!" Они все поклонились и посмотрели друг на друга, чувствуя себя очень счастливыми.

...

Рано утром, чтобы Вэй Баохэн не услышал новостей и не передал улики, Ли Е и чиновники в офисе Чанъань затаились на улицах возле усадьбы Вэй Баохэн и шпионили за усадьбой на расстоянии, замаскировавшись. Они ворвались, как только получили указ императора.

Чтобы обеспечить бесперебойную работу, Чанъаньская контора оказалась в полной боевой готовности. Лучшие мастера Wang Duo и Lu Yan также стояли в темноте, чтобы убедиться, что ничего не пойдет не так.

Вся усадьба Вэй Баохэн была твердо окружена. Занятые улицы казались спокойными, но они были полны опасности и турбулентности.

Ли Е, переодетый торговцем, был свободен и свободен. Сидя на улице, он ел семена дынь и смотрел на всевозможных красавиц на улице, наслаждаясь собой.

"Прочь с дороги! Ты не знаешь, где это? Улица перед усадьбой премьер-министра - это то место, где можно остановиться?"

Наслаждаясь пейзажем в хорошем настроении, Ли Йе внезапно ударили по плечу. На самом деле, он обнаружил другую сторону, но он не двигался из-за учета личности разносчика.

Ли Йе встал и увидел большую толпу людей, одетых как слуги и топорики мужчины бросаются к нему агрессивно. Впереди стояла цыпочка в роскошной одежде, державшая в руках складной вентилятор. Он поднял голову, очень высокомерно.

Ли Йе похлопал пылью по плечу и решил пойти немного дальше, чтобы подчеркнуть общую ситуацию.

"Остановите его!" Его сопровождающие немедленно бросились вперёд и окружили Ли Йе полностью, пока ребёнок размахивал рукой. "Вы осмелились остаться перед поместьем премьер-министра, но не загладили свою вину. Ты так легко хочешь уйти?"

От поместья премьер-министра было больше сотни шагов.

Ли Йе спокойно посмотрел на девчонку. "Вы из поместья Вэй Баохэн?"

"Мой отец - премьер-министр при дворе! Так ты боишься? Если ты боишься, встань на колени и покорно преклони колени. Тогда я пощажу тебя! Иначе я сломаю тебе руки и ноги и брошу в ров!" Чайлд поднял челюсть чрезвычайно высокомерным взглядом.

Ли Йе увидел за девчонкой знакомого, который зловеще улыбался ему.

Ли Яо!

Так это объяснило. Ли Йе понял, что именно Ли Яо пособничал сыну Вэя Баохэна, чтобы он попал в беду безо всякой причины.

"В чём дело, Чильде Яо? Ты теперь не в себе?" Ли Йе спокойно взглянул на Ли Яо, выплюнув кусок скорлупы дынного семени.

Ли Яо подошел к Ли Йе и злобно посмотрел на него. Ли Яо сказал странным тоном: "В чём дело, Ваше Высочество принц Ан? Ты не можешь ужиться в офисе Чанъань, поэтому выполняешь поручение для других?"

Он чихнул. "Вам не повезло, что вы встретились со мной сегодня! Разве ты не высокомерен? Я хочу знать, как высокомерно ты можешь быть перед поместьем премьер-министра и сыном премьер-министра!"

"Тебе не нужно так много ему рассказывать!" Хайльд махнул рукой с презрительным видом. Он холодно сказал Ли Йе: "Независимо от твоего статуса, если ты хочешь выжить в официальных кругах Танской империи, ты должен полагаться на моего отца! А теперь встань на колени, или я заставлю тебя страдать!"

Углом глаза Ли Йе увидел бегущего по улицам Ямэня, размахивающего маленьким флагом на углу улицы - это был сигнал хороших новостей из Императорского дворца.

"Сын премьер-министра?" Ли Йе взглянул на ребенка. "Ты только что пнул меня?"

"Что ты сделаешь, если я тебя пну? Если ты опять будешь нести чушь, я убью тебя..." закричала детка.

Однако, прежде чем он смог закончить свои слова, Ли Йе ударил его по лицу. Все его зубы вылетели, а потом он поднялся в воздух. Он кричал и бесчисленное количество раз поворачивался в воздухе. А потом он сильно упал на улице.

Все были шокированы и смотрели на Ли Йе невероятно безо всякой реакции.

"Ли Йе"! Ты осмелился победить сына герцога Вея. Ты..." Ли Йе был ошеломлен. Но когда он пришел в себя, он был переполнен радостью. Он указал на Ли Йе и начал кричать на него.

Его слова не были закончены.

"Бах". Ли Йе сразу же ударился в нос, вызвав кровотечение из носа. Ли Яо откинул голову назад, и его тело много раз перевернулось вперед и назад. В конце концов, он ударился глазами о стену.

"Муха". Ли Йе с презрением размахивал руками.

В конце концов, служители малыша отреагировали, и они попали в беспорядок. Они выглядели свирепо и набросились на Ли Йе. "Ты осмелился навредить сыну премьер-министра". Как ты смеешь! Ты устроил смерть при дворе!"

Ли Йе пренебрежительно храпел и штамповал свою правую ногу.

"Бах". Волна Ци быстро распространилась, и топорики вокруг него улетели. Они упали на землю со всех сторон, как мёртвые листья. Они не могли встать, завывая на землю.

"Что случится, если я ударю сына премьер-министра? Сегодня я снесу поместье премьер-министра!" Ли Йе переступил через топорщиков и снял костюм разносчика, показав официальную форму вице-магистрата четырех классов в офисе Чанъань.

С обеих сторон, многие чиновники снимали свои маскировочные костюмы, чтобы показать официальную униформу офиса Чанъань. Они ворвались в поместье Вэй Баохэн с ножами в руках!

В этот момент ошарашены были и дети, и Ли Яо, и слуги и топорики усадьбы Вэй Баохэн, которые упали на землю. Они были настолько шокированы, что чувствовали, как будто их челюсти падают на землю, как будто днём видят призрака.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 110 Навсегда**

Ли Йе сказал, что он собирается снести поместье премьер-министра, так что он действительно сделал это.

Перед лицом многих хозяев усадьбы премьер-министра Ли Йе помахал рукой, и чиновники офиса Чанъань устремились во дворы, как приливы и отливы.

Вскоре из всех домов раздался звук нефритовых изделий, и книжные полки были опрокинуты.

"Вице-магистрат, подозреваю, что под голубыми плитками во дворе третьего двора пусто. Пожалуйста, скажите мне, что делать!" Ван Ли пришёл за инструкциями.

Ли Йе помахал рукой. "Копайте!"

"Да!"

Через некоторое время инспектор пришёл сообщить: "Вице-магистрат Ли, в задней части четвёртого двора есть каменоломня, которая была высокая и большая. Похоже, она многое умеет скрывать..."

Ли Йе помахал рукой. "Копай!"

"Да!"

Другой чиновник пришёл спросить: "Вице-магистрат Ли, я нашёл зазор между стенами в восточном кабинете, но не могу найти выключатель. Пожалуйста, дайте мне инструкцию!"

"Нажмите его!"

"Толкайте через стену или весь восточный кабинет?"

"Хмм?"

"Хорошо. Толкай через весь двор!"

"Вице-магистрат Ли, расположение чердака восточного двора не соответствует геомантии и выглядит очень странно!"

"Толкай!"

"Вице-магистрат, в озере за каменным заводом нет рыбы!"

"Копайте!"

"Вице-магистрат..."

"Толкай!"

"Вице-магистрат..."

"Копайте!"

"..."

Культиваторы всегда были хороши в сокрытии вещей. Поместье премьер-министра было слишком большим, было много пробелов и тайных комнат. Для тщательного обыска, если чиновники офиса Чанъань подозрительно относились к какому-либо месту, они насильно ломали его после того, как докладывали Ли Йе, чтобы не пропустить ни одного крошечного места.

Поместье Вэй Баохэн было не меньше поместья принца Аня. Под командованием Ли Йе стены были разрушены, дома обрушились, холмы упали, озера наполнились, и повсюду царил хаос. Все мужчины Вэй Баохэн, которые находились под стражей в месте, принадлежавшем офису Чанъань, смотрели на спину Ли Йе, как будто смотрели на Яму, дрожа от страха.

Из-за своего статуса, Ван Дуо и Лу Янь не присоединились к акции разрушения. Командование акцией было в офисе Чанъань. Сюй Шаому не стал бы красть прожектор у Ли Йе в это время, поэтому он как раз стоял на стороне с руками за спиной и наслаждался шоу.

"Заместитель магистрата, мы кое-что нашли! Мы нашли пятьдесят таблеток для культивирования, десять волшебных сокровищ 2-го ранга и четыре волшебных сокровища 3-го ранга в промежутке восточного исследования"!

"Вице-магистрат, мы нашли потайную комнату, спрятанную под землёй в шестом дворе! Там медные монеты, нагроможденные, как горы, и бесчисленное золото и серебро!"

"Вице-магистрат, когда камень перевернут, мы нашли сокровищницу, наполненную драгоценностями и жемчугом!"

"Вице-магистрат, мы нашли много писем в книге в восточном кабинете!"

"Вице-магистрат, многие пропавшие девочки-подростки спрятаны на чердаке бокового двора..."

Ван Дуо, Лу Янь и другие были ошеломлены. Ван Дуо был очень напуган. "Чего? Есть девочки-подростки? Бесстыдные! Вэй Баохэн, ты бесстыжая! Сумасшедшая!"

Ли Йе тоже был ошеломлен. "Вэй Баохэн, этот парень, похищенные несовершеннолетние девочки?"

"Иди и посмотри!"

Ли Йе вздохнул и посмотрел на рухнувшую усадьбу премьер-министра, не зная, что сказать.

Расследование поместья Вэй Баохэн длилось три дня. Много денег, драгоценностей, каллиграфии и картин, а также сокровищ было найдено и скопилось в нескольких холмах во дворе перед домом, что было потрясающе. Должностные лица офиса Чанъань были заняты подсчетом днём и ночью. Таким образом, на четвёртый день расследование поместья Вэй Баохэн всё ещё находилось на полпути.

Wang Duo, Lu Yan и другие определенно не остались бы здесь для того чтобы наблюдать и Xu Shaomu имели много официальных дел для того чтобы иметь дело с в офисе Chang'an, поэтому Li Ye был ответственен за расследование.

На четвертое утро Ли Йе, как обычно, пил чай во дворе перед домом и смотрел на занятую толпу.

Внезапно, Ван Ли тихо подошел. Не увидев рядом важных чиновников, он поспешил прошептать Ли Йе: "Вице-магистрат, мы нашли настоящее место, где Вэй Баохэн прячет свои волшебные сокровища и таблетки Дан! Там есть все виды волшебных сокровищ, от супа до орехов, все с высоким классом"!

Ли Йе был счастлив и кивнул. "Ну, иди и посмотри".

Для культиваторов деньги были важны, но вещи, связанные с выращиванием, были самыми ценными.

Ли Йе проследовал за Ван Ли в подземную секретную комнату. Он был потрясен ослепительными сокровищами, стоявшими перед ним, когда он вошел в дверь.

Это была каменная комната радиусом в двадцать шагов, и она была очень просторной. Там было много каменных столов, расположенных рядами, и на каждом из них был клад. Это были нефритовые бутылки с пилюлями Дана, драгоценные ножи, положенные на ножеподержатели, призывы в ящике и так далее.

"Вэй Баохенг" заслуживает быть правящим премьер-министром. Я понятия не имею, сколько взяток он получил за эти годы. Волшебные сокровища и таблетки Дан, которые вассальные государства и чиновники дали ему, чтобы он пользовался его благосклонностью и давал взятки, имеют высокий класс. Они намного лучше, чем то, что находится в промежутке восточного изучения!". Ван Ли потер руки и жадными глазами посмотрел на сокровища. "Теперь все хорошее в наших руках! Нет, они в твоих руках!"

Ли Йе подошел к ближайшему каменному столу. Он достал нефритовую бутылку и вылил одну из таблеток Дэна внутрь. Его выражение изменилось, когда он увидел это. Пилюлька Дэна излучала богатый Духовный Ци.

"Это Золотая Духовная Пилюля с острова Пенглай!" Ван Ли сразу же вспыхнул, увидев слова на нефритовой бутылке. Он был шокирован. "Пэнглай на востоке, Шушань на западе, Сюэлу на севере, Дунтин на юге". Пенглай - самая известная секта Бессмертных на востоке. Их специализацией является рафинирование таблеток Дэн, которые известны уже тысячу лет. Золотая Духовная Пилюля - лучшая Духовная Пилюля острова Пенглай!".

Говоря об этом, Ван Ли проглотил и продолжил: "Золотая Духовная Пилюля бесценна. Если культиватор под властью Духовного Мастера принимает одну Золотую Духовную Пилюлю, то его культивирование временно улучшится на одно царство, а три Золотые Духовные Пилюли помогут улучшить на два царства! Когда это необходимо, это означает, что есть несколько мастеров 9-го уровня Ци-рафининга, которым нужна помощь!".

Ли Йе действительно налил три Золотых Духовных Таблетки. Ван Ли задыхался от шока. "Говорят, что на острове Пенглай уходит три года на то, чтобы усовершенствовать печь Золотых Духовных Таблеток, и в каждой печи есть только три Золотых Духовных Таблетки"! Это, это объем Пенглайского острова за три года! О чем остров Пенглай просил Вэй Баохэн помочь, чтобы ему дали три Золотые Духовные Пилюли?!"

"В любом случае, это не может быть хорошей вещью. Может быть, Вэй Баохен попросил их." Ли Йе положил Золотые Духовные Таблетки обратно в нефритовую бутылку и забрал их себе.

На втором каменном столе была коробка с двумя фиолетовыми "Призваниями" внутри.

"Это пурпурные Призвания?!" Ван Ли широко открыл глаза, потому что пурпурные "Призвания" были редкостью. "Это большие пурпурные призывы от Сюэлу?!" Когда он узнал призывы, он был ошарашен и безмолвен.

Ли Йе взглянул на Ван Ли. Он взял фиолетовый Призвание и посмотрел на него внимательно. Это было типичное оскорбительное Призвание и было представлено в виде техники. "Большое Призывное Призывное Призывное Призывное"? Говорят, что когда он используется, его импульс похож на гром. Даже если мастера 9-го уровня Qi-рафининга, они не осмеливаются противостоять ему лицом к лицу!".

"Вице-магистрат, вы действительно много знаете!" Ван Ли немедленно похвалил его. Этот парень был действительно знающим. Во время своих разочаровательных лет в офисе Чанъань, он не делал ничего каждый день, но читал древние книги, чтобы убить время. "Только владелец "Сюэлу" может делать Большие Медвежьи Вызовы". Говорят, что он потребляет кровь, так что только один может быть сделан в течение трех лет. И каждый раз, когда он делает это, ему нужно будет взять три года отпуска..."

Ли Йе принял "Большие Дипперские Вызовы".

Затем они продолжали искать различные магические сокровища.

Третьим волшебным сокровищем, которое Ли Йе взял, была пара сапог красного и золотистого цвета. Его название было "Облачные сапоги". Особой функции не было, но она помогала бегать быстро и многократно улучшала скорость. Он достиг чрезвычайно редкого четыре класса!

С этой парой "Облачных сапогах" Ли Е оценил, что Сонг Цзяо может не догнать его. Это был непревзойденный отличный инструмент для побега в путешествиях, убийствах и бегстве в Цзянху.

"Вице-магистрат, смотрите. Это Духовная роса Меч! Целая бутылка Мечной Духовной Рсы!" Ван Ли был особенно взволнован. Он поставил стеклянную бутылку перед Ли Йе с дрожащими руками. "Духовная роса меча" - самое ценное сокровище в Шушане! Ужасно, что он может повысить класс волшебного сокровища!"

Ли Йе тоже был удивлен и тронут.

"Многие люди выращивают мечи в Шушане, и духовный меч Шушана не имеет аналогов в мире. Самой большой опорой является Меч Духовной Рсы, который является специальностью в Шушане! Выдающиеся ученики в Шушане будут поддерживать свои духовные мечи Духовной росой меча, чтобы повысить класс своих духовных мечей"! Голос Ван Ли дрожал руками.

"Хорошая вещь". Ли Йе похвалил и взял его.

В каменной комнате было двадцать пять каменных столов. Ли Йе взял только пять сокровищ. Помимо Золотых Духовных Таблеток, Больших Медных Призваний, Облачных Сапоги и Мечной Духовной Рсы, он также взял набор из семи маленьких летающих мечей, разделенных на семь цветов, включая красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый.

Название летающих мечей сделало Ли Йе несколько безмолвным, так как они назывались Семь фей. Он не знал, откуда они взялись.

Но летающие мечи были редки. Даже самый худший летающий меч был бесценен, не говоря уже о том, что "Семь фей" занимали 4-е место!

Возможно, они были самыми ценными сокровищами, которые Ли Йе приобрел.

Для использования летающего меча нужны были технические навыки. Культиваторы низкого или среднего звена, занимавшиеся переработкой ци, не могли им пользоваться. Однако у Ли Йе был уникальный метод. До тех пор, пока он улучшал свое культивирование до 6-го уровня очистки ци, он мог использовать его в обычном режиме.

Li Ye позволил Wang Duo, Lu Yan и Xu Shaomu разделить остальные сокровища. Конечно, некоторые из них нужно было представить императорскому двору, поэтому Wang Duo и другие не получили бы больше сокровищ чем Li Ye. Кроме того, Ли Йе сначала выбрал хорошее.

"Вэй Баохэн, этот старик, заслуживает быть самым могущественным премьер-министром и вторым влиятельным человеком на публике в Танской империи". У него так много хороших вещей, которые соответствуют его личности. Логично, что человек, который делает плохие вещи, становится богатым, а кто делает хорошие вещи, в конце концов мертвым!" Когда Ли Йе покинул сокровищницу, он чихнул. Но он был в хорошем настроении после хорошего урожая сегодня.

С сегодняшними ветрами и нефритовым медальоном, который оставил Ли Сянь, Ли Йе мог нападать и защищаться, и он был вольен продвигаться вперед или отступать с точки зрения волшебных сокровищ. В бою с другими он определённо преподнёс бы своему противнику неожиданный сюрприз.

Ли Йе позволил Вань Ли выбрать сокровище, которое заставило Вань Ли переполниться благодарностью.

Под командованием Ли Йе расследование поместья Вэй Баохэн длилось семь дней.

Через семь дней расследование было закончено. Все инкриминирующие улики были записаны должностными лицами офиса Чанъань и Уголовного департамента. Поскольку дело имело большое значение, его слушали вместе три департамента, а главным судьей был Лу Янь.

На восьмой день должностные лица канцелярии Чанъань и уголовного департамента сопроводили Вэй Баохэн, выращивание которого было лишено хозяев в Императорском дворце, в усадьбу Вэй Баохэн для идентификации улик. Это была лишь необходимая процедура, и никого не волновало, что сказал Вэй Баохэн.

С взъерошенными волосами, Вэй Баохэн в тюремной одежде был сбит с толку, как нищий. Его тело было полно шрамов и испещренной крови. Его дух был низок. Казалось, что когда Вэй Баохэн находился в тюрьме, Лу Янь воспользовался возможностью помучить своего бывшего "союзника".

"Вице-магистрат, Вэй Баохэн привезли сюда!" Ван Ли притащил Вэй Баохэна к передней части Ли Йе и пнул его на колени.

"Ты... Ли..." Вэй Баохэн лежал на земле и смотрел вверх. Когда он увидел Ли Йе, холодно смотрящего на него, его глаза были полны страха. Он поднял руку, дрожа. Он пытался что-то сказать, но не мог сказать ни слова ясно.

Ли Йе взглянул на Вэй Баохэна и наклонился. Он холодно сказал на ухо Вэй Баохэн: "Вэй Баохэн, ты когда-нибудь думал, что так закончится, когда ты убил моего отца в тот день?".

"Ли Йе... Ты, о чем ты говоришь?" Вэй Баохэн смотрел на Ли Йе в ужасе. Его глаза открылись, как медные колокольчики. Когда он сказал Ли Цуй эти клеветнические слова о том, что Ли Йе, возможно, уже знал тайну смерти Ли Сяня, он просто хотел осудить мотивы Ли Йе и не воспринял его слова всерьёз.

Но теперь Вэй Баохэн наконец-то понял, что Ли Йе уже знал правду о битве на горе Багун!

"Мне нужно увидеть Ваше Величество... Мне нужно увидеть Ваше Величество... Ли Йе хочет восстать и имеет злонамеренные намерения. Он мстит за себя. Мне нужно увидеть Ваше Величество!" Вэй Баохэн боролся и пощадил свои последние силы, чтобы схватить брюки чиновника криминального департамента. Он плакал и кричал отчаянно, как сумасшедший.

Чиновник криминального отдела дал ему холодный взгляд. Он не намеревался слушать его "ерунду" и выгнал его.

Ли Йе подошёл и наступил на лицо Вэй Баохэна. Он продолжал шлифовать голову Вэй Баохена в землю.

Лицо Вэй Баохэна быстро покрылось кровью. Он завывал, как свинья.

Все чиновники поворачивали головы и делали вид, что ничего не видят.

Ли Йе смотрел вниз на Вэй Баохэна без эмоций в его глазах. Он мобилизовал немного Духовного Ци, чтобы передать его голос Вэй Баохэн ясно: "Ты мой смертный враг, так как ты убил моего отца! Вэй Баохэн, когда отправишься в ад, не забудь сказать Яме, что ты не хочешь быть человеком в загробной жизни! Иначе я убью тебя, как только встречу. Я не позволю тебе умереть так легко навсегда!"

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 111 Первый вздох**

t

Слепой рассказчик появился в вестибюле на первом этаже Ипин Лу. Он был неряшливым стариком, покрытым серебряными волосами. Его военно-морское платье, очевидно, не подходило. Рядом с его рукой была эрху. Это был один из самых дешевых эрху, единственная особенность которого была в том, что он использовался не в форме.

Ипин Лу предоставил старому рассказчику место для работы рядом с лестницей. У него был стол шириной не более 3 и длиной 6 дециметров. Он был слишком маленьким и слишком старым. Каждый раз, когда рассказчик ударял молотком по столу, со стола выходило немного пыли. Люди беспокоились, что рано или поздно стол рухнет.

Среднее пространство второго этажа было пустым, похожим на патио. Поэтому отдельные комнаты располагались по четырем сторонам этажа, с окнами с левой стороны и патио с правой стороны. Ли Е налил себе бокал вина и на противоположной стороне стола сказал Лю Чжияну: "Зеленое муравьиное вино - особый заказ этого ресторана". Оно не ароматическое. Но оно достаточно крепкое. Это его единственная особенность и преимущество. Хотел бы Большой Мастер выпить?"

Их было только двое в отдельной комнате. Одетая в простой цвет и выглядящая естественным образом, Лю Чжиань взяла бутылку и налила себе полный стакан. Она подняла руки и искренне сказала Ли Е: "Ваше Высочество оказал огромную услугу Чанхэ Ган". Ни одно слово не может выразить мою признательность. До дна, чтобы выразить моё уважение!"

Дело округа Хуанли было закрыто. Вэй Баохэн был сослан на юг Пяти хребтов. Однако, он был "мистически" мёртв, когда достиг реки Хуайхэ. Императорский двор был несклонен к расследованию и просто проигнорировал его смерть. Во всяком случае, никто не встал на сторону Вэй Баохэна среди сотрудников уголовного ведомства и чиновников из 3-х провинций.

Могущественный министр того времени, Вэй Баохэн просто исчез. Его смерть не привлекла к себе никакого внимания.

Банда Чанхэ не была привлечена к ответственности. С помощью Ли Йе был обеспечен шанс на искупление.

Лю Чжиань выпила бокал вина с её выражением, как обычно. Затем она налила ещё один бокал и выпила. Выпив 3 бокала таким образом, она покраснела невинными белыми щеками. Немного покачав головой, Лю Чжиань попыталась открыть глаза: "Крепко!".

Ли Йе не могла не посмеяться над ее прекрасным поведением. Он поднял бокал и сказал: "Большой Мастер действительно герой Цзянху". Вы честны в своих чувствах. Да ладно тебе. Давай выпьем еще вина!"

Глядя на злую улыбку Ли Йе, Лю Чжиань широко открыла глаза. Она намеревалась отказаться от приглашения. Но когда она услышала о честности в своих чувствах, Лю Чжиань вспомнила о "разделяемых трудностях" и миролюбивом характере Ли Йе. "ОК" просто сбежала с ее губ.

Ли Йе чуть было не стукнула по столу о прямолинейности Лю Чжиань. Ему было веселее в сердце.

Ли Йе остановился после еще нескольких бокалов вина. Он никогда не планировал напоить Лю Чжиань.

"Банда Чанхэ" покинула реку Вэй на несколько дней. Боюсь, что ваша грузовая квота была вырезана другими бандами. Когда вы вернётесь на реку Вэй, вы столкнётесь с довольно сложной ситуацией. Я пришлю тебе помощника", - сказал Ли Йе.

Голова Лю Чжиань, по-видимому, тряслась. Пока она неумолимо держала голову неподвижной, её лицо было полностью красным. Она уставилась на Ли Йе, не моргнув, как будто дуэль с последней.

Ли Йе спросил: "Готова ли банда Чанхэ быть первой в списке лучших на реке Вэй?"

"Что?" Лю Чжиань не поняла этого, когда внезапно услышала слова.

Ли Йе улыбнулась: "Она стала бандой первой величины на реке Вэй". Затем она проникла в Шаньдун и попала в Желтую реку и реку Хуайхэ. Транспортировка зерна императорского двора всегда была соусом. Разве банда Чанхэ не хочет разделить интерес?"

Сколько бы она ни выпила вина, Лю Чжиань была так шокирована, что стала трезвой по словам Ли Е. А ещё из-за трезвости она застряла и не знала, что сказать.

"Сейчас у меня нет никаких банд на реке. Вот как ты появился в идеальное время". У Ли Йе была слабая улыбка на лице.

Схватить перевозку зерна означает захватить ядро имперского налогообложения и контролировать богатые регионы Хуайнань и Цзяньнань. Так как мир должен был быть в замешательстве, как только империя Tang получила смущение с борьбой среди феодальных принцев, Li Ye, контролируя перевозку зерна, получил бы неизмеримое преимущество в процессе стремления к гегемонии.

Все в голове у Лю Чжиань были слова о том, что "появилась в идеальное время", хотя она не знала, как ответить. Она просто народная девушка в Цзянху. Банда Чанхэ была никем иным, как группой никем. Она никогда не думала о том, чтобы стать первой в Вэй, не говоря уже о том, чтобы попасть в большие водоразделы Желтой реки, реки Хуайхэ и т.д.

"Я дам тебе полгода", Ли Йе сделал глоток вина. Его взгляд стал глубже и острее. "Если бы вы смогли получить контроль над всеми бандами на реке Вэй в течение полугода, я бы дал вам место в доме принца Аня".

Говоря об этом, Ли Йе смотрел на Лю Чжияня еще глубже, "Но если бы ты провалился, я бы нашел тебе замену... Понимаешь?"

Лю Чжиань был простым, но не глупым. Она хорошо понимала слова Ли Йе. Если бы они не смогли справиться даже с помощью Ли Йе, банда Чанхэ была бы бесполезна. Ли Йе поддержала бы другую банду, чтобы заменить ее.

Это была самая возможность для банды Чанхэ вырасти.

Банда Чанхэ никогда не встречала такой возможности.

Ли Йе заметила, что глаза Лю Чжиань постепенно стали твердыми, и знала, что она приняла решение. Он засмеялся: "Если бы Большой Мастер принял решение, давайте выпьем еще 3 стакана, как кровавый стазис". Что скажешь?"

Большие яркие глаза Лю Чжиань стали еще больше.

Еще?

"Что ты пытаешься сделать?"

Лю Чжиань не мог не почувствовать прохладу.

Ли Йе снова дразнили ее глаза.

...

В это время был взрыв в вестибюле первого уровня.

После небольшого стола за лестницей молоток неряшливого старика ударили по столу. Пыль пробудилась к его лицу. Но старик ничего не почувствовал. Он сказал в сильном тоне: "Говоря о том, что принц Ань приезжает в уезд Хуанлы один, он заглянул в ограбленный склад. Только с одного взгляда, он обнаружил следы грабителей. Он сразу же купил лодку у рыбака и пошел вверх по течению реки Вэй, чтобы поймать грабителей!".

Ли Йе и Лю Чжиан услышали шум и повернулись, чтобы посмотреть. Услышав слова старого рассказчика, Лю Чжиян взглянул на Ли Е и сказал: "Он ошибся!".

Ли Йе было все равно: "Это не было бы историей, если бы все было правильно". Это стало бы историей".

Лю Чжиань ответил "Хорошо", как будто ее не совсем поняли.

Старый рассказчик продолжил со страстью: "В тот самый день князь Ан вел лодку ночью по следам. Но, к его удивлению, в полночь все изменилось. Там внезапно появились десятки больших кораблей на тихой и темной реке. Там были сотни вооруженных парней на кораблях. Они ворвались из темной ночи и окружили Принца Ан! Глава парней был человеком культивируемым. Он был двоюродным братом бывшего премьер-министра Вэй Цзяньнаня."

"Браво!"

"Браво!"

"Отлично!"

"Принц Ан - настоящий герой! У него хватило мужества самостоятельно исследовать лагерь грабителей. Его храбрость восхитительна!"

Сильный парень поднялся в полный рост и громко похвалил его.

"Говорят, что принц Ан не пошел один. Он привел офицеров офиса Чанъань!" Бледнолицый ученый, кроме того, что сильный парень пробормотал.

Сильный уставился на ученого: "Принц Ан полон храбрости". Не говорите мне, что ему нужны дополнительные руки, чтобы разобраться с несколькими ворами!"

Бледнолицый ученый оттянул шею: "Вообще-то, ему нужны..."

"Проклятье! Иди и расскажи всю историю!" Сильный парень разозлился и сказал: "Хватит бормотать, если не можешь!"

Бледнолицый ученый покраснел. Он возмутился, но не осмелился высказаться.

Сильный парень храпел после победы. "Принц Ан такой герой. Он только что стал чиновником на несколько месяцев. Но он мог сам убрать предателя-министра Вэй Баохена из своего кабинета. Он дал Танской империи чистую политическую среду! Его достижения опережали древних, и удивительно, что contemporaries！Whoever осмелился оклеветать Его Высочество, будет наказан моим кулаком!".

Ученый осмелился сказать больше, но опустил голову и пробормотал: "Я также думаю, что принц Ан - герой..."

"Ну?" Сильный парень поднял бровь там, где появилось счастье. Он вытащил бледнолицого ученого и засмеялся: "У нас одинаковый вкус! Почему бы тебе не сказать это раньше? Давай! За тебя, ради принца Ан!"

"Но я не могу пить..."

"Ты не пьешь? Тогда ты меня смущаешь. Ты можешь мне отказать. Но можешь ли ты отказаться от принца Ан?!"

"Я выпью. Я выпью..."

Увидев смешную сцену в вестибюле, Лю Жиян не мог не посмеяться. Она быстро прикрыла губы, украла взгляд у Ли Е и узнала, что последний ничего не почувствовал. Лю Чжиань задался вопросом: "Ваше Высочество, каково ваше чувство, когда вас хвалят в лицо".

Ли Йе была спокойна: "Я привыкла к этому".

Лю Чжиань, "..."

Это правда, что Ли Йе привык к этому. Он не знал, как это случилось. Но с тех пор, как дело Вэй Баохена, весь город Чанъань в одночасье узнал, что это достижение Ли Йе. Все версии истории быстро распространились. Ли Йе был описан как великий Аватар, способный в одиночку уничтожить невыносимо высокомерного предателя-министра. Среди буксировщиков были нон-стоп похвалы.

Каждый раз, когда Ли Йе выходил на улицы, он слышал всевозможные легенды о своем достижении по делу Вэй Баохэн...

Поэтому в течение всего полмесяца к нему постоянно приходили бесчисленные счастья. Остановки не было. Обычно, когда он просыпался, он обнаруживал, что его выращивание прогрессировало невероятно. Он подошел к финальной стадии 5-го уровня ци-рафинирования. Есть только один шаг к 6-му уровню перерафинирования Ци!

Ли Йе подсчитал, что недолго осталось до того, как он доберется до 6-го уровня рафинирования Ци. По мере того, как легенды распространяются в эти дни, Счастье, собранное каждый день, больше, чем за день до...

Лю Чжиань внезапно подняла свой бокал и сказала Ли Йе: "Ваше Высочество, вот вам один!"

Ли Йе взглянул на нее. Лю Чжиань неожиданно опустила голову с красным лицом. Она не осмелилась смотреть ему в глаза.

Ли Йе сказал: "Ты слышал поговорку?"

"Какую поговорку?" Лю Чжиань поднял голову, когда она все еще держала стекло. Она моргнула в неведении.

Ли Йе сказал: "У мужчин нет шансов, когда женщины остаются трезвыми". Разве Большой Мастер не пугается?"

Лю Чжиань ошеломил. Флеш раскрасил ее от щеки до шеи.

Однако она подняла голову, набравшись храбрости, пришла из ниоткуда: "Ваше высочество слышало о какой-то поговорке"?

"Я слушаю". Ли Йе стало любопытно.

Лю Чжиань снова опустил голову: "Народная девушка не получает никаких шансов, когда Ваше Высочество остается трезвой... Ваше Высочество пугается?"

Ли Йе был ошеломлен.

Есть такой способ.

С клинком стекло Лю Чжиан упало на землю. Она внезапно встала на колени и закрыла глаза. Она уснула.

Ли Йе засмеялся: "Это был разговор о выпивке... Вино волшебное".

...

Среди людей, которые из года в год бегали по ресторанам, были и пьяницы, и настоящие люди. Поэтому было обычным делить столы.

Но нечасто просили поделиться столиком, когда замечали, что контрагентами были мужчина и женщина, которые разговаривали и смеялись.

Необычное не означало никогда. Ли Йе встречался с одним из них.

С флажком в одной руке и бокалом в другой, парень средних лет стоял перед частной комнатой.

Этот парень был большой и высокий. Сильный, как тигр и медведь, он был похож на военного. Но он был одет как ученый. Серое платье, которое он носил, было выстирано слишком много, чтобы выглядеть бледным. Парень стоял там наверху. Он улыбнулся Ли Йе: "Ты совершенно прав. Вино волшебное. Не могли бы вы любезно выпить со мной?"

Увидев этого парня, Ли Йе испугался странного ощущения.

Сегодня он почувствовал что-то странное.

Потому что парнем спереди был Хуан Чао!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 112 Или живи или умри при встрече**

Грязный старый рассказчик подхватил эрху и потянул за струны, мелодичная и низкая музыка, звучавшая в винном магазине.

Когда наступила осень в сентябре, хризантемы расцвели, а другие цветы засохли; всплески ароматов пронизывали Чанъань, а золотые хризантемы разбросаны по всему городу!

Это была самая знаменитая поэма Хуан Чао.

Хуан Чао был главным виновником беспорядков в поздней Танской империи и могильщиком империи.

Его подвиг - прорыв через Чанъань, который открыл прелюдию вассальных государств, претендующих на трон, и феодальных принцев, соревнующихся за гегемонию.

Вассальные государства и раньше были лишь высокомерными, но все же ими управлял императорский двор. Но после восстания Хуан Чао вассальные государства больше не подчинялись приказам императорского двора, и они сами контролировали свои войска, чтобы воевать друг с другом.

До тех пор, пока не была обнародована прелюдия пяти династий и десяти королевств.

В прошлой жизни Ли Йе хранил глубокую память о Хуан Чао. У Ю, герцогиня Ли, умерла в хаосе, когда мятежники Хуан Чао прорвались через Чанъань.

Ли Йе посмотрела на Хуан Чао и улыбнулась. "Так как у вас есть интерес, я бы хотела сопровождать вас. Прошу вас!"

Потом он заказал официанта в магазине, чтобы добавить место.

Хуан Чао сел на колени и выпил сначала бокал вина, а затем дал самообман. "Я Хуан Чуань. Как тебя зовут?"

Ли Йе взглянул на Хуан Чао и тайно свернул ему губы. "Хуан Чуань? Почему бы тебе не называть себя Хуан Хэ напрямую?"

Ли Йе не верил, что Хуан Чао придёт на встречу с ним, не зная его личности. В винном магазине было так много людей, но Хуан Чао не пошел на встречу с другими. Хуан Чао пришёл к своей судьбе, игнорируя женщину перед ним, поэтому цель Хуан Чао была ясна.

Ли Йе не мог не вспомнить бассейн с зелёными лотосами позади Санкингуана в горе Нюшоу. Он подумал: "Неужели гора Чжуннань наконец-то поняла, что у меня есть бассейн с зелеными лотосами?"

Изначально гора Чжуннань готовила бассейн с зелеными лотосами для Хуан Чао, но теперь они уже были поглощены Ли Йе. Цель Хуан Чао не была бы простой для его прихода.

"Я Ли Хуа". Ли Йе порезал руки и случайно дал себе фальшивое имя.

"Господин Ли, приятно познакомиться!" Хуан Чао показал свое восхищение, но тайно свернул губы. Он подумал: "Ли Хуа? Почему бы тебе не назвать себя Ли Хуа (чьё произношение совпадает с произношением грушевого цветка по-китайски)?"

"Наша встреча - это судьба. Пойдём. Пей!" Ли Йе предложил тост. После того, как он выпил один бокал вина, он спросил: "Ты не похож на туземца. Откуда ты? И зачем ты приехал в Чанъань?"

"Мой родной дом - Цаочжоу. По правде говоря, я приезжаю на весенние гражданские экзамены в следующем году. Мне стыдно говорить вам, что я много раз принимал участие в гражданских экзаменах, но у меня пока нет официальной должности."

Хуан Чао вздохнул, но он чихнул в сердце. "Я пришел сюда, чтобы найти тебя, но не скажу. Я подойду к тебе медленно, чтобы тайно расследовать дело о зелёных лотосах. Если вы действительно впитали зеленые лотосы, я выкопаю ваш кишечник, чтобы забрать зеленые лотосы, будь вы Великим князем или вице-магистратом!".

"Нелегко получить официальную должность!" Ли Йе притворился, что вздыхает, а затем торжественно сказал: "Но по твоему лицу я могу сказать, что ты будешь очень сильным и сделаешь большое достижение в будущем, так что тебе не нужно беспокоиться о неприятных вещах в настоящее время".

Ли Йе размышлял: "С тех пор как Хуан Чао появился передо мной, должен ли я найти шанс убить его? Таким образом, не будет ли восстания Хуан Чао?"

Хуан Чао был ошеломлён. "Ты знаешь искусство IChing?"

"Немного." Ли Йе улыбнулся. Он смотрел на Хуан Чао вверх и вниз, а потом с волнением сказал: "Господин Хуан, ваша физиогномика - редкость". Я знал так много людей в своей жизни, но я не видел чьей-то физиогномики, как у вас". Интересно, могу ли я взглянуть на вас поближе".

Хуан Чао был в восторге. Он не мог не думать: "Даосисты на горе Чжуннань всегда говорят, что у меня большая удача, и я смогу достичь больших амбиций и иметь возможность заменить империю Тан". Теперь, когда даже Ли Йе сказал то же самое, неужели это так? Ну, пусть попробует и посмотрит, что он скажет".

Хуан Чао притворился спокойным. Он протянул ладонь и сказал, как будто его это не волнует: "Раз уж тебе интересно, будет нехорошо сказать нет".

Ли Йе улыбнулся и немедленно схватил Хуан Чао за руку!

В это время музыка эрху в магазине вдруг зазвучала на высоких тонах, заставляя людей почувствовать себя на поле боя!

...

Императорский дворец.

"Как дела?" Хань Венью поспешил спросить, когда Лю Синшэнь вышел из комнаты.

Лю Сингшен покачал головой и вздохнул. Он протянул руки. На его белом лице появился намек на беспокойство. "Болезнь Вашего Величества настолько тяжёлая, что имперские врачи ничего не могли поделать. Он сейчас без сознания, возможно, это продлится долго".

Хан Венюэ слегка нахмурился. Его руки согнулись перед животом, а пальцы запутались. Он сказал хриплым и негромким голосом: "С тех пор, как Вэй Баохенг был признан виновным, Ваше Величество болен. Изначально я думал, что он просто простудился, но теперь он выглядит не очень хорошо".

"Он не очень хорошо себя чувствует. Вашему Величеству становится всё хуже и хуже за эти годы. У него есть только культивирование 2-го уровня ци-переработки, которое поддерживается Дэном Пиллсом. Он пристрастился к вину и сексу все эти годы, не поддерживая хорошего здоровья. С момента своего восшествия на трон он больше не культивирует, поэтому у него серьезная неудача в выращивании и серьезная болезнь...".

Лю Сингшен и Хань Венюэ шли бок о бок. Их пронзительные голоса казались странными, потому что они говорили низкими голосами. "Если Ваше Величество не может выжить в этот раз, мы должны подготовиться заранее".

Хань Вэнюе кивнул, чтобы договориться с Лю Синшэнем. Хотя евнухи контролировали царскую гвардию и Тайный совет, это не означало, что его положение и положение Лю Синьшэня останутся стабильными. Каждый новый император приводил своих придворных. Перед лицом великих перемен положение царской гвардии не изменилось бы, в то время как их положение могло бы остаться прежним.

"Принц Пу хорош, - сказал Хан Веню, - но..."

"Но принц Ан..." Лю Сингшен нахмурился. "Вопрос о горе Багун - скрытая опасность."

"В этот момент у меня есть некоторые сомнения, - сказал Хань Вэнюэ, - как принц Ан сбежал из Вэй Цзяньнань в тот день в уезде Хуанли?" Кто заставил Вэй Цзяньнань сдаться в офис Чанъань?"

"По словам принца Аня, Нангонг Дийи случайно оказался там, когда он отправился в уезд Хуанли..."

"Что Нангонг Дийи сказал об этом?"

"Хамф. Этот парень всегда настолько высокомерен, что ударил моего человека прямо, когда я послал кого-то спросить его!"

"Этот парень действительно ищет смерти!"

"А как же дело Вэй Цзяньнань?"

"Похоже, он связан с Нангонг Дийи."

"Почему?"

"Нангонг Дийи часто пьёт вино с принцем Аном наедине."

"Значит, Нангонг Дийи уже обратился к принцу Ану? Этот парень всегда высоко думает о себе, и он очень высокомерен, так как же он захочет последовать за принцем А?"

"Но если это не Нангонг Дийи, то кто ещё может победить Вэй Цзяньнаня и контролировать его?"

Лю Сингшен и Хань Вэнюе молчали. Через некоторое время Лю Синшэнь холодно сказал: "Я всегда чувствую, что принц Ан немного загадочен. Неужели в усадьбе принца Аня действительно будут бывшие доверенные последователи Ли Сяня?

Хань Вэнюэ покачал головой. "Я послал кого-то расследовать усадьбу принца Аня, но ничего не нашёл."

"Также возможно, что он был к этому готов. Этот парень очень дотошный."

"Так что же нам делать?"

Лю Сингшен долго размышлял, а потом вдруг сказал: "Почему бы нам не заманить его, чтобы он раскрыл свою настоящую силу и испытал его?"

Хан Венью кивнул. "Хорошая мысль!"

Лю Сингшен стал серьёзным. "Если... Принц Ан и правда сойдётся с бывшими последователями Ли Сяня?"

"Тогда мы должны избавиться от него!" Хань Веньюэ был решающим. "Учитывая его отношения с принцем Пу, когда принц Пу взошёл на трон, мы с тобой не придём к хорошему концу, если он сгребёт прошлое горы Багун!"

"Просто сделай это!"

...

Сегодня вечером не было звезд, темных и ветреных.

Сонг Вэнтон, который уставился на Ипин Лу, был в плохом настроении.

Тот, кому приказали убить Великого Принца в городе Чанъань, не был в хорошем настроении.

Но у него не было выбора, так как это было приказание лейтенанта Королевской гвардии.

И он был просто командиром царской гвардии, который вел пятьсот гвардейцев.

Он также был командиром, жаждущим получить повышение.

Ван Цзянь смотрел на Сон Вэньтона, который присел на крышу с мрачным лицом. Легким вздохом он вытащил из талии обернутую в масло курицу, оторвал одну из задних ног и передал ее Сонг Вэньтону. "Попробовать?"

Сонг Вэнтонг, худощавый и белолицый, холодно взглянул на Ван Цзяня. "Ты толстая, как свинья. Ты все еще ешь?"

"Ты не женщина, так почему ты боишься растолстеть?" Ван Цзянь не волновался. Увидев, что Сон Вэнтон не ел, он засунул куриную ножку себе в большой рот, полный масла. Как сказал Сонг Вентонг, у него действительно была толстая талия и круглая форма. Он был настолько толстым, что весил более 150 килограммов со всем своим жиром.

Поэтому вместо того, чтобы сидеть на корточках на крыше, как Сонг Вентонг, он мог сидеть только на ней, потому что вообще не мог сидеть на корточках.

"Толстяк Ван, не надо надоедай. Я много раз предупреждал тебя, что не надо говорить о женщинах при мне!" Сонг Вэнтонг скрежет зубами, его взгляд как меч.

Ван Цзянь ел с привкусом, его глаза сияли, а рот издавал звуки. Он не поворачивал голову, когда слышал это. "Это не твоя вина, что ты выглядишь как женщина". Но если я не упоминаю женщин, нужно ли мне упоминать мужчин? Ты интересуешься мужчинами?"

"Ван Цзянь!" У Сона Вэнтона, с его прекрасными чертами лица, внезапно появилось убийственное выражение лица.

У Сонг Вэнтона был румяный цвет лица, белые зубы и изогнутые брови. Его глаза были красивы, как персиковый цвет, а губы - красные, как кровь, маленькие и нежные, как вишня. С точки зрения внешнего вида он был красивее цветов и заставлял женщин ревновать.

Более того, несмотря на то, что он был худой, его грудь была очень мускулистой. Она была очень торчащей и казалась очень "странной".

К счастью, брови Сонга Вентона были похожи на мечи, а его взгляд был похож на нож, а не на слезящиеся глаза и брови с амурными чувствами, что делало его героическим, но не женственным. Иначе его считали бы женщиной.

"Что? Пытался убить меня? Сделай это. Я устала от жизни." Ван Цзянь всё равно не заботился, и он сосредоточился только на том, чтобы разобраться с жирной курицей в руках. Он вывихнул талию, как ведро, пока говорил, выглядя особенно дешево.

Сонг Вентонг одной рукой прижал к талии длинный нож.

Ван Цзянь вздохнул и посмотрел на него. "Если эта штука пройдет сегодня, тебе не составит труда дать мне сотню ударов, когда мы вернемся".

Сонг Вентон долго смотрел на Ван Цзяня, почти не контролируя свои намерения убить. Он фыркнул. "Хотя другая сторона - Великий Принц, он как раз на пятом уровне Ци-рефининга, так что убить его будет несложно."

"Просто пятый уровень Ци-рефининга, не говори так, как будто ты бесчисленное царство выше его." Ван Цзянь свернул ему губы. Он наконец-то доел жирного цыпленка, костей не осталось. Он похлопал по жирным рукам и встал. По сравнению с тонким и приземистым Сон Вэнтоном, его тело было сильным, как холм.

"Сказать по правде, принц Ан, который внезапно появился, не прост. Ли Чонгде, этот парень, сказал мне, что принц Ан загадочен. Изначально я хотел нанести визит, но не ожидал, что мы встретимся таким образом". Ван Цзянь отрыгнул так же громко, как гром.

Сонг Вэнтон холодно сказал: "Либо живи, либо умри при встрече. Разве это не хороший способ познакомиться?"

"Если не ты умрёшь, то можешь так и сказать." Ван Цзянь пошевелил запястьями. Внезапно его взгляд стал серьёзным. "Он вышел!"

...

Когда Ли Йе и Хуан Чао вышли из Ипин Лу бок о бок, неряшливый старик в вестибюле только что закончил свою песню.

"Господин Хуан, до свидания." Ли Йе порезал руки, чтобы попрощаться с Хуан Чао перед винным магазином.

"Господин Ли, вы хорошо пьёте! Я восхищаюсь тобой. Если мы встретимся снова в будущем, мы должны решить, кто может выпить больше!" Хуан Чао отрыгнул, улыбаясь, как весенний ветерок. Когда Ли Йе прочитал свою ладонь, Ли Йе высоко оценил его, что сделало его очень счастливым для ученого старше 40 лет, который много раз терпел неудачи, он, конечно, был бы счастлив, что он оказался необыкновенным в будущем, когда он находился в неловкой и трудной ситуации.

"Конечно". Ли Йе улыбнулся.

Он не начинал борьбу с Хуан Чао.

Хотя он только что об этом подумал.

Тщательно подумав, он отказался от этой идеи.

Хуан Чао начал восстание вместе с Ван Сяньчжи. Он мог убить Хуан Чао, но мог ли он убить и Ван Сяньчжи? Даже если бы он мог, и что с того? Однако падение империи Тан было вызвано упадком Счастья нации, и Хуан Чао был только тем человеком, который был выбран Счастьем. Даже если бы он убил Хуан Чао, кто знал, что не будет Чжан Чао или Ли Чао?

Более того, поскольку Хуан Чао осмелился выступить перед Ли Йе на публике, ему следовало полагаться на него. В конце концов, его выбрала гора Чжуннань, поэтому он будет находиться под пристальным вниманием.

Наблюдая за тем, как Хуан Чао уходит, Ли Йе продолжает улыбаться.

Он ясно знал, что Хуан Чао, несомненно, создаст еще один шанс "наткнуться" на него. Его улыбка казалась игривой, когда он думал об этом.

Лю Чжиань с опущенной головой и едва открытыми глазами ошеломил Ли Йе. Когда Ли Йе остановилась, она чуть не ударила Ли Йе в спину.

"Отправьте Большого Хозяина обратно в усадьбу", - сказала Ли Йе охраннику, который поспешил.

"Ваше Высочество, а вы?" спросил охранник.

"Я пройдусь по реке, чтобы протрезветь, так что тебе не придется идти за мной." Ли Йе помахал рукой.

"Да." Охранник принял его приказ.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 113 Разве ты не хочешь увидеть Его?**

У Хоншань стоял перед окном с зажатыми за спиной руками, глядя на темное ночное небо, и долго не двигался. Он тяжело вздохнул, как будто внезапно постарел на десять лет.

Сегодня при императорском дворе был опубликован памятник трону, написанный Лулонгским комиссаром.

В мемориале были приведены веские доказательства того, что Ли Гучан, комиссар Чжэньвоу, был виновен в убийстве Кан Чэнчунь, а также перечислены доказательства того, что культиваторы армии Чжэньвоу прокрались в Хэдун, чтобы создать хаос и вызвать военные и гражданские беспорядки. Среди них наиболее важными свидетелями были культиваторы армии Чжэньвоу, которых армия Лулуна сопроводила в Чанъань.

Мемориал вызвал большой спор со стороны императорского двора, и весь двор какое-то время был в смятении. Особенно после того, как чиновники на стороне Ван Дуо и Лу Янь сделали ряд заявлений и осудили все виды злодеяний армии Чжэньвоу, чиновники при дворе бросились с волнением осуждать армию Чжэньвоу. Премьер-министр вызвал Связь армии Чжэньвоу к императорскому двору и гневно упрекнул его.

У Хуншань все еще испытывал длительный страх, думая о том, что премьер-министр пытается убить связное звено армии Чжэньву и совершить военное нападение на армию Чжэньву.

У Хуншань не сказал ни слова в течение всего процесса. Он хотел защитить армию Чжэньву, потому что было много сомнений и много мест, заслуживающих внимания по поводу так называемых неопровержимых доказательств по его мнению, и он не планировал отказываться от союза с армией Чжэньву, но он не мог этого сделать.

Гнев всех чиновников вышел из-под контроля, а у важных министров было такое же отношение, как если бы они договорились заранее, поэтому У Хуншань вынужден был заткнуться.

После возвращения из императорского двора У Хуншань продолжал закрываться в кабинете. Он прекрасно знал, что репутация армии Чжэньвоу была полностью разрушена, поэтому в этих условиях императорский двор не позволил бы герцогине выйти замуж за вассальное государство Чжэньвоу.

"Герцог Ву, у нас гость".

Изначально У Хуншань не хотел видеть посетителей, но когда он услышал, что с другой стороны находится связь с армией Лулуна, его сердце внезапно разбилось, и инстинкт подсказал ему, что он должен его увидеть.

...

У Хуншань взял чайную чашу и несколько раз поднимал крышку, не думая пить чай, поэтому он опустил чайную чашу и посмотрел на посетителя перед собой. "Господин Чжан, зачем вы пришли сегодня?"

Чжан Хэ, связной армии Лулуна, с улыбчивым взглядом, сказал прямо: "Зять императора У, знаете ли вы, почему все чиновники будут реагировать вместе и осуждать армию Чжэньву в один голос на императорском дворе сегодня, когда они услышали памятник убийце армии Чжэньву господина Каня?".

У Хуншань не хотел терять лицо перед чужаком, поэтому некоторое время думал и сказал: "Все чиновники при императорском дворе знают, что Вэй Баохэн настоятельно предлагал моей дочери выйти замуж за вассал Чжэньву, когда он был при дворе, поэтому они думают, что Вэй Баохэн вступил в сговор с армией Чжэньву". Вэй Баохэн был осужден. Хотя, чтобы уменьшить влияние, императорский двор не раскрыл имена других чиновников в бухгалтерской книге, не провел тщательного расследования, кто дал взятку Wei Baoheng, чиновники, которые имели контакты с Wei Baoheng, дрожали от страха, поэтому они опорочили армию Чжэньвоу, чтобы не одобрить Wei Baoheng, что было хорошим шансом не быть упущенным для чиновников, которые хотели дистанцироваться от Wei Baoheng.".

"В этом есть смысл, но ты ошибаешься." Улыбка Чжана Хэ была загадочной.

"Почему?" У Хоншань был ошеломлён.

"Знаете ли вы, почему армия Лулуна осмелилась вмешаться в дело о смерти господина Кана и твердо сказать, что армия Чжэньвоу сделала это с помощью лишь нескольких подсказок?" Чжан Он спросил.

"Это..." У Хуншань не смог разобраться. "Пожалуйста, скажите мне."

"Я могу назвать тебе только имя, принц Ан." Улыбка Чжан Он становилась всё более непредсказуемой.

"Принц Ан? Как такое возможно?!" У Хоншань вздрогнул и глубоко вздохнул, чувствуя себя невероятно.

"Знаете ли вы, что сегодня при императорском дворе чиновники будут вместе отвечать, что их устроили герцог Ван и герцог Лу?" Чжан Он продолжил.

"Это... Это возможно!" У Хуншань кивнул. После падения Wei Baoheng, Wang Duo и Lu Yan были двумя самыми могущественными министрами на императорском дворе. Не будет преувеличением сказать, что оба они контролировали весь императорский двор.

"Это невозможно, но это правда", - твердо сказал Чжан Он, - "Знаете ли вы, почему?".

"Это..." У Хуншань тоже не понимал, поэтому поспешил порезать руки. "Пожалуйста, скажите мне."

"Это одно и то же имя, принц Ан!" Чжан Он был твёрдым и сильным.

"Опять принц Ан? Как такое возможно?!" У Хоншань был шокирован и пытался подпрыгнуть.

Чжан Он сделал глоток чая, чтобы увлажнить горло. Его улыбка была загадочной, как темная ночь. Он смотрел на У Хуншаня до тех пор, пока другая сторона не начала бояться, а потом сказал: "Почему бы тебе не подумать о причине, по которой это сделал принц Ан? Какова цель принца Аня - не оставить камня на камне, чтобы подавить армию Чжэньву?".

У Хуншань просто хотел что-то сказать, но так как он был слишком нетерпелив, то чуть язык не прикусил. Он тут же замолчал, но в глубине души был поражен, и выражение его лица сильно изменилось, не зная, что можно быть счастливым или волноваться. Он не мог не встать и шагнуть туда-сюда в комнате.

"Кажется, ты не чувствуешь себя спокойно, поэтому я не буду беспокоиться". Чжан Он встал и порезал руки, чтобы попрощаться.

"Пожалуйста, подождите!" У Хуншань позвонил Чжан Он поспешил и с нетерпением спросил: "Почему ты рассказываешь мне об этих вещах сегодня?"

Чжан Он просто улыбнулся и не сказал ни слова. Перед тем, как уйти, он сказал: "Не забывай, из-за кого падает Вэй Баохэн!".

Видя, как исчезает фигура Чжана Хэ, У Хуншань стоял в ошеломлении и долго не двигался.

Он понял, что всё из-за Ли Е!

Тот парень, у которого ничего не было в начале года!

"Меньше чем за год он... вырос до этого?!"

У Хоншань чувствовал себя неспокойно и беспокойно. "Герцог Ван и герцог Лу, который сейчас самый могущественный при императорском дворе, послушали его! Означает ли это, что даже если у него нет должности премьер-министра, он уже обладает властью премьер-министра? Более того, более того, Чжан Он говорил за него, значит ли это, что высокомерный Лулунский комиссар уже повернулся на его сторону?!".

"Контролируйте имперский двор внутри и приручайте высокомерные вассальные государства снаружи. Он делал все эти вещи тайно, чего не мог достичь герцог Вэй?! Это..."

"Он действительно смог сделать их, потому что герцог Вей был тем, кого он сбил с пути?! Если он смог уничтожить герцога Вэя, то он смог завершить эти вещи... Но как он это сделал?! Почему Ван Дуо и Лу Янь, премьер-министры, были готовы сотрудничать с ним?! Он... Принц Ан слишком страшный!"

Сознавая это, руки У Хоншаня дрожали, и он чувствовал себя неспокойно. Он вспомнил свое отношение к Ли Е раньше, у него внезапно появилось плохое предчувствие. Он очень сожалел об этом!

У Хуншань вдруг понял, что сила Ли Йе уже была вне его воображения, но в любом случае, Ли Йе был очень влиятельным и могущественным сейчас, так что если бы Ли Йе хотел отомстить ему, не было бы так просто?

Вэй Баохэн, на которого он рассчитывал, уже пал, поэтому теперь он стал "одиноким человеком" в официальных кругах! Если Ли Йе намеревался разобраться с ним, кто мог бы ему помочь? Кто готов был ему помочь? И кто осмелился ему помочь?!

"Быстрее, позовите герцогиню Ли, чтобы она пришла!"

"Нет, я иду лично!"

Когда он вошел в дверь, он увидел, как Ву Ты делаешь вышивку.

Неожиданно увидев У Хоншань, маленькая девочка в панике поспешила спрятать за собой ткань, похоже, что ее поймали за тем, что она сделала что-то не так. Она посмотрела направо и налево и сказала: "Отец, зачем ты здесь?".

"Покажи мне, что ты вышиваешь?" У Хоншань сказал с добрым и приятным личиком.

"Отец..." Маленькая девочка была очень застенчивой и покрасневшей.

У Хоншань помахал рукой, вызвав порыв ветра, и тряпка подошла к его руке. Он посмотрел вниз и увидел пару мандаринских уток предварительной формы. По обеим сторонам мандаринских уток было два слова: "Йе" и "Ты"!

"Отец, как ты мог!" Ву Ты сначала была смущена, а потом утянула голову, спутав два указательных пальца. Голос у неё был низкий, как у комара. "Отец, я ошибаюсь..."

Хотя она была влюблена в Ли Йе и бунтарка, она понимала, что родители имеют право решать вопрос о браке своих детей. Она была сильной, но она знала важность общей ситуации. Она чувствовала себя неловко, потому что доставила У Хоншань много неприятностей, а теперь она сделала что-то не так.

У Ты окунул её маленькую голову и был готов быть отруганным. В конце концов, у нее было много такого опыта. У Хоншань обладала лишь одним отношением к ее отношениям с Ли Е, которое заключалось в том, чтобы провести черту, провести четкую линию!

Тем не менее, ожидаемая грозовая ярость не пришла. У Ты пригнул ее голову и долго ждал, но она ничего не слышала, даже тяжелое дыхание гнева У Хоншань. Клэри очень растерялась, поэтому тихонько подняла голову и посмотрела на У Хоншань.

Ты был шокирован, когда она подглядывала за У Хоншань.

Держа тряпку, У Хоншань с пустыми глазами был рассеян. Никто не знал, что у него на уме. Кроме того, Ву Ты на удивление обнаружила, что на глазах У Хоншаня, как будто он видел что-то очень трогательное, но она не была уверена в том, что она видела.

"Отец..." Взгляд У Хоншань сильно напугал Ву Тебя. Она думала, что с её отцом что-то не так, и отец собирался плакать?

У Хоншань действительно собирался заплакать, потому что его тронул Ву Ты. Господь благословил его. К счастью, У Ты был верен Ли Йе от начала и до конца. Даже если он всегда был против неё, она упорно старалась не сдаваться и никогда не сдавалась. К счастью, Ли Йе был верен и Wu You, так что при нынешних обстоятельствах возможен оборот Императорской усадьбы Зятя Императора!

У Хоншань был тронут драгоценным поворотом событий, вызванным ее настойчивостью.

У Хоншань знал о своем оплошности, поэтому он кашлянул и притворился, что говорит: "Ну.... Сколько времени прошло с тех пор, как вы увидели принца Ан?"

"Ваше Высочество принц Ан?" Ву Ты выглядел пустым. Первым, кто пришёл ей в голову, был старый принц Ань, Ли Сянь, потому что У Хуншань никогда не звал Ли Е Принца Аня наедине. "Отец, вы имеете в виду старшего брата Е? Вы должны знать, что я остался в усадьбе и никогда не выходил из усадьбы с тех пор, как был наказан. Я видел его только один раз, когда он пришел в прошлый раз..."

Выражение Ву Ты стал мрачным, когда она сказала это. Клэри подумала, что У Хоншань будет винить ее, и сразу же обманулась до слез. "Отец, я не выходила наедине. Я не настолько невежественна, но ты подозреваешь меня..."

"Я подозреваю тебя? Что я подозреваю?" У Хоншань был сбит с толку, но не очень-то много думал. "Раз уж вы так давно не виделись, не скучаете по нему? Не хочешь с ним познакомиться?"

У Ты широко открыл ей глаза, похожие на обсидиан, показав невероятный взгляд, как будто она заподозрила, что что-то не так поняла.

У Хоншань спросил её, не хочет ли она встретиться с Ли Йе?

И его слова были полны ободрения?

Что происходило?

Это была ловушка или У Хоншань проверял её?

"По-моему, сегодня вечером луна светлая, так что, возможно, Ваше Высочество принц Ан хотел бы с вами встретиться..." У Хоншань покраснел, когда говорил это. Ему показалось, что он слишком нетерпелив. Отец не хотел бы, чтобы его дочь встречалась с любовником по ночам, поэтому он кашлянул. "Тебе лучше пойти... встретиться с ним... завтра?"

Прежде чем У Хоншань смог закончить свои слова, он встал ошеломлённый.

Это потому, что У Хоншань уже исчез с его фасада и мгновенно бросился за дверь, как порыв ветра.

Лицо У Хоншаня было скручено, очень смешно.

Спустя долгое время он наконец вздохнул и пробормотал себе: "Не вини меня за то, что я сноб". Нужно быть на заборе, чтобы маленький картофель получил повышение... Если бы был шанс, кто бы не захотел быть прямолинейным?"

...

Было поздно. Хотя комендантский час был только для центральных улиц и не ограничивал людей в прогулках по переулкам, на улицах было очень мало пешеходов. На берегу реки в ветреную зимнюю ночь мягко качались только сухие ветви плачущих ив.

Ли Йе стоял у реки с руками за спиной. Он не мог не вспомнить сцену, когда на Празднике фонарей на берегу реки собралось бесчисленное множество мужчин и женщин, чтобы поставить разноцветные фонарики в реку. В то время всегда было очень оживленно.

"Вам двоим больше не нужно прятаться. Вы так усердно следите за мной. В ветреную зимнюю ночь холодно, так что вам лучше закончить работу и пойти домой отдохнуть пораньше". Ли Йе не оглянулся назад, уставившись на реку, и сказал спокойно.

Через реку из тени вышел Сон Вэньтонг, а позади него появился Ван Цзянь, на его холмистом теле виднелась большая группа темных теней.

"Вы уже нашли нас?" Ван Цзянь сказал глубоко в двадцати шагах позади Ли Е.

Ли Йе был слегка ошеломлен, когда ясно увидел их лицо. Он покачал головой и горько улыбнулся. "Я знаю, что кто-то преследует меня, но я не знаю, что это вы двое."

Он вздохнул в сердце. "Ван Цзянь, император династии Шу, и Ли Маочжэнь, князь Ци... Лю Синшэнь и Хань Вэнюэ, знаете ли вы вес людей, которых вы послали убить меня?"

На другом берегу реки, убийцей, который был красивым, доблестным и андрогинным, был князь Ци, Ли Маочжэнь!

Конечно, теперь его звали Сон Вэньтун, потому что император не присвоил ему эту фамилию - это был сам Ли Йе, давший ему фамилию Ли в прошлой жизни!

Принц Ци, Ли Маочжэнь был одним из великих феодальных принцев в поздней Танской империи, оккупировавшей Гуаньчжун. Он был третьей силой в Цзянбэе, кроме Чжу Цюаньчжуна, императора династии Лян, и Ли Кэйюна, принца Цзинь!

В последней жизни, когда Ли Маочжэнь стал могущественным, он однажды контролировал Чанъань и держал в заложниках Ли Йе!

Ван Цзянь, позади Ли Йе, добился еще большего. Заняв земли Шу, он претендовал на титул императора и инициировал бывшую династию Шу! Властью Шу он остановил северное вторжение Наньчжао и сражался с ними до тех пор, пока у них не осталось сил дать отпор!

По сравнению с этими двумя людьми, Ли Е, который ничего не сделал и был вынужден покончить жизнь самоубийством, был совершенно небольшой картофель в последней жизни.

Однако, это была его последняя жизнь.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 114 Комбинированная атака**

Ли Йе ясно знал, что когда он имел дело с Вэй Цзяньнань, он обнажил много сил. Невозможно было, чтобы Лю Сингшен и Хань Вэнюе не были начеку.

Когда он увидел Ван Цзяня и Ли Маочжэнь, Ли Йе знал, что их послал Лю Синьшэнь, чтобы проверить его. Их целью было нарисовать Сун Цзяо и других, чтобы проверить, собрал ли он бывших последователей Ли Сяня или нет, знал ли он правду о битве при горе Багун или нет.

Под их контролем над Чанъань, если бы четыре высокопоставленных евнуха были убеждены, что Ли Йе был угрозой, они без колебаний избавились бы от Ли Йе, даже если бы Ли Йе был Великим Принцем. Для тех зловещих евнухов, которые не видели в героях мира людей, правила не были препятствием.

Теперь Ли Цзюй был тяжело болен, поэтому этот некомпетентный император недолго прожил бы по воспоминаниям Ли Йе о своей прошлой жизни, что означало, что Ли Янь вот-вот встанет на трон. До тех пор, пока Ли Янь взошел на трон, Ли Янь больше не должен был бояться Лю Синшэня и других. Каждый новый император привозил бы своих придворных, поэтому, даже если бы Ли Йэ не имел дела с Лю Синшэнем и другими, Тянь Линцзы также восставал бы против них для того, чтобы получить повышение.

Ли Ye больше всего беспокоился бы что Лю Xingshen отказался бы от Li Yan для того чтобы поддержать других князей так, что общее положение его выхода для того чтобы подавить вассальные государства было бы под влиянием. Поэтому в данный момент Ли Йе не мог разоблачить власть Черной канцелярии.

Под ивами на берегу реки Ли Йе манит к Ли Маожену. "Вы двое объединитесь".

"Вы ухаживаете за смертью!" Лицо Ли Маожэня потемнело, и его изогнутые брови тут же заклинило. Левая рука хлопнула ему по талии, и короткий нож вышел из ножны с коротким звуком металлического трения. Превратившись в зеленый свет, он поспешно улетел в сторону Ли Йе.

Его лицо, полное предупреждений, закричало на Ван Цзяня низким голосом: "Ты не двигаешься". Он мой!"

"Ты думаешь об этом как о соревновании? Это убийство!"

Ван Цзянь вообще не хотел сотрудничать с Ли Маочжэнь. Два огромных круглых бронзовых молотка появились у него в руках, когда он тряс жирной талией. Он выбежал на один шаг, и его большая нога ступила на землю, как гигантский слон, падая вниз, заставляя землю дрожать.

Земля постоянно дрожала, когда он бежал шаг за шагом. Тень гигантского слона вышла из его тела на высоте десяти метров, возвышаясь. Никто не сомневался, что он может забить Ли Йе до смерти. Было очевидно, что у него было физическое воспитание, которое было распространено только в армии.

Он закричал на Ли Маочжэня низким голосом: "Сражайтесь в быстром бою! Завершите бой в течение трех ударов!"

Ван Цзянь ударил Ли Йе по голове большими молотками, в то время как Ли Йе уклонился в сторону. Голубой каменный пол сразу треснул, гравий разбился. На земле появилась глубокая яма.

Короткий нож пролетел и попал в то место, где Ли Йе уклонялся. Но его взгляд был спокойным, и он с помощью меча Люка выбил короткий нож, как будто заранее знал об этом.

Ван Цзянь сразу же последовал за ним, чтобы убить его. Его двойные молотки упали, что было еще одним мощным ударом.

Ли Йе исполнил свое мастерство, наклонив молотки, и спрыгнул. Большие молоты снова ударили по земле, заставив бесчисленное количество гравия и почвы лететь, как дождь.

Ли Йе совсем не остановился и быстро побежал вдоль берега реки, чтобы уклониться. Удар Ван Цзяня был мощным, поэтому Ли Йе не хотел ловить свои двойные молотки напрямую, в то время как Ли Маочжэнь управлял своим коротким ножом, чтобы поразить Ли Йе постоянно, как летающий меч. Он следовал за Ли Йе как тень!

Однако Ли Йе всегда выглядел расслабленным. Уклоняясь и бегая, он не забывал дразнить их: "Вы оба находитесь на 7-м уровне Ци-рафининга, а я на 5-м уровне Ци-рафининга, но вы осаждаете меня". Ты, очевидно, издеваешься надо мной!"

Седьмой уровень очистки Ци был выше, чем культивирование Ли Гуаньшу. Согласно здравому смыслу, они должны быть на высоких официальных позициях, но не было никаких абсолютов. Ли Маочжэнь, в двадцать лет, и Ван Цзянь, в тридцать лет, оба были молоды. Это был нелегкий возраст для того, чтобы быть на высоком официальном посту, не имея никакого образования. Очевидно, что их культивирование было выше официальных званий.

Ли Е бежал вдоль берега реки, в то время как Ван Цзянь шел сзади. Ли Йе был энергичным и двигался как бегущий кролик, в то время как Ван Цзянь был тяжелым и сильным. Каждый его шаг мог спровоцировать землетрясение, и с каждым ударом молотков в земле появлялась большая дыра. Но его скорость и ловкость были явно слабее, чем у Ли Йе.

На другом берегу реки, Ли Маочжэнь, который бежал вдоль Ли Йе, тайно скрежеща зубами, когда он увидел эту сцену. Несмотря на то, что движение Ван Цзяня было большим по силе и импульсу, он явно не смог догнать Ли Йе. И каждый раз, когда его короткий нож летал на переднюю часть Ли Йе, его поражал меч Ли Йе. Нож Ци и меч Ци улетали, отрезая много ивовых ветвей.

В сердце Ли Маожэня была ненависть. "Этот парень выращивает только 5-й уровень Ци, так почему же он так хорошо бегает? Его меч может заблокировать мой нож. Это меч Люка?"

Ли Йе определённо мог бежать быстро, потому что он уже надел Облачные сапоги. Он мог бежать так, как хотел. Если бы его не сдержал летающий нож Ли Маочжэня, он бы бросил Ван Цзянь далеко позади.

Ли Йе был сочинён. Глядя на Ли Маочжэня, который спешил перед ивами на другом берегу реки, он с насмешкой сказал: "Похоже, ты любишь говорить по-крупному". Разве ты не хотел поссориться со мной наедине? Но ты, кажется, не можешь подойти ко мне!"

"Не будь высокомерным!" Ли Маожэнь разозлился от смущения, и его лицо покраснело, как у джейда. Он быстро сделал перед собой печать руками и внезапно указал на летающий нож. Он закричал низким голосом: "Светлое лунное кольцо!"

Летающий нож, как тень, внезапно содрогнулся и напевал. Его скорость мгновенно возросла, и он мгновенно достиг вершины Li Ye. Внезапно мигнул зеленый свет. Один, разделившись на два и два, разделившись на четыре, он за секунду превратился в шестнадцать зеленых и ярких летающих ножей. Они были подвешены в воздухе как кольцо, все с опущенными кончиками.

"Ветер атакует Веер Персикового Цветка, и нож формирует Яркое Лунное Кольцо!" Ли Йе хихикал с выражением "уверенности". "Яркое Лунное Кольцо вышло, так что как насчет фаната Персикового Цветка?"

До того, как он закончил говорить, Ли Маожень прыгнул на вершину ивы, и в его руке внезапно появился маленький и нежный Вентилятор Персикового Цветка. Веер "Персикового цветка" был несравнен по красоте с изысканными аксессуарами и завораживающим узором, дарящим людям ощущение очарования.

Держа в руках вентилятор "Персиковый цветок", Ли Маожэнь вздыхнул и сильно помахал веером в сторону Ли Йе.

Вентилятор, казалось бы, был маленьким, но он поднял порыв дикого ветра. Дикий ветер был похож на торнадо, покрывавший небо и солнце, и через секунду подошел к передней части Ли Йе. В то время как в этот момент Яркое Лунное Кольцо, состоявшее из шестнадцати зеленых летающих ножей над головой, свирепо рубило Ли Йе, блокируя 16 позиций, по которым Ли Йе мог передвигаться!

Нож упал, и пришел ветер!

В мгновение ока Ли Йе словно попал в клетку, откуда не убежать!

Самым ужасным было то, что Ван Цзянь воспользовался возможностью убить его возмутительно, когда он остановился.

Нож упал, и пришел ветер. Когда Ли Йе остановился, в глазах Ван Цзяня промелькнуло мерцание. Его ноги сильно ударились о землю, проделав глубокую дыру в голубом полу, и похожее на холм тело прыгнуло высоко, наполненное убийственными намерениями на лице. Он держал пару круглых бронзовых молотков. Голубой свет круглых молотков ярко сиял, а тень гигантского слона позади него раздулась до небывалого уровня.

В это время двойные молотки в руках Ван Цзяня превратились в ноги гигантского слона и отрублены в сторону Ли Е с неба, как гора Тай на его голове, очень страшно!

Зеленые ножи образовались вокруг него, торнадо в его передней части, и гигантский слон над головой, Ли Йе, казалось, попал в отчаянную ситуацию!

"Беги! Ты высокомерен! Почему бы тебе не бежать сейчас?" Когда Ли Йе попал в смертельную ситуацию, Ли Маочжэнь почувствовал себя чрезвычайно счастливым, потому что думал, что ситуация в целом разрешилась. Трудно было сломать сочетание его "Яркого лунного кольца" и "Вентилятора персикового цветка", у которого не было слабости. Кроме того, забастовка Ван Цзяня была смертельно опасной, поэтому у Ли Йе не было шанса сбежать.

Как знаменитые мастера Королевской гвардии, Ли Маочжэнь и Ван Цзянь никогда не терпели неудач с момента своего партнерства. Первые заманили врагов в ловушку, а вторые убили их мощным ударом. Даже перед лицом противников, которые имели более высокую культуру, чем они, такая комбинированная атака заставила бы противников не уклониться, а поймать свою атаку напрямую. Однако, если противники поймают их атаку напрямую, они будут либо убиты, либо ранены!

"Я сказал, что это было три удара, так что это будет три удара"! Ли Маожень сказал пренебрежительно.

Не успел он закончить свои слова, как услышал голос, полный насмешек. "Правда?"

Голос, естественно, исходил от Ли Йе.

Зрачки Ли Маочжэня уменьшились, и он неожиданно обнаружил, что Ли Йе выглядел как обычно и чувствовал себя очень спокойно.

Перед лицом такого смертельного приступа Ли Йе был спокоен, как обычно, без страха.

Это, несомненно, было бы смертельно для любого другого.

Но для Ли Йе эффект мог быть минимальным.

В прошлой жизни Ли Йе был слишком знаком с Ли Маочжэнем и Ван Цзянем и очень хорошо понимал их знаменитые удары, один из них угрожал ему вторжением в Чанъань, а другой забрал у него половину страны. Если бы Ли Йе не знал их хорошо, он был бы слишком глуп.

Если бы Ли Йе захотел бежать, он бы сбежал раньше с облачными сапогами в ногах. Он остался здесь, потому что у него было решение смертельной атаки Ли Маочжэня и Ван Цзяня, и он хотел их поймать!

"Храбрость!"

Ли Йе сделал Наружную Львиную Печать руками перед грудью, и сразу же сформировался узор из триграмм Инь и Ян Восемь. В это время он не толкал его вперед, а быстро присел на корточки. Он сильно похлопал по земле огромным чернильным словом "Braveness" (Храбрость)!

Слово "Braveness", написанное чернилами, резко взорвалось на земле, так что голубой камень пола треснул в гравий, летая повсюду. Бурные волны Ци образовали полую цилиндрическую волну и устремились к шестнадцати зеленым летающим ножам!

В этот момент летучие ножи, по которым ударили волны Ци, уже не могли "встать", как отрезанный от ног культиватор, яростно дрожащий. Они падали один за другим и в конце концов стали одним летающим ножом, падая на землю с лязговым звуком!

"Восстановление!"

Ли Йе быстро встал, сделал Льва Мудры и толкнул его к приближающемуся торнадо. Огромное чернильное слово "Восстановление" попало в торнадо. Как большой щит, он яростно оттолкнул торнадо назад, чтобы устремиться к Ли Маожену в обратном направлении!

Выражение Ли Маожэня изменилось, его прекрасные глаза полны ужаса. Он открыл рот, но безмолвный!

"Уилл!"

Ли Йе встал с земли и толкнул мудру Акаланатха в сторону Ван Цзяня, который прыгнул в воздух.

Ван Цзянь, который собирался раздавить Ли Йе двойными молотками, был потрясен тем, что Ли Йе мгновенно сломал строй ножей и шторм. Когда Ли Йе сражался с ним, его сердце внезапно стукнуло, и он почувствовал намек на чрезвычайную опасность, не имея времени думать больше. Перед огромной "Воля" слово, которое спешило к нему, он открыл глаза широко с щетиной волос, как будто он видел тысячи солдат в одиночку, так что он почти хотел отступить!

В один миг Ван Цзянь закричал низким голосом и принял быстрое решение отступить!

Ли Йе так легко сломал Кольцо Яркой Луны и Вентилятор Цветения Персика, а Метод Девяти Слова Ли Йе был настолько силен, что Ван Цзянь не смог устоять.

Но ему было слишком поздно отступать.

Для обычного культиватора 5-го уровня Ци-рефининга, если бы он использовал ДевятиСловарный Метод, он имел бы дело только с мастером 6-го уровня Ци-рефининга. Тем не менее, Ли Йе обладал глубоким пониманием Метода Девяти Слова, поэтому он уже впитал и освоил его. В его руках сила Девятивословного Метода, безусловно, возросла до более высокого уровня.

Более того, Ли Йе обладал силой зелёных лотосов в своём теле, которые гора Чжуннань изо всех сил пыталась отправить в Хуан Чао, чтобы помочь ему вызвать хаос в мире, и этого было достаточно для культиватора, который обладал силой зелёных лотосов, чтобы бросить вызов за пределами своего культивирования.

Не говоря уже о том, что у Ли Йе также был свой Дракон Ци! А в последние дни он впитал в себя достаточно удачи, чтобы почти прорваться через культивирование 6-го уровня Ци. Его сила была намного сильнее, чем тогда, когда он сражался против Чэнь Цзянэ!

Слово "Воля" взорвалось вокруг Ван Цзяня. Сразу же у Ван Цзяня застыли конечности, и Духовный Ци в его теле едва двигался, как будто он был запечатан, так что он не мог его мобилизовать, а также не мог чувствовать свой Океан Ци. Его выражение лица сильно изменилось, и сердце сильно билось. Он почти не мог не воскликнуть в ужасе от осознания того, что находится в беспрецедентном затруднительном положении.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 115 Он хочет дать отпор?**

Тем не менее, Ван Цзянь был нелегким человеком, и у него было больше сил, чем у других обычных мастеров на 7-м уровне Ци-рефинажа. Кроме того, в армии он культивировал методы выращивания, которые были очень ожесточёнными. Поэтому он был жестким только на секунду, а затем он сломал кандалы непосредственно, чтобы он мог двигаться снова.

Ван Цзянь был в восторге.

Но он не был в восторге долго, потому что Ли Йе уже ударил его по лицу!

Когда Ван Цзянь был связан словом "воля", у Ли Йе было достаточно времени, чтобы нанести удар.

"Удар по облаку!"

Сила методов культивирования из "Пурпурных Облаков с Востока" увеличилась соответственно с прогрессом Ли Йе в области культивирования. Этот удар сконденсировал всю мощь выращивания Ли Йе безоговорочно. Несмотря на то, что он был простым, прямым и не сложным, его силу нельзя было недооценивать!

Когда его кулак ударил по лицу Ван Цзяня, Ли Йе ясно увидел, что круглое жирное лицо Ван Цзяня пульсировало как волны. Вместо его полулица скрутилось всё его лицо, и его глаза и нос не могли быть видны.

"Этот принц Ан... такой могущественный?!"

Ван Цзянь был шокирован, когда его ударили.

Он покачал головой и упал в обморок. Его похожее на холм тело упало с неба и ударилось о дом, стена дома обрушилась прямо на него. Крики исходили от пыли, и чей-то хороший сон был нарушен.

Ли Йе тут же бросился в облака пыли, чтобы найти Ван Цзяня и схватил его за воротник. Ли Йе закричал низким голосом, потопил талию и занял позицию лошади. Затем он вывихнул талию и выгнал Ван Цзянь из дома. Огромное тело Ван Цзяня пролетело над головой Ли Йе, как масса темных облаков. В земле появилась глубокая яма, пыль стряхнулась с окружающих домов.

Убейте его, пока он был ранен, поэтому Ли Йе поспешил вперед и поехал на Ван Цзянь. Он один за другим ударил Ван Цзяня в лицо, постоянно издавая громкие звуки.

Глаза Ван Цзяня были сбиты с толку. "Удар в облако" Ли Йе ударил его по щеке, из-за чего он временно потерял сознание. Он был настолько силён, что не потерял сознание.

В панике Ван Цзянь использовал свои бронзовые двойные молотки, чтобы вытащить Ли Йе из тела. Тем не менее, Ли Йе уже вторгся на его фронт, поэтому Ли Йе заблокировал руку изнутри и легко разрешил свое наступление. Кроме того, он постоянно бил в лицо Ван Цзяня.

Зубы Ван Цзяня летали, и у него шла кровь из носа. Он намеренно вывихнул тело, чтобы снять Ли Е. Для обычного человека это может сработать, но ему было очень трудно сделать это с толстой талией и круглым телом. У него не было выбора, кроме как оставить свои двойные молотки и положить руки на голову.

"Ублюдок!"

Разбивая дикий ветер, управляемый словом "Выздоровление", Ли Маожэнь энергично перелетел через реку, как птица. Вентилятор "Персикового цветка" постоянно размахивал так, что потоки крошечных торнадо прилетели к Ли Йе еще до того, как Ли Маочжэнь смог прилететь. Пораженные торнадо ивы были сброшены со всех ветвей, оставив только главный голый ствол.

Ли Йе отступил и избежал атаки дикого ветра, полагаясь на скорость Облачных сапогах, но Ван Цзянь не так повезло. Его более чем 150-килограммовое тело было прямо закатано диким ветром, и оно ударилось о стену.

"Песня... Ты меня тоже ударил?!" Ван Цзянь ревел на Ли Маочжэнь. Он вытер кровь с лица и сильно покачал головой. Затуманенное зрение в его опухших глазах.

"Я пытаюсь спасти тебя." Ли Маожэнь скрутил губы. Он продолжал размахивать своим Вентилятором Персикового Цветка, так что маленькие, но острые потоки торнадо продолжали нападать на Ли Йе.

Ли Йе уклонялся во всех направлениях. Торнадо, которые пропустили его, треснули на стене позади него, вызвав взрывные звуки.

Однако Ли Йе был быстрым и носил Облачные сапоги, так что он не был слабым. Он бежал вперед среди торнадо, как плавающая рыба, и постепенно сузил дистанцию с Ли Маожэнь!

"Проклятье!" Увидев, что Ли Йе вот-вот прорвется на опасное расстояние, Ли Маожэнь сжимал зубы. С ненавистью в сердце он не мог не чувствовать себя немного напуганным. Этот молодой принц Ан, только что достигший в этом году этапа переосмысления Ци, оказался сильнее, чем он ожидал. Он не только не потерпел неудачу в осаде его и Ван Цзяня, но и заставил их попасть в опасность, что превзошло ожидания Ли Маочжэня.

"Ван Цзянь, что ты там делаешь? Иди и помоги мне! Ты что, глупый?!" Видя, как Ли Йе шаг за шагом приближается, Ли Маочжэнь не мог не кричать на Ван Цзяня. На его лице был намек на беспокойство, потому что ему было тяжело.

"Заткнись! Я иду!" Ван Цзянь был действительно избит Ли Йе. Если бы Ли Маочжэнь не сотрудничал с ним, Ли Йе ударил бы его до полусмерти. В этот момент он сделал небольшой перерыв. А потом он тут же взял свои двойные молотки и бросился с тяжёлыми шагами.

Ли Маожэнь уставился на Ли Йе. Он помахал своим фанатом Персикового Цветка, и в то же время, он продолжал дистанцироваться от Ли Йе, чтобы Ли Йе не приблизился к нему.

Он мог сказать, что сапоги Ли Йе были необычайно качественными, но это не было основной причиной легкости Ли Йе, и это была глазурь на торте в лучшем случае. Навыки Ли Йе были выдающимися, а его боевые навыки, контроль над ситуацией, а также суждение о продвижении и отступлении были очень точными, что было причиной того, что он всегда был в выигрыше.

Думая об этом, Ли Маочжэнь вдруг понял что-то и почувствовал себя плохо. Он поспешно закричал на Ван Цзяня: "Стоп!".

Но было уже слишком поздно. Ли Маочжэнь испугался, что рот Ли Йе свернулся странной улыбкой. Вдруг он быстро эвакуировался с места, изменил свою наступательную позицию, и бросился в сторону Ван Цзянь, который уже был тяжело ранен, как бомба!

Озноб поднялся со спины Ли Маочжэня, когда он увидел, как Ли Йе двигается, как он думал.

Он также только что подумал об этом. Поскольку контроль и суждение Ли Йе о ситуации были настолько точными, Ли Йе должен был знать, что он хорошо атаковал с расстояния, поэтому он был быстрым и нелегким, чтобы быть рядом.

Поэтому для того, чтобы получить абсолютное преимущество, Ли Йе должен был сделать лучший выбор, чтобы сначала сбить с ног Ван Цзяня, который уже получил тяжелую травму. Таким образом, он может сломать их совместную атаку, а затем сосредоточиться на борьбе с Ли Маочжэнь!

"Этот парень, этот парень пытается победить нас одного за другим? Он пытается сбить нас с ног?!"

Когда Ли Маожэнь понял это, его дыхание стало хаотичным. В сегодняшней акции именно они убили, а Ли Йе был убит в одиночку, так что, пока он мог сбежать, ему это удалось, однако, он хотел дать отпор, а не сбежать!

Ли Маочжэнь вспомнил. С самого начала, Ли Йе, казалось, преследовали Ван Цзянь, но на самом деле, он не попал в опасность на всех, что означало, что с тех пор, Ли Йе мог убежать, но он не сделал этого!

С самого начала Ли Йе решил убить их обоих!

"Проклятье! Этот парень такой высокомерный! Сумасшедший!" Ли Маожэнь был зол от смущения, но его гнев мгновенно угас, потому что боевая способность Ли Йе доказала, что он действительно был способен!

Это заставило Ли Маожэня почувствовать себя бессильным!

"У этого парня действительно есть только культивирование 5-го уровня Ци-рафинирования?" Ли Маочжэнь был шокирован и сбит с толку. "Почему я вообще этого не чувствую? Его культивационная мощь и боевые приемы не хуже, чем у культиваторов 7-го уровня Ци-рафинирования!"

Ли Йе уже прибыл на фронт Ван Цзяня, и Ли Маочжэнь почувствовал кризис провала своей задачи. Он крепко сжал зубы и помахал левой рукой. Короткий нож, который был сбит раньше, снова вылетел и ударил Ли Е прямо!

Стремясь вперед, Ван Цзянь вдруг увидел, как Ли Йе разворачивается и мчится к нему. Его взгляд стал серьёзным, и он перестал бежать. Он закричал низким голосом и был готов защищаться!

Несмотря на то, что Ли Йе находился на 7-м уровне в Ци-рефининге, в то время как Ли Йе находился на 5-м уровне в Ци-рефининге, его уже сильно избил Ли Йе с опухшим лицом, похожим на свиную голову, так что у него больше не было чувства превосходства, и теперь он был полон бодрости и страха!

Ван Цзянь был готов к сильному удару, но когда Ли Йе вытащил свой меч Люка, он не мог не хмуриться. Видя, как Ли Йе держит в руках меч Люка и улыбается спокойно и уверенно, Ван Цзянь снова окутал сильным чувством кризиса. Он вдруг почувствовал, что Ли Йе собирается применить против него свою смертоносную атаку!

Ситуация была критической, поэтому у Ван Цзяня больше не было оговорок. Он глубоко вздохнул в свое поле эликсира и начал свою самую мощную атаку, стараясь изо всех сил.

Внезапно он прыгнул с земли. В воздухе он поднял огромные двойные молотки над головой, его круглое тело, как полумесяц в этот момент. Из двойных молотков вышла волна Ци, и внезапно появился гигантский слон, как будто разорвавший небо!

Он использовал все свои силы, чтобы свалить свои двойные молотки. Тяжелым ударом его тело, согнутое назад, изогнулось, как свирепые креветки, конечностями вперед. Гигантский слон, который только что появился, мчался к Ли Йе.

Ван Цзянь зарычал: "Бог Слона дает мне силу и помогает прорваться сквозь преграду неба"!

Слон рычал резким, золотым светом вокруг своего тела. Слон, который был больше здания, теперь был великолепен и величественен, как слон Бог! Он действительно имел силу прорваться сквозь преграду неба своей движущей силой!

Глаза Ли Маожэня сияли, и он билось в лучах. Его голос был взволнован: "Жирному Вану полезно отрасти столько жира, чтобы он мог сопротивляться стольким приступам". С такой серьёзной раной он всё ещё может запустить технику Бога-Слона!"

"Мы так долго сотрудничали друг с другом, и ни один враг не может выжить под атакой Слона Бога! Ли Йе, я жду, чтобы посмотреть, как ты сможешь поймать эту грозовую атаку!"

Хотя он сказал, что хочет посмотреть, как отреагирует Ли Йе, его смысл был очень ясен: Ли Йе не смог поймать удар Ван Цзяня! Потому что даже столкнувшись с властью Бога-Слона, он умрёт только с ненавистью на месте!

"Слоновый Бог"? Преграда неба? Кого ты пугаешь?" Ли Йе храпел.

В то же время меч Луки в его руке стоял вертикально перед его грудью, его глаза были на одном уровне с центром меча. Его взгляд стал серьезным. Голубой свет меча Люка был как лунный свет. Сила зелёных лотосов в его теле перетекала в меч. Он прочитал формулу и вдруг закричал низким голосом торжественным тоном, которого у него никогда не было: "Гора Пурпурных Облаков!".

Громким звуком меч Люка взлетел с его руки на небо. В ночном небе, покрытом темными облаками, мгновенно вспыхнули безбрежные пурпурные приливы и отливы. После того как облака поднялись и собрались, пурпурные тучи взлетели и перевернулись. С трещиной приземлилась вспышка молнии!

Среди грома и молнии в пурпурных облаках ярко сиял меч Люка. Внезапно он превратился в гору, очень высокую и крутую. Он не был ни черным, ни голубым и был окружен пурпурным Ци, впечатляющим. Это также было особенно ужасно среди облаков и молний!

"Падение!" Ли Йе закончил делать заклинательные жесты руками перед собой, а затем закричал, как при исполнении военного приказа!

Как и меч Ци Рожденный Лотос, Пурпурная Гора Облаков также была методом культивирования в "Пурпурных Облаках с Востока", но их сила была не на том же уровне!

Это казалось длинным, но на самом деле это было в мгновение ока. Огромная и ужасная Гора Пурпурных Облаков упала с неба и ударила прямо в Слона Бога, могучего, как молния!

Бог Слона поднял голову к реву и захотел сопротивляться небесной силе.

"Бах". Пурпурная Гора Облаков упала на голову Слона Бога, прямо вниз!

Это было похоже на гору Пять Пальцев, подавляющую Великого Мудреца, Равняющегося Небесам.

Бог Слона рассеялся и был уничтожен за секунду!

Ван Цзянь вылил полный рот крови. По сравнению с Пурпурной горой Облаков его холмистое тело было маленьким, как насекомое. Он был сильно ранен в воздух и упал на реку. В этот момент река плеснула во все стороны, показав глубокую яму. Водопады взорвались на несколько метров под бурный звук!

Спустя долгое время, но Ван Цзянь еще не выбрался.

Ли Маочжэнь, как будто его облили холодной водой на голову. Он безучастно смотрел на реку, его разум блуждал, как будто забыл дышать. Он даже забыл помахать своим Вентилятором Персикового Цветка!

Он никогда не думал, что Ван Цзянь будет побежден, как он начал такой мощный удар!

И он был ошеломлен культиватором на 5-м уровне ци-рафинирования таким образом!

Вдруг Ли Маочжэнь издал резкий крик и спрыгнул с ивы. Он вытащил духовный меч, превратившись в поток света, и израсходовал всё своё культивирование, чтобы яростно двинуться в сторону Ли Йе, с неукротимой волей продвигаясь вперёд!

Ли Йе бросил свой меч, чтобы совершить самую мощную атаку. Несмотря на то, что он смог победить Ван Цзяня, он, должно быть, не в состоянии справиться с летающим ножом Ли Маочжэня!

Ли Йе был серьезно поражен ножом. В это время для Ли Маочжэня было идеальное время, чтобы убить Ли Йе!

"Иди к черту!"

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 116 "Не разговаривай по-большому**

Ли Маожэнь играл навсегда. Он использовал всю свою силу в этом движении. С культивированием 7-го уровня в Ци-рефининге, он был хорош в быстром движении. В долю секунды Ли Маочжэнь вышел на передовую у Ли Йе.

В этот момент, Li Ye держал падающий меч Luke и повернул его голову для того чтобы взглянуть на Li Maozhen со странными глазами.

Ли Маочжэнь почувствовал зловещее ощущение, как только почувствовал глаза Ли Йе. Он понял эти глаза, в которых не было страха, но был намек на приятный сюрприз.

Он чувствовал приятный сюрприз?

Это было похоже на то, как повар увидел толстую утку, прыгающую в его кастрюлю с кипящей водой.

Что происходило?

Ли Маожень почувствовал шок в сердце и чуть не запутался.

Однако он сразу же пришел к выводу, что Ли Йе блефует.

Да. Это было точно!

Ли Маочжэнь видел способность Ли Йе контролировать в драке. Это был парень с осторожными мыслями, которого не следует презирать. Ли Маочжэнь был уверен, что Ли Йе не нашел способа спрятаться от своей атаки, поэтому мог только притворяться уверенным, чтобы напугать его.

"Проклятье! Как ты смеешь использовать такие дьявольские трюки! Я никогда не влюблюсь в них!" Ли Маожэнь скрежещал зубами в ненависти. Он чувствовал, что его интеллект был оскорблен.

Но его лицо вдруг побледнело.

Летающие кусачки почти вернулись к Ли Йе и проделали в нем несколько отверстий, когда без предупреждения появился нефритовый медальон и прекрасно заблокировал эти летающие кусачки.

Столкнувшись и моргнув синим светом, летучие кусачки были отброшены назад!

Это был волшебный инструмент, спасающий жизнь!

У него был волшебный инструмент, спасающий жизнь!

Он никогда им не пользовался!

Ли Маожень был в шоке!

Если подумать, Ли Маочжэнь чувствовал себя беспомощным. Ли Йе не следует винить за то, что он прятался. Хотя Ван Цзянь и Ли Маочжэнь, похоже, воспользовались этим, убив Ли Йе сегодня вечером, на самом деле они не угрожали жизни Ли Йе, так как борьба продолжалась довольно долго.

Зачем Ли Йе использовать магическое орудие для спасения жизней, так как на самом деле угроз не было?

Ли Мажен чувствовал себя неспособным выразить свою депрессию, как тупой человек, пробующий горькие травы. Это было слишком ужасно.

С тех пор, как он вступил в царскую гвардию и застал Лю Синшэня в воображении, Ли Маочжэнь выполнил много заданий и никогда не сталкивался с подобными обстоятельствами. Цель убийства умело и легко справлялась с ситуацией. В то время как два убийцы были прикованы цепями и угнетены на протяжении большей части боя.

Как это могло случиться?

Разве мы не перерабатываем культиваторы 7-го уровня?

Разве мы не умеем?

Ли Маожэнь впервые в жизни бросил сомнение в своих способностях.

Тем не менее, у него было мало времени, чтобы противостоять Ли Йе, который самодовольно закрутил углы своего рта и бросился держать в руках меч Люка.

"Ты хотел, чтобы я попал в ад?" Ли Йе покачал головой и посмотрел на Ли Маочжэня насмешливым взглядом: "Как я и говорил, тебе очень нравится говорить по-крупному!"

Ли Маожэнь покраснел и скрежет зубами в ненависти. Но он не мог говорить в ответ, потому что Ли Йе говорил правду. С самого начала борьбы он считал, что Ли Йе должен был умереть наверняка несколько раз, что оказалось иначе. Действительно, Ли Йе получил право насмехаться над ним.

Однако Ли Маочжэнь в этом не виноват. Вообще, контрагент был бы мертв бесчисленное количество раз. Никто не мог представить, что Ли Йе получил такую суперсилу.

Увидев саркастическое лицо Ли Йе, Ли Маожэнь был полон гнева. С культивированием 5-го уровня в Ци-рафининге, Ли Йе смог продемонстрировать чудесные боевые навыки и мощный Метод Мечей. На протяжении всего боя Ли Маочжэнь был подавлен Ли Йе, не имея никакой надежды на изменение ситуации, что свело его с ума. Он убивал Ли Йе тысячи раз, если его глаза умели убивать.

...

Когда Ву Ты добралась до поместья принца Аня, она увидела, как Лю Чжиань был передан в ворота. Охранники усадьбы знали, что Ву Ты здесь из-за Ли Йе и сказали ей, где он. Не задумываясь, У Ты решил искать Ли Йе в окрестностях Ипин Лу, так как мужчинам и женщинам было уместно встретиться в романтических обстоятельствах.

Как только она приблизилась к Ипэн Лу, Ву Ты услышал звук ожесточённой борьбы. Её глаза сразу изменились с плохим предчувствием. Она сразу же взлетела с земли на крышу и бросилась к месту драки.

"Ли Маочжэнь не выдержал!"

"Где Ван Цзянь? Почему он всё ещё в реке? Его убил тот парень?"

Под сенью крыши разговаривали два загадочных человека с пониженным голосом.

"Он должен быть мёртвым, если не мёртвым. Гора Зеленого Лотоса" принца Ан была настолько могущественной, - честно сказал человек слева.

"Что же нам делать? Принц Ан может избавиться от них сам. У хозяина руки позади него нет причин показываться!" Человек справа беспокоился: "Сделаем ли мы это?"

"Лейтенант послал нас сюда, чтобы мы разобрались с рукой хозяина позади принца Ан. Это не наша задача - убить принца Ан. Как мы можем это сделать?" Человек слева покачал головой.

"Нет никакой хозяйской руки вообще!" Человек справа взбесился: "Ли Маочжэнь и Ван Цзянь были лишь приманкой. Мы здесь, чтобы разобраться с рукой хозяина за принцем Анем, чтобы прикрыть их вытаскивание... Но теперь они все испортили. Если бы была рука хозяина, мы должны вытащить его, иначе мы провалим нашу миссию!"

Человек слева пробормотал себе на время. Затем он кивнул головой и сказал: "Хорошо, давайте сделаем это!"

"Держись! У нас гости!"

"Люди из офиса Чанъань? Они не должны быть такими быстрыми. Если бы они не были из офиса Чанъань, мы могли бы просто убить их. Никто не мешает нашей миссии!"

"Это герцогиня Ли!"

"Герцогиня Ли? Мы не можем убить ее..."

Когда Ву Ты заметил, что впереди кто-то есть, она увидела две чёрные тени, бросившиеся к реке.

"Кто там?" Ву Ты закричала и погналась за ними. Внезапно у неё открылось видение, где Ли Йе вошёл, избивая Ли Маочжэнь. Ву Ты был ошеломлён: "Старший брат Йе?"

...

Под нападением Ли Йе, которое было похоже на сильный шторм, Ли Маочжэнь терял землю. Меч Ци был повсюду вокруг него и время от времени чуть не убивал его. Через некоторое время Ли Маочжэнь получил 3 раны, все из которых были достаточно глубокими, чтобы обнажить кости. Его одежда была окрашена в кровь.

Ли Маочжэнь забыл ненавидеть или говорить в ответ, даже Ли Йе время от времени чихал на него, так как ему приходилось иметь дело с Методом Меча Ли Йе с полным вниманием. Он уже ходил по яйцам, но всё равно пострадал от меча Ци. Как он мог сэкономить хоть какие-то силы, чтобы почувствовать злость, когда он отчаянно висел?

Будучи культиватором Ци 7-го уровня и одним из ограниченного числа мастеров Королевской гвардии, Ли Маочжэнь, который ожидает этап строительства фундамента, был польщен, куда бы он ни пошёл. Несмотря на то, что он был человеком низкого происхождения, он стал особенным из многочисленных орденов. Тем не менее, его избил Ли Йе, который был только 5-го уровня. Ли Маочжэнь почувствовал огромную обиду, которая превратилась в ощущение бессилия и угнетения, заставив его чуть не заплакать.

"Скажи это. Кто вы? Почему ты хочешь убить меня?" Ли Йе спросил в легком тоне.

Ли Маожэнь должен был уступить скрипучим зубам: "Это недоразумение! Мы взяли не того парня! Прекратите!"

Ли Йе засмеялся в сердце, но не высказался. Он просто сильнее толкнул Метод Меча. Ли Маожень получил еще одну рану.

Ли Маочжэнь испугался и быстро отступил. Но он не мог избавиться от слежки Ли Йе. Он чуть не раздавил зубы в ненависти. Ли Йе был не только могущественным, но и коварным. Он часто отвлекал Ли Маожэня, разговаривая с ним. Ли Маочжэнь должен был ответить Ли Йе, так как он жаждал остановить драку, которая разоблачила и причинила ему еще больше боли.

"Ты презренный и бесстыжий!" Ли Маожэнь горел в гневе.

"Паф!" Еще один источник крови вышел из Ли Маочжэня. Он сразу закрыл рот.

"Чайлд Сонг, немедленно уходите!"

Внезапно с крыши недалеко спустилась тень. Нож Ци длиной 3 метра прикрыл Ли Йе от ножа тени. В то же время Ван Цзянь, только что вышедший из реки и дышащий как умирающая рыба, увлекся человеком в черном.

Ли Маочжэнь был одурманен. Помощь оказалась вне его ожиданий. Он узнал контрагента только одним взглядом. Они действительно были из царской гвардии. Ли Маожэнь выпрыгнул и сразу же ушёл с большой радостью, перед этим он бросил фразу: "Что ты можешь со мной сделать? Помни, когда-нибудь я убью тебя!"

Ли Йе улыбнулся и поспешил вперед. В последний раз в уезде Хуанли он позволил Ли Кэйону сбежать. На этот раз он не позволил Ли Маочжэню сбежать. Он просто не мог этого вынести, даже если бы Ли Маочжэнь не был обычным парнем, но ему повезло, что он стал феодальным принцем.

Нож Ци, прикрывающий его, был слишком мощным, чтобы описать словами. Это было вне возможностей перерабатывающего культиватора Ци 7-го уровня. Однако Ли Йе просто проигнорировал его без всяких попыток блокировки и побежал к Ли Маочжэню.

Перед тем, как Нож Ци достиг головы, нефритовый медальон вылетел на вершину головы Ли Йе, сияя синим светом, и заблокировал атаку.

В волне воздуха от блокировки, нефритовый медальон вылетел обратно к талии Li Ye. Ли Йе заметил, что плотность нефритового медальона "Духовный Ци" сильно упала, оставив только половину того, что у него было в полной силе. Он использовал нефритовый медальон много раз. Блокируя все больше и больше атак высокого уровня Ци-рефининга, стало понятно, что плотность упала.

На самом деле, большинство спасающих жизнь магических инструментов - это одноразовые расходные материалы. Те, которые можно использовать много раз, как этот нефритовый медальон, редки. Этот факт также доказал, что способности Ли Сяня и его понимание выращивания были экстраординарными.

Ли Маочжэнь думал, что сможет сбежать и стабилизировать нервы. Радость выживания чуть не заставила его плакать. Он не думал, что Ли Йе сможет его заполучить. В конце концов, у его спасателя было выращивание 8-го уровня в Ци-рефининге, что сделало верхнюю руку мастера рядом с левым и правым лейтенантами царской гвардии. По мнению Ли Маочжэня, его спасателю было довольно легко связать Ли Е.

Поэтому Ли Маочжэнь снова заговорил по-крупному.

"Говорить по-крупному - плохая привычка. Ты должен избавиться от нее".

Услышав эти слова, Ли Маожэнь был поражен ужасом. Когда он повернул голову в шок, он увидел, что большой кулак становится все больше и больше в его видении. Кулак разбил подбородок, не оставив ему времени на избегание.

"Это невозможно!"

Серьезно раненый Ли Маочжэнь получил "внезапное нападение" Ли Йе в условиях, когда он считал, что это определенно безопасно. Так как он не успел отреагировать, и именно подбородок был разбит, Ли Маочжэнь сразу же потерял сознание притупленными глазами. Последняя фраза в его трезвом сознании была той, что была выше.

Ли Йе был одет в "Облачные сапоги". Он наслаждался лучшей способностью бежать и гоняться одновременно. Ли Маожэнь только что от него убежал. До тех пор, пока он игнорировал Нож Ци над ним, было бы несложно заполучить Ли Маочжэня.

Рука хозяина от Королевской гвардии, который хотел спасти Ли Маочжэня, также была ошеломлена. Он не ожидал, что спасающее жизнь магическое орудие Ли Йе может быть использовано таким образом. Более того, он никогда не мог представить, что скорость Ли Йе была такой быстрой. Она была быстрее, чем любая атака и вытаскивание, совершенно невероятная для него, как для культивирователя 5-го уровня.

В результате, у него не было времени на второе спасение Ли Маочжэня.

И он также потерял третьего.

Потому что Ву вмешался.

Ву Вы обладали выдающимися способностями среди молодых членов Императорского клана. Тем не менее, её способность была ничем перед Ци-рефининговым культиватором 8-го уровня. Тем не менее, так как она была герцогиней, она всегда была окружена группой рук мастера!

Кроме того... драка между Ли Йе и Ли Маочжэнь и Ван Цзянь наделала много шума. Даже культиваторы из офиса Чанъань пришли на место.

Самое главное, когда рука мастера из Королевской гвардии проанализировала ситуацию, когда Ли Йе отступил, как ветер, с Ли Маочжэнем под мышкой, он с отчаянием узнал, что не может догнать Ли Йе.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 117 Заговор**

Достигнув переулка, Ли Йе бросил Ли Маочжэнь на землю. Он оглянулся вокруг, чтобы убедиться, что они были одни, прежде чем он вздохнул с облегчением. Ву Ты открыл ей рот, чтобы она могла говорить, но был остановлен жестом молчания от Ли Йе.

Кто-то появился в конце переулка. Это был Ли Янь, принц Пу императорского двора, с Тянь Линцзы за ним.

Ву Ты был шокирован, увидев их здесь. Она заглянула глубоко в Ли Янь, ее глаза были полны сомнений и подозрений.

"Вы поймёте позже", - просто сказала Ли Йе, подойдя к принцу Пу и поприветствовав его. Ли Янь был здесь по его указанию после получения сообщения из его нефритовой записки.

"Что происходит, брат Йе?" Ли Янь спросил с растерянным взглядом на его лице.

Он воздержался от слишком многого, когда разговаривал с ними на берегу реки, потому что заметил, что Ли Маочжэнь и Ван Цзянь наблюдали за ними.

Ли Йе пнул Ли Маочжэня. "Вставай!" Ли Йе сорвался. "Я знаю силу моих ударов. Моего удара было недостаточно, чтобы надолго лишить тебя сознания."

Ли Маожэнь не двигался.

Ли Йе нарисовал свой меч Люка.

Ли Маожэнь прыгнул с испугом, когда услышал звук нарисованного меча. Он лихорадочно посмотрел вокруг, увидев, что его окружают и умоляют. "Пожалуйста! Умоляю! Помилуй! Я уверен, что мы сможем прийти к соглашению!"

"Кто это?" спросил Ли Янь, с интересом изучая Ли Маочжэнь.

"Сон Вэнтон, командир Королевской гвардии, - пробормотал Ли Янь, - Он один из убийц, посланных убить меня." Другой сбежал."

"Королевская гвардия?" Ли Ян задохнулся от недоверия.

Ву Ву Твой взгляд замерз и в ярости.

"Минуточку! Ты знаешь, кто я?! Как такое возможно?!" Ли Маожэнь недоверчиво плакал.

Ли Янь мурлыкал по губам, смотрел на Ли Маочжэня недружелюбными глазами. Внутри варилось явное намерение казнить последнего, как Ли Янь медленно спрашивал: "Говорите! Почему командующий царской гвардии пытается убить принца Аня? По чьему приказу вы действуете?!"

Немедленно он спросил Тянь Линцзы: "Ты знаешь этого человека?"

Признав Лю Синшэня своим крестным отцом, Тянь Линцзы, естественно, получил должность в рядах царской гвардии. Но из-за Ли Яня его сделали маркизой, класс знати, который сильно превзошел Ли Маочжэня.

Тянь Линцзы бросил краткий взгляд на Ли Йе, чувствуя себя озадаченным, когда он ответил: "Я встречался с ним несколько раз". Он не понимал, откуда Ли Йе знал Ли Маочжэня.

Тянь Линци вышел из тени, когда говорил. Когда Ли Маочжэнь увидел его, он рухнул. Его личность больше не была секретом.

"Сон Вэнтон пытался убить меня, и ему помог человек, обладающий силой восьмого уровня на сцене Ци-рефининга! Только лейтенанты царской гвардии Лю Синьшэнь и Хань Вэнюэ обладали таким авторитетом, чтобы выставлять на показ таких искусных убийц. Они охотятся за моей жизнью!" Ли Йе рычал.

"Но почему? "Почему они охотятся за твоей жизнью?" Ли Янь был в шоке.

Ли Йе молчал, тихо размышлял. "Может быть, это из-за отца!" - вдруг сказал он.

"Но как такое возможно?" Ли Янь задыхался от ужасного взгляда на его лице.

"Если только ты не можешь придумать другую причину?" Ли Янь противопоставил, его брови согнулись в хмуром виде.

Ли Йе выщипал губы, не в состоянии ответить.

Ли Йе посмотрел на Тянь Линци. "Это также указывает на то, что царская гвардия также стояла за битвой на горе Багун!"

Тиан Линци молчал. Как маркиза царской гвардии и крестник Лю Синшэня, он пользовался огромным престижем и авторитетом, что позволило ему получить доступ ко многим конфиденциальным сведениям в армии. Едва ли ему было трудно заметить что-либо необычное, даже если он не принимал в этом непосредственного участия.

"Означает ли это также, что смерть вашего отца также была частью заговора?" Ужасный Ли Янь сказал.

"Это открытая тайна, что отец был казнен только потому, что император подозревал его". С мастерством отца потребуется тщательная подготовка, чтобы убить его". Я уверен, что даже это включало в себя свиту Премьер-министра и различные квалифицированные кадры Королевской гвардии. Если бы это было не так, было бы неразумно, что мой отец даже не смог бы сбежать от порочной схемы".

Ли Янь едва ли мог принять всю информацию, отступая назад с неверием и отрицанием. "Подожди, брат Йе... Откуда ты обо всём этом узнал?" - заикался он.

"Я познакомился с подчиненными моего отца, когда был в уезде Хуанли!" Ли Йе рычал.

...

Секунды в тишине, пока Ли Йе не призвал Ли Яна. "А теперь пришло время для Вашего Высочества принять решение!"

"Какое решение?" Ли Янь произнёс.

"Тот факт, что Лю Синшэнь пытается убить меня, показывает, что они уже подозревают меня. Они понимают, что если я узнаю о том, что случилось на горе Багун, то никогда не успокоюсь, пока все они не умрут. Они не поверят мне, даже если я решу заключить мир и забыть обо всем. Нет. Они будут пытаться убить меня для хорошей меры. Это также поставит вас, Ваше Высочество, в опасное положение, так как они также включат вас в свой список целей!"

"Итак... Я тоже считаюсь расходуемым Лю Синшэнем и его отрядами?" Ли Янь мрачно улыбнулся.

Однако, глаза тихого Тянь Линцзы зловеще блестели.

Ли Ян проигнорировал молчаливый жест Тянь Линцзи. "Они не могли бы, если бы вы, Ваше Высочество, дистанцировались от меня. В конце концов, ты уже довольно долгое время находишься с ними в союзе, - спокойно сказал он Ли Яну.

Ли Янь держал Ли Йе в длинном, глубоком взгляде. "Нет!" Он плакал, качая головой, "Это означало бы, что я должен присоединиться к ним в попытке убить тебя! Я не могу этого сделать!"

"Брат Ян..."

"Нет! Я лучше откажусь от шанса стать наследным принцем, чем предам своих подчиненных! Я никогда не смогу этого сделать!" Ли Янь внезапно зарыдал. Его глаза твёрдые и решительные.

...

Прошёл ещё один ритм молчания.

"Если ты этого хочешь, у меня есть план", - сказал Ли Йе Ли Яну.

"План?" Ли Янь пробормотал от изумления.

"План, который выиграет для тебя престолонаследие!" Ли Йе раскрыл.

"Но как я могу стать наследником императора без поддержки Лю Синшэня и Хана Вэнюэ?" Ли Янь ответил скептически.

"Это может быть правдой, если ты потеряешь поддержку всей царской гвардии. Но то же самое нельзя сказать, если это всего лишь Лю Синшэнь и Хань Вэнюэ как отдельные личности!". Ли Йе раскрыл, одобрительно кивнул.

Ли Янь всё ещё был в недоумении.

Блеск в глазах Тянь Линцзы становился сильнее.

Ли Йе бросил взгляд на Ли Маочжэнь бесконечно, и его взгляд был острым, как лезвие.

Ли Маочжэнь пошатнулся на два шага назад, испугавшись и взволновавшись. "Что вы желаете от меня, принц Ан?"

Со стальным голосом, граничащим со злом, Ли Е говорил: "Клянетесь ли вы в верности принцу Пу, наследнику престола и вашему будущему императору?".

Ли Маожэнь с сомнением смотрел на Ли Йе, прежде чем уставился на Ли Яна. Он крепко проглотил. "Ваши Высочества... Вы хотите совершить переворот?"

"Не переворот! Это казнь изменников и попытка поддержать нового монарха!" Ли Йе жестоко поправил его, бросившись на Ли Маочжэня, прежде чем снова на него посмотреть. "Теперь. Расскажите нам о своем выборе."

Ли Маожэнь скрипел зубами. Не сказав ни слова, он упал на колени. "Я, Сон Вэнтон, клянусь вам в вечной верности, Ваше Высочество!"

Ли Янь был ошеломлен словами.

Ли Йе смотрел на него непринуждённо. Он знал, что Ли Маочжэнь не упустит эту возможность.

У него не было другого выбора.

Если только он не пожелал смерти.

Ли Ян очнулся от оцепенения, медленно поворачиваясь в сторону Ли Йе. "Но брат Йе! Ты, ты действительно собираешься совершить переворот?!" Он опять заикался.

У Ты посмотрел на Ли Йе, ее лицо предало сомнительное выражение, хотя ее глаза указывали на ее неизменную стойкость по отношению к Ли Йе.

"Его Величество теперь прикован к постели". Время не ждет. Ждать больше нельзя. Ты должен быть решительным, брат Ян! Мы должны убрать всех коррумпированных чиновников сейчас же против нас!" Ли Йе резко ответил.

...

"Каков ваш план, принц Ан?" спросил Тянь Линцзы, говоря, наконец, спустя долгое время...

"При нынешнем состоянии Его Величества и Лю Сингшен, и Хань Веньюэ будут вынуждены покинуть комплекс Императорского дворца! Мы попросим Вас и Командующего Сонга сохранить контроль над Королевской гвардией, которая укомплектовала оборону Императорского дворца, пока мы пропускаем наших людей. Мы казним предательских свиней перед Спящим Дворцом Его Величества!"

"Но боюсь, что власти только меня и Командующего Сонга вряд ли хватит, чтобы держать королевскую гвардию на расстоянии, пока мы действуем." Тиан Линцзи серьёзно признался.

"Вот почему мы должны побудить больше капитанов Королевской гвардии дезертировать и вступить в наши ряды, прежде чем мы сможем по-настоящему реализовать наш план". "Я верю, что это жизнеспособно; брат Янь теперь один из самых могущественных принцев с тех пор, как Вэй Баохенг отпал от благодати". Нам нужно лишь обеспечить преданность капитанов царской гвардии, и я уверен, что это не будет трудно". Ли Йе сделал паузу, его глаза блестят от уверенности. "Брат Янь не только будет иметь царскую гвардию; у вас также есть поддержка Ван Дуо, Лу Янь и остальных, кто ответит на ваш звонок, когда вам это понадобится! Ты больше не одинок и не слаб!"

Лю Сингшен и Хань Вэнюэ уже давно относятся к позициям лейтенанта царской гвардии, как к своей собственной реликвии. Ли Йе просто нужно было изгнать их с окуня и повесить руководство Царской гвардии, как морковь, перед мулом, и на новых Командиров можно было легко рассчитывать, чтобы поклясться в верности Ли Йе, который когда-нибудь может стать Императором.

Тянь Линцзы тщательно рассмотрел предложение. Длительное время он отвечал, кивая головой: "Принц Ан прав!".

"Нам нужно только убедиться, что царская гвардия, находящаяся на службе в тот день, - это наши люди. Вот и всё", - сказал Ли Йе.

"Но мы должны быть осторожны. Мы не можем позволить, чтобы Лю Сингшен или Хань Венюэ заметили что-нибудь до того, как мы будем готовы". Ли Йе указал.

Тянь Линцзи снова кивнул в знак согласия.

Понимая, что заговор Ли Йе действительно может произойти, Ли Янь не мог сдержать его, пожимая руки. "Сколько у нас теперь хозяев?"

Ли Йе спокойно сказал: "У нас есть последователи герцога Ван, герцога Лу и их родственников, а также брата Яна и моего. У нас достаточно хозяев".

"Достаточно, но не достаточно", - вмешался Тянь Линцзы, - "Лю Синьшэнь и Хань Вэнюэ, тем не менее, сами являются искусными бойцами на Великом Завершении 9-го этапа Ци-рефининга! Более того, мы не должны сбрасывать со счетов тот факт, что могут быть чемпионы сильнее и сильнее, чем эти двое, которые все еще пробираются внутрь императорского двора!".

"Более сильными? Воины Царства Духовного Мастера, вы имеете в виду?" Ли Янь нерешительно заикался.

"Пока еще нельзя быть уверенным, - ответил Тянь Линци, сильно тряся головой, - но я чувствую сильное присутствие, когда недавно вошел в Императорский дворец". Присутствие настолько мощное, что даже Лю Сингшен и Хань Веньюэ ошеломляют"!

"Возможно, у нас ещё есть шанс, при условии, что наш враг не из Духовного Властелина, - пробормотал Ли Е. - Более того, я уверен, что не все чемпионы Его Величества связаны с Лю Сингшеном и Хань Вэнюэ".

"В самом деле, - заметил Тянь Линцзы и сказал: "Тем не менее, лучше быть осмотрительным, чтобы все прошло хорошо!".

"Конечно", - ответил Ли Йе отрывистым кивком.

Ли Йе посмотрел на Ли Яна и сделал длинный вдох. "Длительная задержка может привести к неприятностям. 7 дней, это всё, что у нас есть!"

...

"Командир Сонг", Ли Йе любопытно спросил Ли Маочжэня: "Ты же не предашь нас, правда?"

Ли Йе и остальные ждали бы только смерти, если бы Ли Маочжэнь предал их и все рассказал Лю Синьшэню.

Ли Йе мог бы легко подбросить сглаз Ли Маочжэню, чтобы обеспечить его верность. Но Лю Xingshen и Хань Wenyue, оба обладая большими силами чем его, могли как раз легко сломать его проклятие тоже.

Ли Маочжэнь задыхался, его лицо побледнело, когда он поклялся: "Я никогда не предам тебя, князь Ан!". Он обратился к Ли Яну. "И вы тоже, Ваше Величество!"

"Немного твоей кровяной сущности, Командующий Сонг, если можно," - скупо сказал Ли Йе.

Лицо Ли Маожэня в ужасе. Он лихорадочно посмотрел вокруг и почувствовал, что его окружает стая волков, ожидающих пиршества на его плоти. Не оставив выбора, он крепко проглотил и вытолкнул каплю своей Кровавой Сущности.

И на его Сущность Крови, Ли Йе наложил заклинание.

Это был волшебный завет, волшебство, которое связало Ли Маожэня. Ли Йе мгновенно был бы предупрежден о самом незначительном намеке на злокачественную опухоль Ли Маочжэня, а первому нужно было бы только уничтожить каплю Сущности Крови, и все силы Ли Маочжэня были бы лишены.

Хлопнув ладонью в плечо Ли Маочжэня, Ли Йе размахивал мечом, пытаясь создать впечатление ожесточенной битвы. Как только он закончил, он шипнул и сказал Ли Яню и остальным: "Уходите, сейчас же!".

Быстро, они убежали.

Вскоре Ли Маочжэнь был найден воинами царской гвардии, которые первыми спасли Ван Цзяня. Их привели сюда ямэньские бегуны Магистрата Чанъань.

Ли Маочжэнь был найден лежащим на земле, изрыгающим кровь изо рта. Воины помогли ему подняться, успокоившись, что его нашли живым. "Как поживаете, командир Сонг?"

"Мне повезло, что ты приехал вовремя, - ответил Ли Маочжэнь, скрежещу зубами от боли, держась за рану, - я притворился без сознания, когда меня похитили". Но меня обнаружили, когда я чуть не вытащил одного из них... Но они очень сильные. Я мог бы умереть, если бы не ваше своевременное прибытие".

"Хорошо, что вы сбежали, коммандер! Всё стало бы волосатым, если бы они боготворили твою истинную сущность!" - сказал воин.

"Все хорошо, я не раскрыл свою личность!"

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 118 Заговор 2**

Глава 118 Заговор (2)

Ли Йе немедленно вернулся в свою резиденцию и вызвал Сон Цзяо, Шангуань Цинчэн, Ли Чжэнь и других для обсуждения планов переворота. Сюжет был бы подпрыгнут через семь дней; было много работы, которую нужно было распределить к его людям.

Контингент бойцов во главе с Сон Цзяо состоял из таких людей, как Лю Дажэн и Мо Донгли, все из которых обладали навыками боевой техники с полномочиями 8-го уровня на восьмом этапе переосмысления Ци. Они не были бы полезны против Лю Синшэня и Хань Вэнюэ по отдельности, но, тем не менее, они были мощной силой, если бы были сгруппированы вместе.

Личная охрана численностью 800 человек, которой командовал Шангуань Цинчэн, также имела бы решающее значение для плана; охрана была адекватно экипирована и обучена для схваток с зерном. Слишком большой риск было полагаться только на царскую гвардию, и поэтому Ли Йе понадобилась бы собственная армия, если бы он захватил контроль над Императорским дворцом, чтобы наблюдать за воротами и другими главными проходами, ведущими во дворец и из него, на случай, если бы им понадобилось быстрое отступление.

Ли Чжэнь был бы мозгом всей операции. Ли Йе будет проходить через каждую деталь переворота с ним снова и снова, сверху вниз, чтобы убедиться, что все будет двигаться по плану, как часовой механизм.

Во время обсуждения за закрытыми дверями, все были поражены, услышав решение Ли Йе начать переворот. Это было настолько внезапно, что никто из них не ожидал, что все пойдет так резко. Это было бы испытанием не только их способностей, но и их темперамента и преданности, так как переворот был в первую очередь планом казни двух лейтенантов царской гвардии, но его можно было бы ошибочно принять за заговор с целью свержения императора.

Но Сон Цзяо не был так удивлен, как остальные. Она знала о покушении на Ли Е. В чёрном ведомстве были стражи, которые всегда обеспечивали благополучие Ли Йе. Ли Йе сам решил не подавать сигналы своим опекунам, и поэтому они просто отступили в соответствии со своими приказами.

Более того, после битвы на горе Багун вряд ли что-то могло удивить Сон Цзяо. Это она первая заговорила. "Черный офис" может подготовить людей через три дня. Семеро на среднем уровне Ци-рефининговой стадии, а еще двадцать - выше третьего уровня Ци-рефининговой стадии".

С согласия Принца, Сонг Цзяо никогда не прекращал собирать людей и ресурсы с тех пор, как они пришли в Чанъань. Ожидалось, что наступит такой день, когда понадобится грубая сила, и придёт время для того, чтобы Чёрный Офис проявил себя.

"Неважно! Нам понадобятся все, кто будет культивировать Ци!" Ли Йе заказал. Он знал, что Сонг Цзяо считает, что только те, кто выше уровня 3, обладают достаточной боевой силой. Но переворот не был войной, и присутствие стольких же практиков мистических искусств помогло бы запугать любое сопротивление.

"Если это так, у нас здесь будет более 120 человек", - ответил Сон Цзяо. Черное бюро не испытывало недостатка в низкоуровневых воинах этапа перезарядки Ци.

У большинства дворян не было бы более 100 практикующих загадочное искусство. Даже у Ван Дуо и Лу Янь было только от двадцати до тридцати таких талантов. Они хотели, чтобы качество превысило количество, более того, если бы у них было слишком много практиков, то это потребовало бы большой суммы денег и ресурсов, а также привлекло бы критику со стороны других кварталов.

В отличие от остальных, Ли Йе позволил Черному Бюро собрать как можно больше талантов и вундеркиндов. Он давно предвидел день, когда может потребоваться борьба с царской гвардией.

"Как моя охрана?" Ли Йе спросил, глядя на Шангуань Цинчэна.

"Ваша личная гвардия клянётся вам в верности, Ваше Высочество!" Шангуань Цинчэн с гордостью заявил: "С тех пор, как вы стали Принцем, Ваше Высочество, нам было назначено много таблеток для культивирования, и теперь у нас есть, по крайней мере, восемь человек, которые владеют техникой Ци".

Ли Йе не имел ни малейшего сомнения в своей личной охране. Они поклялись в верности ему и только ему. Они никогда не бросили бы его, даже если бы Ли Йе открыто восстал против императора.

Восемь практикующих технику Ци могут показаться незначительными по количеству, но их сила была бы большим подспорьем в армии, особенно если бы их использовали в боевых формированиях. Если бы в открытом и широком поле, 800-сильная, полностью экипированная армия с восьмью практикующими, могла бы дать контингенту из пятидесяти практикующих чёрных на элементарных уровнях Ци-рафинирующего Этапа, то было бы трудно сказать, кто победит, а кто проиграет.

Ли Йе кивнул с одобрением и, наконец, взглянул на Ли Чжэня.

Ли Чжэнь сразу же спросил о планах Ли Йе.

Он был прямолинейным человеком, который всегда держал руку на пульсе проблем.

"Охраной города Чанъань управляет царская гвардия". Но администрацией управляет офис Чанъань. Я могу использовать их, чтобы вывести наши войска и воинов из усадьбы и спрятать их в тех частях города, которые находятся недалеко от Императорского дворца. Когда будет дан сигнал, каждый сможет быстро штурмовать Императорский дворец!".

Ли Чжэнь сделал несколько быстрых расчетов, прежде чем вдруг сказал: "Почему мы не используем Ворота Сюаньву?".

Атака с юга потребует долгого пути, прежде чем бойцы сопротивления смогут добраться до императорских палат. Сюаньвуйские ворота, будучи северным входом в комплекс императорского дворца, находились как раз рядом со Спящим дворцом Его Величества Императора, что позволяло быстрее добиться результатов, прежде чем можно было бы установить какое-либо сопротивление.

Даже старый великий Ли Шимин решил напасть с ворот Сюаньву во время своего собственного переворота.

"Это моя оплошность..." Ли Йе пробормотал, его глаза мерцали от восторга от предложения.

Обсуждение и дебаты продолжались всю ночь, когда Ли Йе и его подданные снова расчленили план.

Позже, в предрассветные часы утра, к ним присоединились Ли Янь и Тянь Линцзы. Сначала они вернулись в резиденцию Ли Яня, чтобы принять меры по обеспечению их безопасности и мобилизации его собственных нанимателей и войск.

...

Ван Цзянь сидел перед бараком и жевал булочку.

Он становился голодным всякий раз, когда просыпался в этот час, особенно он был большим любителем еды. Он пристально грыз его еду, с кругом крошек вокруг рта, как он продолжал кусать, его глаза блестят с интересом, как он наслаждался вкусом.

Дверь казармы скрипом распахнулась, и вышел Ли Маочжэнь, который только что перевязал свои раны. Он увидел Ван Цзяня, сидящего на каменной ступеньке, и ударил его в задние части. "Почему ты не спишь, Толстяк? Вместо этого, вот ты здесь, ешь у моего порога!"

Ван Цзянь проигнорировал его. Он продолжал с предельной концентрацией жужжать на своей булочке, бормоча во всеуслышание: "Есть причина, по которой я сижу здесь".

"А какие у тебя причины?" Ли Маочжэнь спросил: "Страх поднимает голову внутри него, хотя он изо всех сил старался скрыть любые опасения".

"Мне до сих пор любопытно. О сегодняшнем покушении." Ван Цзянь заметил, все еще кусается за едой.

Ли Маожэнь не ответил. Он сел рядом с Ван Цзянь. Как младший командир царской гвардии, у которого было 500 подчинённых, он наслаждался привилегией иметь собственную каюту. Они сидели одни перед хижиной, а остальные гвардейцы наблюдали за двором снаружи.

"Знаете ли вы, почему лейтенант приказал нам попытаться убить принца Ан?" Голос Ван Цзяня медленно смягчался, и только они могли слышать друг друга.

"Меня волнует только моя миссия, а не интриги и заговоры при императорском дворе", - с презрением заметил Ли Маочжэнь, но определенное побуждение заставило его спросить: "Вы ничего не заметили?".

Ван Цзянь закончил свою булочку, бормоча, когда встал, похлопывая крошки с рук: "Лейтенант царской гвардии желает смерти принцу Аню...". Он повернулся и запер Ли Маочжэня в взгляде: "Ты что, не слышал о битве при горе Багун?"

"И какое отношение это имеет ко мне?" Ли Маочжэнь насмехался.

"Как ты думаешь, принц Ан просто будет сидеть спокойно и ждать?" Ван Цзянь снова подтолкнул Ли Маочжэня.

"Я только что сказал, мне все равно! Миссия окончена! Это всё, что я знаю!" Ли Маочжэнь рычал.

Ван Цзянь смотрел на своего товарища с кривой улыбкой. "Теперь это имеет к тебе самое непосредственное отношение."

"Что ты имеешь в виду?"

"Ничего". Я просто вспомнил обещание, которое мы дали друг другу."

"Какое обещание?"

"Что мы будем держаться вместе через толстое и тонкое!"

Ли Маожэнь остановился на своих следах. Его лицо выглядело зловеще, когда он готов был нанести удар. "Какое толстое и тонкое?"

"Принц Ань", только что произнес Ван Цзянь.

"Что ты знаешь?" Ли Маочжэнь шипел, его дыхание было тяжелым, а сердцебиение поднималось.

"Ничего! Я только знаю, что принц Ан никогда не будет сидеть тихо и ждать. Более того, он очень близок к принцу Пу, который, как ожидается, станет наследным принцем!" Ван Цзянь сделал паузу и улыбнулся. "Термин "очень близко" только настолько провинциальный, насколько это звучит для простых дворян. Но то же самое нельзя сказать и о принце Пу. Она несет еще больший вес, чем сама гора Тай!"

"Похоже, вы хорошо знаете принца Пу?"

"Я знаю только тех, кто мне нужен."

У Ли Маожэня тугое выражение ослабло. "Так что... Ты что-то знаешь, да?" Он мрачно улыбнулся.

"Нет, не знаю."

"Не улыбаешься?"

"Не улыбаюсь. Это просто интуиция."

"Интуиция?"

"Я не хочу только возможности подняться по лестнице, чтобы проскользнуть мимо пальцев, но мои инстинкты говорят мне, что теперь есть один такой шанс перед нами!"

Ли Маочжэнь встал, его глаза скучны глубоко в Ван Цзянь. Там он молча стоял несколько секунд, прежде чем, наконец, сказал: "Так ты чувствуешь, что принц Ан победит?".

Ван Цзянь встал на ноги. Ли Маочжэнь был похож на слабенькую девушку рядом с его огромной подпругой. "Это азартная игра", - сказал Ван Цзянь, - "Мы можем оставить на Небесах только то, сработает ли наша азартная игра". Мы ничего не получим, если ничего не положим в горшок!"

...

Шесть дней прошли быстро.

Более 100 культиваторов Черной канцелярии были выскользнуты из поместья Принца Аня, и теперь они выжидают своего времени, прячась в квартирах простых жителей. Этого не было бы сделано без помощи офиса Чанъань.

На следующий день была бы также тайно мобилизована личная охрана Ли Йе численностью 800 человек, которая должна была быть расположена как можно ближе к воротам Сюаньву и Чанглэ.

В конце концов, Ли Йе решил, что они нанесут двойной удар по северным и южным воротам комплекса Императорского дворца.

Его личная охрана должна была еще передвигаться, так как она была слишком большой силой, чтобы быть отодвинутой от поместья Принца Аня, чтобы не вызвать нежелательных подозрений. Их перемещение было задержано, насколько это было возможно, хотя они должны были нанести удар со всей внезапностью, которую они могли собрать для достижения наилучшего результата.

Переворот начался бы в полночь седьмого дня.

В ночь шестого, Ли Йе пришел к Ипин Лу.

Рассказчик был глубоко погружен в свои выходки по мере того, как он сидел рядом с лестницей, ведущей наверх с эрху в руке.

Хуан Чао там не было.

Но Ли Йе был здесь не для того, чтобы встретиться с ним.

На втором этаже Нангонг Дийи сидел за столом с пятью колбами ликера, хотя он еще не выпил из всех пяти.

Ли Йе упал на сиденье напротив него.

"Ты сегодня пунктуальна", торжественно пробормотал Нангонг Дийи, его глаза безмятежно смотрели на Ли Йе.

"Я всегда пунктуальна", - заметил Ли Йе и сказал с улыбкой: "Просто ты каждый раз рано."

"Только хороший человек постарается прийти как можно раньше, особенно если кто-то покупает ему выпивку." Нангонг Дийи наблюдал с юмористическим выражением.

"Ты и твоя риторика, как всегда..." Ли Йе ответил, кивая головой: "Но почему ты не пьёшь?"

"Боюсь, что у меня не будет шансов снова выпить, если я выпью это сейчас", - загадочно пробормотал Нангонг Дийи, покачивая головой, перед тем, как вздохнуть с унынием.

Ли Йе не ответил. Вместо этого он посмотрел на своего спутника. "Ты можешь просто воздержаться от любых действий", - сказал он нечаянно.

"Но я буду!" Нангонг Дийи постучал по столу, как он и заявлял. Его голос был едва ли громким, хотя он был серьезным и мрачным.

"Но почему?" Ли Йе нажал.

"Потому что я на досуге", - язвительно заметил Нангонг Дийи.

"Вы не похожи на человека, который любит беззаботную жизнь на досуге и комфорт", - пробормотал Ли Йе.

"В Обсерватории я ничего не могу сделать! Я настолько свободен, что могу чуть не умереть от скуки!" Глаза Нангонг Дийи внезапно сверкнули от ликования. "Вот почему я должен что-то сделать! Я должен позволить всем помнить, что в Империи до сих пор есть такой аппарат, как Императорская Астрономическая Обсерватория!"

"Сделать что-то достаточно просто. Но вы должны выбрать карьер. Я верю, что ты не дерзкий человек, который легко противостоит другим", - сказал Ли Йе.

"Конечно. "Я приму решение! Принять решение в отношении тех, кто разрушил важность Обсерватории и превратил ее в ничто иное, как мелочное существование!" - сказал Нангонг Дийи.

Величие Обсерватории отражает силу и величие Империи. Только те, кто желал зла Империи, осмеливались высмеивать Обсерваторию.

Те, кто были не кем иным, как четырьмя евнухами, занимавшими высшие посты при императорском дворе.

...

...на седьмой день.

Последний блеск заката сверкнул на подоконнике.

Лю Саньян был занят нарядами.

Но не для себя, а для другого человека.

Человек, одетый в зеленые халаты, сидел перед бронзовым зеркалом. Она подняла пучок его волос и нежно причесала их, проникая любовью, пронизывающей ее глаза.

"Это первый раз, когда я могу нарядить тебя, - сказала Лю Саньян средних лет, - это честь, о которой я только осмелилась мечтать". Складки на ее лице сформировали улыбку - счастье и блаженство.

"Это может быть и последним", - бесстрастно сказал мужчина.

Клэри вдруг вздрогнула, когда чуть не уронила расческу.

Ей удалось сохранить ровное лицо; женщина ее возраста и опыта никогда бы не стала хныкать, как маленькая девочка.

Лю Саньян сказал и попросил больше ничего. Она прекрасно знала, что у этого человека есть свои причины для того, что бы он ни делал. Нет смысла спрашивать, не решил ли он раскрыть их по собственному желанию.

Когда она закончила, человек встал. Он ушёл, не сказав ни слова, не сказав ни слова, ни простого "спасибо".

Лю Саньян смотрел, как он уходит, ее рука все еще крепко держалась за расческу, костяшки пальцев которой стали белыми. Она укусила губы, пытаясь сопротивляться желанию проливать слезы.

Она не издавала ни звука.

Мужчина медленно дрейфовал к двери и внезапно остановился.

"Я бы с удовольствием попробовал твой десерт Османтус, если смогу вернуться живым".

И он ушел.

Лю Саньян смотрел на пустую дверь, больше не в состоянии сдержать слезы, как ее лицо стало пропитано печалью и страданиями. Она упала на пол. Потребовалось большое усилие, чтобы задушить ее рыдания, и усилие утомило ее.

Быстро, она возбудила себя, вытирая слезы и добраться до ее ног.

Она начала делать десерт.

Он возвращался, она верила.

Она не боялась ждать.

Прошло три года.

И она ждала много раз.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 119 Заговор 3**

Глава 119 Заговор (3)

"Там темно."

"Темно".

Разные мужчины, произнося одни и те же строки, передавали одно и то же послание, даже если они говорили с контрастными тонами и стилями.

Сонг Цзяо первым вышел из входа.

Лю Дажен присел перед мальчиком. Был момент колебаний от него, прежде чем он быстро ворвался в теплую улыбку. "Подожди моего возвращения, Лю Сяохэй", - сказал он.

"Я не Лю Сяохэй", - скрестила мальчика, - "Я не Лю Сяохэй!"

"Но ты даже не можешь вспомнить своё имя, когда я нашёл тебя, - безразлично заметил Лю Дажэн, - я должен тебя как-то называть."

"Тогда что-нибудь ещё, кроме Лю Сяохэя! Имя ужасное!" Лю Сяохэй пожаловался и громко сказал: "Какой ужасный вкус!"

"Ну, у тебя темный цвет лица. Имя тебе подходит, по крайней мере, я так думаю. Любой, кто услышит это имя, узнает, что это ты. Тогда давай придерживаться его. Тебе тоже легко запомнить. Ты никогда больше не забудешь своё имя, - объяснил Лю Дажэн и искренне сказал, - Более того, о чём мы, мужчины, говорим о вкусе?"

Лю Сяохэй замолчал. Он задумался, прежде чем ворчать: "Может быть, это так... И всё же, я чувствую, что что-то не так".

Ли Чжэнь присел на корточки перед Руй Мэнмэн и помог ей привести в порядок волосы, которые висели у неё спереди. Минуты проходили в тишине, и они ничего не говорили. В конце концов, Ли Чжэнь просто поцарапал голову, застенчиво глядя на Клэри.

"Продолжай. Я буду вести себя хорошо, - сказал ему Руй Мен Мен Менгмен в уверенном тоне.

Ли Чжэнь серьезно кивнул головой.

В тот самый момент Ли Чжэнь была похожа на маленького мальчика, когда вела себя как старшая.

Ли Чжэнь встал на ноги. Ли Йе посмотрел на него и заметил: "Тебе не нужно идти".

"Мои силы могут быть ненадежны. Но мое место рядом с вами, Ваше Высочество, особенно в такие критические времена."

Ли Йе с благодарностью положил руку ему на плечо. Он посмотрел на Лю Дажэна, который всё ещё мрачно обсуждал с Лю Сяохэем его имя. "Пора идти", - сказал Ли Йе.

Они начали двигаться, за ними последовали двое детей, которые отправили их за дверь, прежде чем посмотреть, как они уходят. Руй Мен Менгмен обнялась, выглядя сдержанной и невозмутимой.

Лю Сяохэй просто сильно вздохнул. "Что-то подсказывает мне, что Лю Дажэн сегодня вечером уезжает, чтобы разобраться с чем-то серьезным". Я просто надеюсь, что он будет в безопасности".

Руй Мен Менгмен застрелил его. "Такой ребёнок, как ты, может чувствовать это "что-то"?" Она пробормотала, когда повернулась, и начала возвращаться в дом.

"Что?!" Лю Сяохэй возмущённо лаял, преследуя её: "Почему ты думаешь, что я не знаю! Ты ревнуешь?! Эй, стой, где стоишь!"

"Хе-хе-хе-хе."

...

Солдаты затопили Чанглские ворота императорского дворца и быстро выстроились в две колонны сразу за воротами. Первая колонна прорвалась через проход и убрала парапеты стен Дворца, а вторая колонна ушла глубже в дворцовый комплекс.

Ли Маочжэнь и Ван Цзянь стояли в стороне и смотрели, как две колонны солдат отступают и движутся к своим постам, их выражения пусты и безразличны. Когда площадь была опустошена, Ли Маочжэнь поклонился своему коллеге и сказал: "Я иду к воротам Сюаньву".

Ван Цзянь вернул жест, напомнив ему: "Сквозь толстую или тонкую".

Ли Маочжэнь бросил на него взгляд и пробормотал: "Если мы умрём, пусть погибнем вместе!"

Ван Цзянь зашевелился и гневно сказал: "Прикоснись к дереву!"

"Это ты хныкала, как девчонка!"

"Как ты смеешь, Сонг Вэнтонг?! Девушка?!"

Они разошлись, и Ли Маочжэнь быстро поспешил к воротам Сюаньву, где приказал своим людям проследовать за ним по лестнице к воротам. Он должен был освободить командира стражи, который должен был уйти с дежурства.

Когда все было завершено. Он наблюдал за отступлением охранников из предыдущей смены, принимая их движения, так как рашпильный топот их ботинок медленно уносился всё дальше и дальше. Ли Маожэнь боролся за то, чтобы сохранить свою безмятежность. Его сердце билось быстро. В конце концов, когда обморок марширующих солдат полностью исчез, он, наконец, смог вздохнуть спокойно.

Он стоял на вершине ворот, пристально глядя в темноту леса снаружи с рукой на рукоятке своей сабли.

Все было жутко тихо, что даже птицы и жуки едва ли пели свои ночные мелодии. Ли Маожень смутно слышал, как билось его собственное сердце. Пламя в кастрюлях, освещавших ворота, сердито трещало под звездным небом с зоной злаков, тщетно пытаясь когтями зацепиться за Небо. Непокойная тишина пронзила его позвоночник, словно тьма ночи сама по себе была хищным зверем, стремящимся поглотить все вокруг, заставив его затянуть хватку с оружием.

...

Глубоко внутри участка леса Ли Йе стоял под деревом, прижавшись спиной к его стволу. Его глаза были закрыты на минуту передышки и концентрации, пока он следил за временем.

Он долго ждал этого дня. Успех его планов означал, что Ли Янь немедленно встанет на трон, и он сможет оставить город Чанъань в вассальном государстве, сохраняя при этом контроль над военными. Это дало бы ему больше свободы и гибкости в подготовке против Хуан Чао.

Дракон Ци в нем перемешивался, поглощая все другие природные энергии, которые были в него втянуты.

После поражения Ли Кэйонга и Вэй Баохэна, Ли Йе стал более искусным в методах усиления собственных сил. Он надеялся, что получит землю, когда Ли Янь станет императором, в свою собственность, где он может использовать природные энергии в этой области, чтобы увеличить свои полномочия. Потребуются судебные реформы и стимулы для поддержания его владения.

Дракон Ци в нем был знаком Скрытого Дракона внутри него. Только из армии, местных чиновников и людей из его собственных может генерировать достаточно природных ауры и удачи, которые он может использовать для укрепления своего Дракона Ци, знак его право на достижение царствования.

Всего за три дня до этого, он успешно достиг 6-го уровня в Ци перерабатывающей стадии.

"Люди герцога Вана здесь", - внезапно сообщил Сонг Цзяо. Позади неё был старик в серой одежде.

"Меня зовут Ван Цзин, Ваше Высочество. К вашим услугам", - поприветствовал старший.

Ли Е посмотрел позади него. Ван Цзин привел с собой целый контингент помощников. Там были солдаты и мастера магических искусств.

Ли Йе кивнул в знак признания и ничего не сказал.

Ли Янь атаковал бы с юга, и с людьми Lu Yan помогая ему, не было бы никакой проблемы. Они нужны были только в нужное время.

...

Тянь Линци внезапно появился у ворот дворца.

"Надеюсь, все в порядке, командир Сонг?" Пронзительный голос Тянь Линци вдруг зазвонил в уши Ли Маочжэня.

"Всё хорошо", - ответил Ли Маочжэнь консервативно. Каким-то образом с товарищем ему стало легче, что даже звучавший в тональности голос Тянь Линцзы звучал для него менее отвратительно, чем раньше.

Они стояли в тишине, пока Тянь Линци вдруг не произнес: "Время пришло!".

В то же время из темноты леса внезапно раздался звук лихорадочных ворон.

Ли Маочжэнь почувствовал дрожь в своем сознании при распознавании звука; сигнал, которого он с тревогой ждал. Мгновенно он прокричал: "Откройте ворота!".

Его подчиненный поспешил вниз, чтобы передать приказ, помахивая своим людям внизу. Два солдата бросились к воротам и удалили дверь-бар.

Тяжелые ворота стонали медленно открывались, открывая щель света, которая разорвала стену тьмы перед лесом. Ли Маожэнь не спускал глаз с тренировок в лесу. Что-то в темноте перемешалось, он заметил, и начал двигаться к воротам. На свет стали появляться фигуры, и Ли Маочжэнь узнал бронегрудию усадьбы князя Аня. Их вели более 10 практиков магических искусств, которые размахивали товарищами вперёд, когда они заряжали ворота.

Ли Маочжэнь слышал, как билось его сердце.

Все шло точно по плану.

Он очень волновался во время ожидания, несмотря на то, что, как оказалось, всё шло гладко. Тянь Линци раньше расчищал волшебные барьеры и ловушки, которые укрепляли оборону ворот Императорского дворца, иначе бронированная охрана не смогла бы войти незамеченной. Ли Маочжэнь почувствовал облегчение. Но вряд ли это было время, чтобы чувствовать себя комфортно! Успех еще не был близок! Он увидел, как Ли Йе среди армии вошёл в ворота и приготовился к скрипучему исходу.

...

Серьезно больной, Ли Цзюй редко бодрствовал, и большую часть своего времени он был бы в летаргическом состоянии. И Лю Сингшен, и Хань Веньюэ оставались в Спящем дворце императора все время. Для них это было обычным делом, и никто не осмеливался бы пожаловаться на их расположение.

"Мы должны подготовиться. Его Величество давно спит".

Несколько евнухов сгрудились рядом с Лю Сингшеном и Хань Вэнюэ, которые, играя в шахматы, были заняты своим сюжетом, покорно ожидая приказов в тишине. В комнате не было ни свечи, ни лампы, кроме большой жемчужины, излучающей мягкое сияние, которая освещала стол и стул в комнате.

"Наше покушение на принца Ан не смогло выманить стражников, следящих за ним. Я не ожидал, что он сможет в одиночку одолеть Сон Вэнтона и Ван Цзяня. Что нам теперь делать?" спросил Лю Сингшен.

Хань Вэнюэ просто покачал головой, ничего не сказав. Это была головоломка, которая несколько дней беспокоила их, сбивая с толку все остальные планы. У них не было доказательств, что Ли Йе собирал бывших людей Ли Сяня.

"Мы не можем позволить этому продолжаться! Послали кого-нибудь в усадьбу принца Аня!" Лю Синьшень наконец-то сорвался, хлопнув своей шахматной доской.

"Проникнуть в усадьбу принца Аня?" Хань Веньюе с недоверчивостью повторил. Он покачал головой. "Это было бы бесполезно. Хуже всего, если нашего человека поймают."

"Трус!" Лю Синшэнь заметил крест-накрест. Он остановил игру и безукоризненно поклонился своему коллеге: "Забудь об этом! Когда-нибудь я сам туда пойду!"

"Это может быть жизнеспособно", - заметил Хан Веньюэ, его глаза моргали.

Лю Сингшен яростно храпел. "Его Величество был прикован к постели довольно давно. Мы должны удостовериться в способности принца Пу подняться на трон. Это нельзя больше откладывать", - добавил он.

Хан Венью ничего не сказал, просто кивнул, пока на него не наступил рассвет. "Думаешь, принц Ан заметил?"

"Заметил? Заметил что?"

"Если принц Ан действительно собрал бывших подчинённых Ли Сяня, вместе с покушением на него в городе Чанъань, думаешь, он заподозрит нас? В конце концов, мы оба остаёмся теми, кто участвовал в заговоре на горе Багун после смерти Вэй Баохэна. Этого достаточно, чтобы он заподозрил нас".

"Это может быть так..." Лю Синшэнь пробормотал, его голос запел: "Завтра я попытаюсь проникнуть в его поместье". Посмотрим! Если он что-то замышляет... Хм! Я немедленно его убью!"

Хан Веню не отреагировал. Он всё ещё продолжал свою прежнюю линию мысли. "Думаешь, он что-нибудь сделает, раз уж он нас уже подозревал?"

"Сделает что-нибудь?" Лю Сингшен насмехался над презрением в его глазах. "Как вы думаете, на что он способен? Нападение на императорский дворец? Что он может сделать, даже с подчинёнными Ли Сяня? Может ли он совершить переворот? У него хватает смелости сделать это? Если только он не сумасшедший".

"Но что, если он сотрудничает с другими?" Хань Вэнюэ задавался вопросом, потирая подбородок, как будто он гладит свои несуществующие усы.

"Ты слишком его боишься. Он всего лишь мальчик. Как ты думаешь, на что он способен?!" Лю Синшэнь с презрением заметил. "Вместо этого, я полагаю, что теперь он дрожит от страха, держа себя внутри, если он действительно узнает, что Сон Вэньтон и Ван Цзянь действовали по моим приказам!"

"Это город Чанъань! Город Чанъань, где правит царская гвардия! Мы - правители города Чанъань, которого все боятся и уважают!" Лю Синьшэнь продолжал самодовольно.

Он едва закончил, когда почувствовал дрожь в своих чувствах.

Хань Вэнюэ почувствовал колебания Духовного Ци поблизости. Он быстро посмотрел в сторону окна. "Какого черта?" Он задыхался: "Что происходит? Как в Императорском дворце могут происходить ссоры практикующих врачей?"

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 120 Заговор, часть 4**

Глава 120 Заговор (часть 4)

Хань Веньюэ почувствовал колебания Духовного Ци, поэтому он взглянул за окно. Чувствуя раздражение, он спросил: "Что случилось? Откуда эти колебания? Как в Имперском дворце могут происходить ссоры практикующих врачей?"

Для двух лейтенантов царской гвардии драки в Императорском дворце посреди ночи были актом беззакония. Любой, кто осмеливался это сделать, требовал смерти!

Хан Веньюе нахмурился еще до того, как смог закончить свой собственный приговор. Он чувствовал резкое расширение колебаний с момента их появления. По его мнению, по крайней мере, несколько мастеров Ци-рефининга среднего уровня сражались в полную силу. Они не должны быть слишком далеко отсюда.

Лю Сингшен и Хань Веньюэ оба могли видеть шок в глазах друг друга. Как только они вышли из Дворца Спавших, тренер прилетел и в спешке поприветствовал их. В ужасе он сообщил им: "Я обнаружил огромную группу культиваторов и охранников, направлявшихся к Спящему Дворцу".

"К Спящему Дворцу подбираются люди? Кто сошёл с ума и пришёл причинить неприятности в Императорском Дворце? Могут ли они планировать убийство Его Величества?" Лю Сингшен не мог поверить в то, что только что услышал, и его руки дрожали от злости.

"Ты знаешь, кто наши враги?" спросил Хан Веньюэ глубоким голосом.

"В данный момент нет. Все, что мы знаем, это то, что они начали штурм из ворот Сюаньву. Мы не знали об их передвижениях, пока они не вошли в Императорский дворец и не нанесли вред нашей гвардии..." - быстро ответил гонец.

"Разбойники! Они скоро умрут!" Лю Синшэнь больше не мог подавлять свой гнев и собирался сделать свой ход.

В то же время другой культиватор бросился во двор и сообщил: "Господин! Ситуация ухудшилась! Тысячи культиваторов и гвардейцев ворвались в Императорский город через ворота Чангле! В настоящее время они нападают в сторону Императорского дворца!"

Лю Сингшен и Хань Веньюэ на мгновение потеряли дар речи, так как подобная ситуация была незнакома им обоим. Может быть, кто-то действительно планировал свергнуть императора? Казалось, что человек был хорошо подготовлен, нападения совершались как на Севере, так и на Юге, и теперь они уже были внутри Императорского дворца! Как быстро!

Технически невозможно было бы проникнуть внутрь, не издавая ни звука. В конце концов, они должны пройти через царскую гвардию в первую очередь.

Единственный способ сделать так, чтобы это сработало - это чтобы с ними сотрудничал кто-то из Королевской Гвардии!

С этой мыслью Лю Сингшен и Хань Венюэ поняли, что операция была тщательно спланирована заранее!

"Кто-то планирует заговор против трона!"

"Убедитесь, что императорская гвардия готова!"

...

Пятьсот человек во главе с Ли Маочжэнь взяли под контроль только ворота Сюаньву и открыли их для Ли Йе. Тем не менее, внутри императорского дворца все еще оставались царские гвардейцы и культиваторы. Поскольку путь до Спящего дворца был долгим, Ли Йе и его последователи, покинув ворота Сюаньву, вступили в ожесточенную борьбу.

Стража из поместья принца Аня последовала за Ли Йе. Как только они заняли место, некоторые из них остались за ним, чтобы обеспечить бесперебойную связь между различными местами, в то время как основная группа двигалась вперёд. Ведущими основной группы были культиваторы из Black Office, которые были главной штурмовой командой ночи.

Охранники постоянно боролись с многочисленными мастерами, некоторые из них были на земле, в то время как другие пролетали между стенами и крышами. Тем временем Ли Йе продолжал действовать среди толпы, не начав никакой борьбы.

У него не было возможности сражаться. Как главная фигура заговора сегодня вечером, он тоже не стал бы так легко драться.

Подняв голову, Ли Йе прищурился на карнизах Спящего дворца, как два бессмертных человека полетели к нему с руками за спиной. Под ними также бегала к Джейсу огромная группа культиваторов.

Это были не кто иной, как Лю Сингшен и Хань Венюэ. Позади них были дюжина мастеров, прыгающих между крышами в сторону Li Ye и его последователей. Эти двое держали руки за спиной и упускали из виду все, что происходило под ними все это время.

Несмотря на то, что Ли Йе не мог ясно видеть их выражения, ему было несложно представить, какое высокомерие царило на их лицах.

Лю Синшэнь медленно, громко, как гром, говорил: "Ли Йе! Как вы смеете начинать такую мятежную операцию и вторгаться в Императорский дворец! Кажется, что ты не хочешь умереть в одиночестве, а в компании всех твоих последователей! У вас было много вариантов, но если вы так решительно настроены выбрать путь, который приведет вас к смерти и страданиям, я исполню ваше последнее желание"!

Хань Веньюэ храпел, когда смотрел на Ли Йе, а затем улетел на юг. Вероятно, он уходил, чтобы остановить Ли Янь.

Ли Йе прыгнул на крышу и уставился на Лю Синшэня, сказал: "Лю Синшэнь, к вам обращаются как к министру нации, но вы всегда были предателем, причиняя вред нашей нации и ее народу. Сегодня будет день, когда я обезглавлю тебя и заставлю заплатить за твои грехи"!

"Юноша! Ты для меня всего лишь беззащитный муравей, не думай о себе так высоко! Неужели ты думаешь, что сможешь угрожать Мне, когда ворвешься в Императорский Дворец с этими людьми? Я думаю, что ты слишком долго живешь в своем собственном мире! Так как я сегодня в хорошем настроении, я могу устроить драку и убить тебя прямо здесь!"

Лю Синьшэнь двумя пальцами указал на Ли Йе, и полоса меча Ци мгновенно прочертилась в сторону Ли Йе!

Он использовал свои пальцы как меч!

Именно таким способом культивировался Лю Синьшень.

Скорость его меча Ци была настолько высока, что не оставила никаких следов в воздухе. Когда Ли Йе увидел меч Ци, он уже указывал прямо на его средние брови. Столкнувшись с такой агрессивной атакой, даже мастер на 8-м уровне Qi-рафинирования должен был среагировать, не говоря уже о ком-то на 6-м уровне!

Когда дело дошло до Ци-рафининга, Лю Сингшен достиг Великого Завершения всех девяти уровней. Ему понадобился всего лишь ещё один шаг, чтобы войти в Царство Духовного Мастера. На восьмом уровне он мог убить любого обычного культиватора, просто пошевелив пальцами. Неудивительно, что с такой непревзойдённой силой он был уверен в себе и даже высокомерен перед мастерами во всём мире.

Ли Йе добрался до 6-го уровня переработки Ци, но поскольку меч Ци был прямо перед его лицом, он внезапно высвободил подавляющую энергию, которой мог обладать только культиватор на 8-м уровне. Духовный Ветер рычал вокруг его тела, и его халат вдруг стал казаться харизматичным и элегантным!

Когда Ли Йе увидел Лю Синшэня, он съел все три Золотых Духовных Таблетки, которые получил из сокровищницы Вэй Баохэна. Их было достаточно, чтобы его культивирование улучшилось на два царства, что позволило ему достичь 8-го уровня Ци-рафинирования!

Тем временем, Меч Люка уже был в руках Ли Йе. Он направил его вперед с огромной силой, столкнувшись с Мечом Ци и создав взрыв, оглушительный, как гром. Взрыв развязал Духовный Ци, который сразу же покрыл площадь радиусом более 30 метров.

Меч Ци был разбит при ударе, и Ли Йе вообще не отступил назад.

Лю Сингшен был ошеломлен таким исходом. Он очень хорошо знал силу своей атаки, и он, очевидно, чувствовал уровень культивирования в пределах атаки Ли Йе. Он фыркнул и сказал: "8-й уровень Ци-рафинирования? Похоже, ты принял Золотую Духовную Пилюлю".

Фыркнув, он снова указал и выпустил еще одну полоску меча Ци, гораздо более агрессивную, чем предыдущая, в сторону Ли Йе.

Сонг Цзяо, Лю Дажэн, Мо Донгли, Чжао Полу и другие мастера из поместья Принца Ань также не были бездействующими. Все они спрыгнули с земли вместе с другими культиваторами из "Черной канцелярии" и бросились в сторону Лю Синшэня.

Не глядя на них, Лю Синьшэнь снова протянул пальцы к Li Ye. В то же время около двадцати мастеров из Королевской гвардии сделали свой ход в сторону Сонг Цзяо и остальных.

Когда вторая полоса меча Ци пришла к Ли Йе, он почувствовал приближение огромной опасности. Он был намного выше первого и по скорости, и по силе, Ли Йе даже не был уверен, что его Меч Люка может поразить его точно!

Ли Йе сжимал челюсть и ставил перед собой меч Люка. Взрыв достаточно громкий, чтобы потрясти землю, его тело полетело назад и ударило по чердаку позади него, вызвав его обрушение.

Третий Меч Ци после этого плотно последовал за ним и проник на чердак. Его страшная сила привела к тому, что весь чердак был разбит на обломки.

Лю Сингшен начал презрительно улыбаться и сказал: "Как муравей может одержать победу над силой Солнца и Луны? Если ты продолжишь сражаться со мной, то наверняка даже не узнаешь, как ты умрёшь"!

Он нахмурился, как только закончил предложение. Чувство, которое охлаждало его до костей, начало распространяться по нему, как будто он был добычей гадюки. Он повернулся в спешке и увидел перед глазами один зеленый лотос, цветущий.

С цветущим лотосом перед глазами Лю Синьшэня появилась полоса меча Ци. Он обладал силой проникать в душу!

"Как такое возможно?" Выражение Лю Синьшэня изменилось и в спешке сделало несколько шагов назад. Тем не менее, Меч Ци продолжал приближаться к своим средним бровям, как будто его собственная тень, которая никогда не оставит его.

Теперь, когда он стал выглядеть яснее, он понял, что перед ним стоит сам Ли Е, держащийся за свой Меч Люка!

"Как ты уклонился от моего третьего меча Ци?" Лю Синшэнь спросил врасплох.

Ли Йе не планировал отвечать ему.

Он уже почувствовал третий Меч Ци в тот момент, когда заблокировал второй, поэтому он воспользовался моментом от второго Мечя Ци, чтобы отступить на чердак и оторваться от третьего Мечя Ци. Прежде чем третий Меч Ци смог поразить его, он затем исчез с рушащегося чердака, максимизируя силу своих Облачных Сапогах.

Пыль и тьма стали лучшим камуфляжем для Ли Йе. С его Методом Меча Ци Рожденный Лотос, его нападение, несомненно, стало еще более неожиданным, атакуя Лю Синьшэня, когда он опустил свою бдительность.

Тем не менее, Лю Синьшень не поверил в его ход. Он замахнулся рукавом и развязал Духовный Ветер, который был одновременно быстрым и свирепым, заставив Меч Люка слегка отклониться от намеченного курса. Казалось, что на этот раз Ли Йе не ударит его.

Li Ye сразу же пришел со своим следующим шагом. Он держал Luke Sword до того, как удар его атаки смог полностью рассеяться, а затем использовал как силу "Облачных сапогах", так и импульс контрнападения Лю Синшэня, чтобы отступить, пока не стало слишком поздно.

"Сбежать"? Это не так просто! Ты умрёшь здесь прямо сейчас!" Лю Синьшэнь рычал, когда протянул правую руку, образовавшую форму когтя. Вскоре после этого с помощью Духовного Ци сформировался гигантский коготь, заряженный в сторону Ли Йе с внезапным порывом.

С силой "облачных сапогах" Ли Йе удалось оторваться от Лю Синшэня. Однако, когда его когти появились, он знал, что не сможет убежать от него, как бы далеко он ни мог отступить.

Вместо того, чтобы броситься назад, Ли Йе наступил на синюю плитку на крыше. Его лицо стало еще более торжественным, когда он держал Меч Люка между бровей. Затем его глаза разожгли ослепительный свет, и он закричал глубоким громким голосом: "Гора Зеленого Лотоса!".

Над гигантским когтем появились непроницаемые облака и оглушительный гром. С появлением безграничной тьмы на небе появилась гора, полная меча, ни черного, ни зеленого, гора Зеленого Лотоса вдруг упала прямо вниз!

Теперь глаза Лю Сингшена выглядели ещё более серьёзно. Когда Ли Йе применил Метод Меча Ци Рожденный Лотос, он уже почувствовал беспрецедентное давление на него. Несмотря на то, что ему удалось сломать свою технику, он все еще чувствовал остроту меча Ци.

Однако, его предыдущая атака была ничем по сравнению с тем, что он наблюдал сейчас. Лю Синьшэнь с недоверием осознал, что не стоит недооценивать силу этой атаки даже при его уровне культивирования!

"Откуда этот ребёнок может знать такую мощную технику?" - торжественно подумал Лю Синьшэнь. Он внезапно поднял другую руку.

С самого начала их боя Лю Синьшэнь так быстро перешел от атаки пальцами к использованию рук, от использования одной руки к использованию обеих рук, что даже он сам удивился.

Он даже не думал, что ему понадобятся обе руки, чтобы бороться с ним!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 121 Заговор, часть 5**

Гл а в а 121 Заговор (часть 5)

Гора Зеленого Лотоса обрушилась сквозь облака, вокруг нее были тысячи полосок молнии. Его импульс был настолько агрессивным, что как будто весь Императорский дворец был разбит им!

Лю Сингшен вздыхнул и поднял свои гигантские когти к небу, теперь он выглядел как титан, осмелившийся нести вес Солнца и Луны!

Все земледельцы внутри и снаружи дворца открыли глаза в неверии, увидев это. Все чувствовали огромное давление с горы Зелёного Лотоса, и были ошеломлены этим, независимо от уровня их возделывания. Все представляли себе, как их тела разбиваются о куски, если на них падает гора.

Ван Цзянь охранял ворота Чангла, когда увидел гору. Он просто проглотил свою собственную слюну в ужасе, невозможно было скрыть страх в его глазах. Он знал лучше всех, что ему не повезло, что он выжил после нападения Ли Йе. Это было не потому, что он был хорош в блокировании этих атак, но Ли Йе не использовал всю свою силу!

Это был убойный ход, который Ли Йе активировал со всей своей культивацией на 8-м уровне Qi-refining, он был намного мощнее, чем Гора Зелёного Лотоса, которая победила Ван Цзяня ранее!

Сонг Цзяо и другие были заняты борьбой с мастерами Королевской гвардии. Когда они почувствовали, как гора врезалась в землю, они почувствовали, как их сердца тоже сотрясаются от этого. Все они боялись, что земля не выдержит такого сильного удара. Когда Сонг Цзяо успела перевести дух, она посмотрела вверх и прошептала вслух: "Неужели это сила, унаследованная от Юань Тяньгана?".

Взрывом, гигантские когти Лю Синшэня столкнулись с падающей горой и сумели ее замедлить. В тот момент он был подобен титану, столбу, поддерживающему между небом и землей, трясущемуся от огромного удара. Он стоял на крыше, и все плитки под его ногами начали трескаться одна за другой. Он даже слышал скрип из дома, как будто он рухнет в следующую секунду!

Выражение Лю Сингшена изменилось. Сила с горы Зеленого Лотоса была намного сильнее, чем он ожидал, до такой степени, что он почти не мог поверить в существование такой техники. Как лейтенант Королевской гвардии, он, несомненно, был чрезвычайно осведомлен, и почти не было секретов, о которых он не знал. Он видел большинство методов в мире, но у него не было воспоминаний об этой технике перед глазами!

"Может ли это быть редким наследством?" Лю Сингшен скрипел зубами при мысли. Во всём мире было лишь несколько наследств, недоступных для него. Они часто существуют либо как тайна, либо как легенда! Иначе, как мог кто-то со своим статусом не знать об этом?

"Как этот ребенок может получить в свои руки Скрытое наследство? Может быть, это и есть истинная сила Юань Тяньгана?" Лю Синьшэнь был шокирован этим возможным объяснением. В то же время Гора Зелёного Лотоса столкнулась с ним ещё сильнее, и его гигантские когти, казалось, теряли хватку. Понимая, что он плохо держится, Лю Синьшень почувствовал себя одновременно смущенным и раздраженным.

Он знал, без всякого сомнения, что если он не будет сопротивляться с полной силой, он будет разбит в доме горой Зеленого Лотоса!

"Наследство от Юань Тяньгана действительно сильное и непредсказуемое, но ты всего лишь слабак на 6-м уровне Ци-переработки, как ты можешь отпустить силу так же сильно, как и Юань Тяньган", - сказал Лю Синьшэнь, яростно уставившись на Ли Йе. В конце концов, он раскрыл свою истинную силу, как культиватор, который достиг Великого Завершения всех девяти уровней ци-рафинирования, он больше не сдерживался!

Гора Зеленого Лотоса, которая все еще давила на Императорский дворец, затем взорвалась сильным взрывом. Меч Люка улетел обратно в руку Ли Йе, и эти две гигантские когти тоже исчезли. Зеленая плитка на крыше каждого дома была разбита ударом и скатилась в воздух, словно неудержимые волны на море.

Если бы дворец не был защищен собственным барьером, большинство домов и зданий обрушилось бы.

Лю Сингшен использовал рукав, чтобы рассеять вокруг себя пыль и мусор, и храпел: "Еще так рано, но ты уже использовал свой убойный ход, теперь я действительно хочу знать, как еще можно спастись от смерти!".

Как раз в тот момент, когда он собирался сделать ход, он почувствовал прохладу на средних бровях, когда перед его глазами появился еще один зеленый лотос. Он снова был окутан этим ужасающим и удушающим чувством.

"Низкоуровневые трюки!" Лю Сингшен храпел при попытке Ли Йе. Он сильно растоптал и вокруг него рассеялась одна волна Духовного Ци. Используя два пальца в качестве меча, он направил их вперёд и использовал энергию своего меча Ци, чтобы проникнуть в зелёный лотос.

Ли Йе вышел со своим мечом Luke в руке, как только зеленый лотос рассеялся. Свет отраженный от меча был так же чисто как лунный свет. Направив свой меч прямо на Лю Синшэнь, он бросился к нему!

"Как ты смеешь приближаться ко мне, когда я уже разбил твой зеленый лотос?" Лю Сингшен думал презрительно. Однако, когда он собирался сломать свой меч-меч, он почувствовал приближение опасности и почувствовал прохладу за шеей, как будто он был заперт, как мишень для стрелы!

Благодаря своему культивированию и опыту Лю Синьшэн мгновенно понял, что Ли Йе тайно контролирует некоторые магические орудия. Должно быть, он планировал соединить эти орудия со своим Методом Меча, чтобы отвлечь его и напасть сзади!

Судя по агрессивности сзади, передняя атака Ли Йе, очевидно, служила лишь для отвлечения внимания!

"Как ты смеешь планировать атаку сзади!" Лю Синьшэнь не смог подавить свой гнев, но должен был немедленно уклониться от атаки. В сложившейся ситуации он применил свою технику передвижения. Он действовал по законам Инь и Янь, следуя шаблонам восьми триграмм, чтобы уклониться от атак с помощью волшебных орудий позади него.

Однако, как бы он ни менял свое положение, прохлада на его спине всегда присутствовала, как будто личинки цеплялись за труп!

Он не ожидал, что это будет единичный инструмент. Вместо этого, это был инструмент, способный запереть и выследить свою цель. Лю Сингшен сразу же понял, что это должно быть какое-то редкое магическое орудие не из обычного класса!

Тем временем Ли Йе уже приближался с мечом в руке, который в мгновение ока был направлен прямо на середину бровей Лю Синьшэня. Когда дело доходило до техники движения, Ли Йе, естественно, не проигрывал Лю, и это чрезвычайно усложняло ситуацию для Лю.

Точно так же, как Лю Синьшэнь вот-вот будет ранен, он закричал, как медный колокол вылетел из рукава, затем он стал больше и защитил его сзади!

Кланк! Хрустящие звуки столкновения можно было услышать в колоколе, когда Меч Люка столкнулся с Мечом Ци.

"Иди к черту!" Лю Синшэнь гневно кричал по мере того, как он протягивал обе руки для того, чтобы высвободить многочисленные полосы меча Qi. Они следовали друг за другом, как будто какое-то образование было спрятано в их движении, окружая Ли Йе и не оставляя ему никакого пути к спасению. Тем не менее, так как он был на полпути к активизации формирования меча, он почувствовал прохладу, исходящую с двух сторон его тела, а затем распространился по всему телу. Удивительно, но волшебные орудия обошли его медный колокол и были направлены снизу к его грудной клетке!

После более ясного взгляда Лю Сингшен понял, что это были два летающих меча ярких цветов!

Лю Синьшэнь больше не мог выдержать формирования меча, и в попытке уклониться от атаки его тело яростно покачало, но эти два меча все еще прорезаны под его грудной клеткой. С двумя отчетливыми звуками разрезанной плоти пролилась кровь. У Лю Синьшэня не было другого выхода, кроме как немедленно отойти назад, чтобы уклониться от других атак!

Ли Йе потребовалось много энергии, чтобы отреагировать и заблокировать атаку от формирования меча, поэтому он потерял шанс навредить Лю Синьшеню на время. Он должен идти в ногу с лобовыми атаками, контролируя летающий меч "Семь фей", и это наложило на него огромную нагрузку, как физически, так и морально, заставляя его чувствовать головокружение на мгновение. Ему потребовалось много усилий, чтобы сохранить устойчивость снова.

Как только Лю Сингшен оказался далеко от Ли Йе, он протянул руку под грудной клеткой и нашел кровь по всей ладони - он был ранен! Несмотря на это, рана была несерьезной, и только его плоть была разрезана мечом, он все равно чувствовал себя крайне возмущенным и стыдным!

"Я не ожидал, что они будут летать на мечах!" Лю Синьшэнь уставился на Ли Йе, когда почувствовал гнев, постепенно наполнявший его грудь. Однажды он подумал, что даже при усиленном выращивании Золотых Духовных Таблеток, Ли Йе все равно будет легко раздавлен им. Однако теперь именно он был ранен Ли Йе, и ничто не могло заставить его чувствовать себя еще более постыдным и злым, чем это!

"Как ты можешь обладать летающими мечами? Как вы можете контролировать два из них в то же время только на 6-м уровне Ци-рафинирования?". Лю Синьшэнь был и в шоке, и в раздражении, до тех пор, пока его выражение лица не стало искаженным.

Без достижения высокого уровня Ци-рафинирования невозможно было бы управлять летающим мечом. Как новичок на 6-м уровне ци-рафинирования, Ли Йе не должен был использовать летающие мечи. Однако, он не только использовал их, но и овладел ими настолько, что мог разрабатывать стратегии с помощью летающих мечей, таким образом, ранив Лю Синьшэня так, как он не мог ожидать. Все это полностью разрушило понимание Лю Синьшэня.

До сих пор было понятно, что с помощью наследства от Юань Тяньгана Ли Йе смог достичь особых техник, но для него было совершенно неожиданно овладеть летающими мечами всего за несколько лет возделывания! Управлять летающими мечами можно было только с помощью огромной практики. Для того, чтобы овладеть техникой полета на мечах, нужно было еще исследовать и учиться на опыте, поэтому предполагалось, что для овладения ими часто требуется не один, а несколько лет.

После короткого мгновения головокружения Ли Йе наконец-то смог подумать и снова ясно видеть. Он был весьма разочарован тем, что его нападение лишь слегка ранило Лю Синшэня и заставило его потерять самообладание. В конце концов, он потратил много времени на разработку этого плана.

Он замахнулся мечом Люка в Лю Синшэнь, не обращая внимания ни на что, что он кричал, и сказал: "Прекратите нести чушь". Неужели ты настолько высокомерен, что на самом деле веришь в то, что ты непобедим в Великом завершении работ по переработке Ци? Есть так много вещей, о которых ты не знаешь в этом огромном мире".

Затем он бросился в сторону Лю Синшэня с мечом, направленным на него.

"Не забывай о себе! Я ранен только потому, что недооценил твои способности, а теперь ты меня очень разозлил! Лучше приготовься к тому, что тебя ждёт, потому что это отнимет у тебя жизнь!" Лю Синшэнь рычал на Ли Йе, и он больше не мог подавлять свой гнев.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 122 Заговор, часть 6**

Глава 122 Заговор (часть 6)

Он может показаться презрительным, но на самом деле он был очень сфокусированным и бдительным.

На этот раз он больше не смотрел свысока на Ли Йе и не сдерживал свою полную силу. Сначала он никогда не видел в Ли Йе такой угрозы и думал, что сможет убить его только тремя атаками меча Ци, но он никогда не ожидал, что будет так занят ответом на атаки Ли Йе, не говоря уже о том, что он был ранен ими. Лю Синьшэнь мог быть уверен в себе или высокомерен в своем характере, но ситуация заставила его быть крайне осторожным сейчас.

Лю Синьшэнь также был удивлен тем, что все мастера Королевской гвардии не имели большого преимущества в борьбе против последователей Ли Йе.

Хотя главный лагерь Королевской гвардии находился за пределами Императорского города, большинство мастеров Королевской гвардии были назначены остаться в Императорском дворце. Для охраны Императорского дворца можно было бы с уверенностью сказать, что здесь находились все первоклассные солдаты Королевской Гвардии. Несмотря на это, они не разгромили захватчиков так быстро, как ожидал Лю Сингшен.

"Я не знал, что этот парень настолько влиятелен и тайно собрал столько мастеров! Чёрт возьми, я всегда его игнорировал, а теперь под его началом он обучил столько способных воинов!"

Скрипучая зубами, Лю Синьшэнь не только чувствовал себя раздражённым, но и сожалел.

"Не смотря ни на что, я убью его первым!" Лю Синьшэнь с огромной силой толкнул руки, когда решился на следующий шаг, и закричал: "Свергнуть горы и осушить океаны!"

Внезапно над их головами собрались темные облака, прикрывающие звезды, и начали грохотать. Лю Сингшен подпрыгнул в воздух. Похожий на бессмертного посреди облаков, он постоянно толкал ладони, и облака набирали силу, как морские волны, приближаясь к Ли Йе, как будто он собирался быть поглощённым облаками.

"Безграничное море Лотоса!"

С криком Ли Йе сразу же окружили фиолетовые облака, как лотосы начали цвести у него под ногами. Вскоре вокруг него образовалась гигантская лужа лотосов, следующая за ним, куда бы он ни отправился посреди облаков. С культивированием Ци 8-го уровня эта его техника стала во много раз мощнее, чем раньше! Везде, где бы он ни находился, он был покрыт ею в радиусе тридцати метров. Хотя было бы преувеличением назвать его морем, он всё равно был размером с озеро.

Волны темных облаков начали устремляться к Ли Йе, и все лотосы под его ногами превратились в зеленые полосы меча Ци и одновременно бросились к облакам.

Море облаков было немедленно пронизано мечом Qi, и оно стало намного менее агрессивным и угрожающим с течением времени.

Выражение Лю Синьшэня снова изменилось. "У этого парня действительно много мер, чтобы противостоять моему нападению... Очень хорошо, сегодня я увижу, сколько еще трюков у тебя осталось!"

С этой мыслью Лю Синьшень начал формировать заклинательные жесты, когда он молча произносил заклинания. Внезапно его глаза засияли огромной энергией, и он закричал: "Паутина без побегов!"

Побитое облако моря сразу же нарезалось многочисленными кусочками, которые затем превращались в многочисленные прямые линии, переплетающиеся друг с другом, образуя гигантскую паутину, нацеленную на Ли Йе сверху!

Многочисленные прямые линии, образованные Духовным Ци, были чрезвычайно яркими и острыми, если бы Ли Йе был поражен какой-либо из них, его тело определённо было бы разрезано на крошечные кусочки.

Лю Синшэнь уставился на Ли Йе и вздрогнул: "Я посмотрю, как ты отреагируешь на это!".

Ли Йе пошевелил ртом, чтобы что-то сказать. Прочитав по губам, Лю Синьшэнь понял, что всё, что он сказал - "Пошел ты!".

Лю Синьшень был ошеломлён и раздражён. Он с нетерпением ждал ответной атаки Ли Йе, но не ожидал, что он проклянет его.

Точно так же, как зелёный свет вокруг тела Меча Люка стал ярче, Ли Йе порезал его с полной силой, выпустив несколько полос агрессивного Меча Ци, разорвав гигантскую дыру в огромной паутине. Он сломал технику с чистой силой!

Видя, что Ли Йе приближается к нему, Лю Синьшень немного испугался. Он не был мастером в сражениях крупным планом, тем временем, когда Ли Йе сражался с ним крупным планом, он определённо пользовался летающими мечами. Несмотря на высокий уровень культивирования, Лю Синьшень все еще чувствовал себя брошенным вызов сложившейся ситуации. В конце концов, его опыт и знания выходили за рамки того, чтобы видеть, как Ли Йе расчесывает фронтальные атаки летающими мечами, поэтому он, естественно, чувствовал себя немного потерянным.

"Я не позволю тебе так легко подойти ко мне!" - сказал Лю Синьшень, отступив назад и взмахнув рукавом. Из его рукава вылетело бесчисленное количество зелёного гороха в направлении Ли Йе "Солдаты гороха"!

В этот момент весь зелёный горох взорвался в воздухе и превратился в сотни солдат в сверкающих золотых доспехах и острых копьях. Они были устроены в аккуратных соединениях, каждое из которых источало уверенность в себе. Казалось, что все они имели силу практикующего, что сделало сотни из них еще более всепоглощающими, как будто ничто не могло стоять на их пути. Вместе они кричали: "Заряд!"

Золотой барьер брони был похож на гигантскую колесницу, и даже Ли Йе не осмелился ворваться в их формирование импульсивно. Развязанные самим Лю Сингсеном, "Солдаты гороха" обладали силой, сравнимой даже с Духовным Властелином Царства. Если бы против этой техники выступал какой-нибудь другой обычный культиватор, он бы наверняка сбежал.

Однако, по опыту своей прошлой жизни, Ли Йе был очень хорошо знаком с такими техниками. Золотой барьер брони обладал непреодолимой силой, потому что он был заряжен энергией своего формирования.

Внутри гигантского формирования были небольшие образования, соединенные между собой. Для любого культиватора ворваться в него означало столкнуться с определенной смертью, точно так же, как глиняная скульптура таяла при контакте с водой. Это было потому, что до тех пор, пока гигантское образование остается нетронутым, независимо от того, сколько золотых доспехов солдат можно убить, он все равно будет окружен еще большим количеством солдат. Его сила была бы ограничена гигантским строем, и в конце концов, у него кончилась бы выносливость, и он умер бы из-за многочисленных меньших образований внутри!

Тем не менее, Ли Йе был почти как эксперт в разрушении любых образований. Например, он без особых усилий сломал расстановку "Маленькая тайна" на саммите Тай Сюань. Он внимательно следил за важнейшими суставами формирования, и внезапно оттолкнул его от ног с большой силой, крича: "Шаг за шагом Лотос"!

Ли Йе затем бросился в строй, как падающая звезда. Он пошёл извилистой дорогой и в конце концов уничтожил все небольшие формирования в семи разных местах, а затем вырвался из строя!

Барьер, который был еще цел и силен минуту назад, мгновенно превратился в беспорядок, и солдаты "Золотой Брони" взорвались один за другим в разреженный воздух!

Глаза Лю Синшэня стали настолько большими, что чуть не выскочили. Он чувствовал, как его тело дрожит, когда видит движение Ли Йе, он смотрел на Ли Йе глазами, наполненными неверием, и думал: "Как такое возможно?". "Мой "Барьер гороховых солдат" чрезвычайно высокого уровня. Под Царством Духовного Властелина едва ли найдется культиватор, способный постичь его сущность, не говоря уже о том, что он способен разорвать строй при первой же встрече, но как этот малыш может так легко это сделать?".

Вырвавшись из "Барьера солдат гороха", Ли Йе в мгновение ока бросился прямо напротив Лю Синшэня с ярким светом, сияющим под его "Облачными сапогами". Когда между ними было менее шести метров, он высоко поднял свой Меч Люка и со всей силой пронзил его вниз. Впечатляющий Меч Ци был развязан, направленный прямо в лоб Лю Синшэня!

Лицо Лю Синшэня стало черным, как чернила, как будто он увидел Ли Йе прямо перед собой. Он не мог смириться с тем, что после боя друг с другом различными техниками, ему грозило поражение. Он всегда считал себя знающим культиватором, когда дело доходило до понимания и освоения различных техник, это должно было быть его сильной стороной.

Ли Йе только начал переработку Ци в течение очень короткого периода времени, поэтому Лю Синьшэнь не мог понять, как он мог так легко сломать свою технику. За исключением той поразительной техники "Гора Зелёного Лотоса", все остальные техники, которые он использовал, были совсем не сильны. Это могло означать только то, что Ли Йе смог обнаружить слабые места в своих техниках и, соответственно, нацелился на эти слабые места!

Тем не менее, Лю Синьшэнь нашел это слишком абсурдным, чтобы в это поверить. Как молодой человек, который только достиг двадцати лет, как он мог знать так много?

Если бы он боролся против любого обычного уровня 8 Ци-перерабатывающих культиваторов, все его предыдущие методы закончили бы свою жизнь более одного раза, потому что это было бы невозможно для них ответить на все.

"Кто ты на самом деле такой?" с криком отозвался Лю Синшэнь, когда он высвобождал энергию из своих ладоней, чтобы отстрелить Меч Ли Йе Ци. Он обнаружил, что Ли Йе всегда выдает необычные вибрации, и он никогда бы не поверил, что Ли Йе - это тот, кто только что достиг двадцати лет, он просто не мог.

"Я твой выпускник".

Лю Синьшэнь был настолько раздражён, что яростно покачал руками, когда два вызова вылетели из его рукавов и превратились в пару гигантских копьёв, направленных на Ли Йе. Эти копья имели длину более тридцати метров и были чрезвычайно острыми. Ошеломляющая скорость даже сделала его угрозой для культиватора на 9-м уровне ци-рафинирования!

Ли Йе держал меч Люка и поставил печать, а затем сказал: "Стоять!".

Его слово заставило два копья остановить свои движения в воздухе. Затем Ли Йе выпустил две полосы зеленого меча Ци вместе с мечом Люка, разбивая копья на месте в прах!

"Метод девяти слов"? Ты вообще знаешь, как использовать Метод Девяти Слова?" Лю Сингшен не может быть более шокирован. Когда Ли Йе показал свою способность управлять летающими мечами, ему уже было трудно поверить, теперь, когда он даже использовал Метод Девяти Слова, и это сводило его с ума! Он никогда в жизни не сталкивался ни с чем более абсурдным, чем это. "Ты сам Юань Тяньган? Ты воскрес?" кричал он.

"Нет времени на болтовню!" Ли Йе продолжал толкаться вперёд, когда резал меч Люка на своём пути. По мере того, как Лю Синьшэнь шагнул дальше, Меч Ци уничтожил все стены и чердаки в зоне его атаки. Звуки взрыва были слышны неоднократно.

Лю Синшэнь теперь выглядел более свирепым. Сила Li Ye была слишком сильна, чтобы быть силой молодого человека.

Лю Синьшэнь постоянно применял магические инструменты и призывы, вместе со своими другими непостижимыми техниками. Во время этой битвы он полностью доказал свою силу как лейтенант царской гвардии. Кто бы мог подумать, сколько мест было уничтожено в результате их битвы. Если бы Императорский дворец не был защищен барьером, то он уже мог бы быть кучей обломков.

Чем дольше Лю Синьшень сражался, тем более запутанным и расстроенным он становился. Огромные знания и мастерство Ли Йе были так же сильны, как и он сам. Независимо от того, каким магическим инструментом он пользовался, Ли Йе всегда атаковал своим мечом Люка с полной силой, используя один единственный меч, чтобы сломать все его атаки.

"Ты, должно быть, сам Юань Тяньган! Ты должен быть им! Ты уже воскрес, когда посетил саммит Тай Сюаня. Ты лжец! И ты обманул нас всех!" - кричал Лю Синьшэнь.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 123 Заговор 7**

Гл а в а 123 Заговор (7)

"Ты уверен?"

Ли Йе застрял в уголке рта. Меч Люка в его руке вспыхнул беспрецедентно. Облачные сапоги функционировали до предела, толкая Ли Йе вперед, как свирепый ветер, толкающий осенний лист. В доли секунды Ли Йе подошел к передней части Лю Синшэня.

С приходом меча Люка, Лю Xingshen потопил глаза и сделал круг руками, как на рыбалке в воздухе. Меч Люка затем застрял в пространстве между руками Лю Xingshen. Он начал дрожать и звонить, так как его Духовный Ци был сжат до предела. Казалось, что он в любой момент может двигаться вперед.

Как только он взял под контроль меч Люка, у Лю Синьшэня появилось плохое предчувствие. Он почувствовал позади себя холод, который, как он знал, был летучим мечом. Он разозлился и закричал: "Ты опять разыгрываешь этот трюк!".

Трюк был простым, но эффективным. Он подверг Лю Синшэня опасности, когда Ли Йе подошел ближе. Так как Лю Синьшень не мог быстро уехать от Ли Йе, он должен был взять огонь с обеих сторон.

Лю Синшэнь прорвал свою силу и оттолкнул меч Люка в сторону, уклоняясь от него. Однако, было 7 летающих мечей. Они окружили Лю Xingshen, заставляя его защищать. Воспользовавшись медным колоколом и его выращиванием на 9-м уровне на стадии Великого Завершения Ци-рафининга, Лю Синьшень неохотно отбил несколько летающих мечей и заблокировал остальные с невероятно высокой скоростью и точностью.

В это время Ли Йе внезапно прикусил кончик языка и выдул полный кровяного тумана рот, приняв душ в сторону лица Лю Синьшэня. Последняя из Семи фей пряталась в темноте, в то время как остальные 6 нападали на Лю Синьшэня. Она подождала, пока не найдет брешь, и внезапно ударила ножом вперёд.

В то же самое время, Li Ye сразу побледнела в лице, потому что потребляла слишком много духа, контролируя летающие мечи. Но он заставил себя стонать. Держа меч Люка обеими руками, Ли Йе не позволил ему оттолкнуть его полностью. Одолжив силу отталкивания, он быстро размахивал мечом Люка по направлению к горлу Лю Синшэня!

Лю Синьшэнь избежал кровяного тумана и широко открыл глаза. Никогда не ожидал он такого ожесточенного способа борьбы от Ли Йе, который решил навредить коллеге, не заботясь о собственных недостатках в ближнем бою. Лю Синьшэнь быстро избежал грядущего меча Люка и бросил кулак в грудь Ли Йе. Он закричал с отвращением: "Ты точно мертв"!

Меч Люка наконец-то срезал довольно много плоти и крови с плеча Лю Синьшэня. Он нахмурился, когда внезапно замерз и почувствовал огромную боль от катания. Он испугался. Это был последний мощный удар Семи фей, который проник в левую часть талии Лю Синьшэня, под всевозможными обложками от Li Ye!

Летающий меч мог попасть в спину Лю Синшэня. Но он не мог найти там просвет, так как сзади была защита от ключа. С другой стороны, талия была легкодоступна. Поэтому Ли Йе удалось навредить Лю Синшэню сильно, хотя и не смертельно.

Кулак Лю Синшэня одновременно ударил в грудь Ли Йе. Благодаря подлому нападению Семи фей сила удара была ослаблена. Ли Йе выплюнул полный рот крови, но его рана не была смертельной.

Припадок головокружения поразил Ли Йе, так как его духовная ноша была чрезвычайно тяжелой для управления 7 летающими мечами, а также для фронтальной атаки. Чувство головокружения и тошноты чуть не заставило Ли Йе свернуться. Это было похоже на выкуривание половины пачки сигарет за один раз.

Но он все равно укусил пулю и уставился кровавыми глазами. Попадая одной рукой Ли Йе в грудь, Лю Синьшэнь позировал другой рукой, как когтями, чтобы атаковать Ли Йе в глотку. В это время меч Люка снова махнул рукой в сторону горла Лю Синшэня!

"Ты сошёл с ума!" Лю Сингшен не ожидал, что Ли Йе рискнет своей жизнью. Он был шокирован и быстро пнул Ли Йе в грудь, чтобы поспешно отступить.

Этот удар потряс Ли Йе и чуть не заставил его упасть в обморок. Еще одна струя крови вытекла из его рта. Он почувствовал, что кручение в его кишках было настолько сильным, что его вырвало. Но он продолжал крепко кусать кончик языка, заставляя себя повесить трубку. Облачные сапоги были активированы, чтобы подтолкнуть Ли Йе к Лю Синшэню. Таким образом, Меч Люка продвинулся вперед!

В то же самое время, Li Ye опустил свою левую руку естественно к задней части левого бедра и ущипнул пурпурную иерограмму Большого Призвания Медведя!

"Это самоубийство!" Лицо Лю Сингшена было искажено, выглядело уродливо и страшно. Он заставил себя повернуться. Его культивирование на 9-м уровне на этапе Великого Завершения Ци-рефининга позволило ему в последнюю секунду уклониться от жизненных очков с помощью конька Luke Sword, перекинутого через левую руку. В то же время его правая рука прижалась и яростно ударила Ли Йе в лоб!

Меч Люка оставил глубокую рану в левой руке Лю Сингшена. Его кровь вырвалась.

Одновременно с небом с громом упала полоса фиолетовых молний, целившихся в Лю Синьшэнь.

Лицо Лю Синьшэня изменилось, но он позволил фиолетовой молнии попасть в него, не уклонившись. Он вложил всю свою силу в руку, которая попала в лоб Ли Йе. Всё, что у него было с его культивированием 9-го уровня на этапе Великого Завершения в Ци-рефининге, было вложено в этот удар!

Тем временем, из взорвавшейся одежды Лю Синшэня исходил жгучий запах!

Такая неудача заставила Лю Синьшэня наполниться гневом. "Ты никогда не сможешь убить меня..."

Его слова были прерваны спазмом тела, вызванным ударом ещё одной фиолетовой молнии по черепу.

Все его волосы были сожжены. Тело Лю Сингшена отскочило, как сгоревшая рыба, и разбилось о землю, оставив большую дыру и плавающую пыль.

"Этот маньяк намеревался погибнуть вместе со мной!"

Лю Синьшэнь вылез из ямы и удержал землю, плюнув в рот полным кровью.

Он был похож на утонувшую мышь, его одежда была уничтожена, а большинство волос исчезло. Вокруг его тела еще оставались блестки фиолетовой молнии, которые время от времени трескались. Черный дым выходил из его одежды и волос. Только два ярких глаза были видны на абсолютно черном лице.

Лю Синьшэнь не ожидал, что воля Ли Йе к борьбе достигнет такого состояния, что он готов погибнуть вместе. Он только думал, что Ли Йе будет докучать ему долгое время, вместо того, чтобы рисковать собственной жизнью без предупреждения.

Любой обычный культиватор, получивший два удара по фиолетовому иероглифу "Призыв большого диаметра", должен был рухнуть. Но Лю Сингшен все равно мог встать, не говоря уже о том, что на него ожесточенно напали Семь фей и Меч Люка. Он был действительно могущественным.

"Как этот ублюдок посмел бросить меня в такое неловкое затруднительное положение! Он должен быть разорван в клочья!"

Лю Сингшен держал его за талию. Он даже ходить нормально не мог. Ужасно страдая, он почувствовал огромную ненависть к Ли Йе. С другой стороны, он должен был признать, что чуть не провалил это легкое задание.

Он прожил так долго и наслаждался таким глубоким культивированием. Было бы большой иронией, если бы его убил молодой парень, который был мокрым за ушами.

"Ублюдок был убит в лоб моим ударом в полную силу. Он точно должен был умереть. Но я слегка его отпустил!"

Лю Сингшен оглянулся вокруг. Битва между отрядом Ли Йе и Королевской гвардией всё ещё продолжалась. Он боролся за то, чтобы стоять на месте. Как победителю, ему нужен был яркий образ. Он насмехался: "Заговор"? Сосущие дети даже хотят скопировать Тайцзуна. Это смешно!"

Лю Сингшен посмотрел на направление, в котором упал Ли Йе. Он подумал, что будет трудно найти его измельченное тело. Жаль, что он должен был повесить тело Ли Йе над городскими воротами. "Я выкопаю семейную могилу этого ублюдка..."

Внезапно Лю Сингшен широко открыл глаза. Его тело замерзло от шока. Его глаза чуть не выскочили. Дрожащие мышцы и горящие волосы также показали его удивление.

Недалеко от него в плывущей пыли вокруг опавших стен лежала тень, прислонившаяся к мечу. Эта тень смотрела на него!

Это был Ли Йе!

"Разве он не умер?! Это невозможно! Не может быть!" Лю Сингшен был окаменел, как будто увидел привидение.

Ли Йе поддерживал себя мечом. Он тяжело дышал. Его разум был в беспорядке из-за перегрузки, не говоря уже о том, что он только что отступил.

Рядом с его ногами был сломанный нефритовый медальон.

Нефритовый медальон от Ли Сянь, наконец, сломался после того, как Лю Синьшень принял удар всей силы.

Когда Лю Синьшень ударил Ли Йе по лбу, он был полон Духовного Ци, покрывающего все вокруг. Кроме того, голубой свет меча Люка был похож на нефритовый медальон. Поэтому Лю Xingshen не заметил нефритовый медальон, когда ему все еще приходилось иметь дело с пурпурной молнией.

Чувство трезвости вернулось к Li Ye. Как только он увидел Лю Синшэня, который держал его талию, у Li Ye появилась вспышка света в его глазах.

"Он все еще жив..." Ли Йе заметил это.

Потом он поднял меч, поклонился спине и шаг за шагом шел к Лю Синшэню.

По мере того, как его шаги ускорялись, Ли Йе становился более решительным в своем разуме и более ясным в своей голове. Внезапно он стал вспышкой света, устремившись к Лю Синьшэню!

Лю Синьшэнь был ошеломлен.

Ли Йе не умер!

Он всё ещё мог встать!

Он всё ещё мог сражаться!

Не может быть!

Даже если Лю Синшэнь чуть не умер, Ли Йе, кажется, вообще ничего не чувствовал!

На самом деле, Ли Йе тоже был сильно ранен с самого начала боя. Но его раны были ничем по сравнению с ранами Лю Синшэня!

Цена Ли Йе заключалась в том, что он контролировал летающие мечи своим духом. В его теле не было смертельной раны. Поэтому, когда он снова начал атаку, он все еще получил полную силу, как в пиковые времена.

"Я не верю!" Лю Синшэнь сомневался, что у Ли Йе все еще есть все силы.

Видя, как Ли Йе подходит, Лю Синьшень почувствовал, что его достоинство было оскорблено. Он не верил, что, будучи культиватором 9-го уровня на этапе Великого Завершения в Ци-рефининге, он не смог убить молодого человека 6-го уровня, даже когда чуть не погиб.

Это было вне всяких сомнений Лю Синьшэня!

Лю Сингшен кричал в сторону Ли Йе. Он внезапно подпрыгнул и ударил правым кулаком в Ли Йе всем своим Духовным Ци. "Я не куплюсь на это! Иди к черту!"

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 124 Заговор 8**

Глава 124 Заговор (8)

Даже если он был сильно ослаблен, сила этого удара все равно была намного больше, чем у обычного мастера. Стены с обеих сторон рухнули из-за этой силы.

"Вот куда ты идешь!" Ли Йе сильно растоптал переднюю ногу и подпрыгнул. Меч Люка был поднят над его головой и затем разбит вниз!

Меч Ци попал в кулак!

Один из них - удар Ли Йе в его полном расцвете. Другой - борьба Лю Синшэня в своё слабое время.

Стреляя, свет его кулака взорвался и разбился на части, в то время как меч Ци поразил Лю Синьшэня своей оставшейся силой!

Из рта Лю Синьшэня выбрасывался поток крови. Его тело быстро полетело назад, словно воздушный змей со сломанной веревкой, разбило стены и погребено в тонущей земле.

Ли Йе продолжал двигаться вперёд. Он снова ударил мечом. Меч Ци целился в падающего на землю Лю Синшэня.

Лю Синшэнь наверняка погиб бы, если бы его ударили этим ударом!

Он был полон отчаяния. Дрожащим телом Лю Синьшэнь открыл свой кровавый рот и не мог дождаться, когда закричит в сторону дворца: "Помоги мне, господин!".

Храп внезапно прозвучал, как будто он пришел из древних времен, принеся бесконечные превратности лет.

В то же время, огромное давление упало на плечо Ли Йе. Оно было таким же тяжелым, как гора Тай. Ли Йе сразу же остановился. Он снял меч Люка и посмотрел на дворец.

На крыше Спящего дворца появился человек, стоявший с зажатыми за спиной руками. У него за спиной было полнолуние. Его длинные манжеты трепетали.

"Я попал в царство Духовного Властелина!"

Он легкомысленно разговаривал с императорским дворцом.

В тот момент бесчисленные глаза были привлечены голосом старика, как будто у него была волшебная сила, заставляющая всех смотреть ему в лицо. Он стоял на крыше Спящего дворца, как будто он стоял в центре мира, с видом на все.

"Как вы посмели вломиться в Императорский дворец? Вы все заслуживаете смерти!"

Голос старика был умиротворен без чувств печали и радости, но был наполнен величием. Давление нарушало дыхание всех. Некоторые культиваторы с более низкой культивацией даже упали прямо на колени.

Ли Йе чувствовал себя на краю пропасти. Давление на него было в несколько раз сильнее, чем на других.

До этого он слышал от Тянь Линцзы, что в императорском дворце пряталась рука супер мастера. Он был чрезвычайно мощным и почти на этапе строительства фундамента. Но он никогда не думал, что хозяин достиг Царства Духовного Властелина.

Разница между Царством Духовного Властелина и Ци-рефининговым царством заключалась в том, что полюса находились на расстоянии друг от друга.

Все ребята Ли Йе, от культиваторов Чёрного кабинета до охранников поместья Принца Аня, выглядели бледными, когда слышали слова старика. Даже такие люди, как Сонг Чжао, чувствовали холод везде.

Чем выше культивирование, тем труднее прорваться. Таким образом, все ясно понимали, что значит шаг на Этап строительства фундамента и достижение Царства Духовного Властелина.

Не было никаких совпадений.

Даже культиваторы 9-го уровня в Ци-рафининге были приняты за муравьев культиваторами из Царства Духовных Мастеров. Более того, среди парней Ли Йе и Ван Цзина, лучшие культиваторы, которые они получили, были только на 8-м уровне.

Все в команде, которые хотели вломиться во дворец, были в отчаянии и окаменелости, как будто Яма пришел за ними в ад.

Королевская гвардия и культиваторы с другой стороны были счастливы, как будто Бог пришел, чтобы спасти их.

"Ли Йе, как один из Императорского клана, запустил заговор". Это непростительное преступление. Немедленно встань на колени!"

Когда старик говорил в спокойном тоне, Ли Йе почувствовал большее давление. Невидимая сила сжимала его дыхание с трудом. Она заставляла его встать на колени.

Ли Йе, казалось, ничего не чувствовал. Он засмеялся и сказал старику: "Хватит притворяться бессмертным". Действительно ли Духовное Властелище надирает задницы?"

Он не сказал, что был в Царстве Духовного Властелина до переселения, в то время как он не был так горд, как он.

"Ты ищешь смерти!" Старик стонал и отдаленно прижал одной рукой к Ли Йе.

На небе образовалась буря, как будто небеса должны были рухнуть. Огромная рука появилась в облаках и прижалась к Ли Йе.

Все дрожали на этой сцене. Рука была слишком велика, чтобы быть реальной, и давление от нее заставило всех окаменеть. Люди не могли не думать, что они муравьи перед рукой и вот-вот будут раздавлены в любой момент.

Для культиватора Qi-refining, даже для величия культиватора Spiritual Master, это было невыносимо.

Ли Йе стоял с мечом в руке. Он без страха стоял лицом к огромной руке.

Конечно, он не чувствовал страха. Умереть снова было не самым худшим.

Его можно было убить, но нельзя было согнуть.

Как культиватор, он даже осмелился умереть. Тогда нечего было бояться.

Огромная рука вот-вот надавила на Ли Йе, когда раздался безразличный голос: "В Духовном Царстве Мастера не обязательно притворяться бессмертным".

Голос появился из ниоткуда, но звучал достаточно ясно для всех. Культиваторы, которые едва могли передвигаться под давлением старика, все сразу почувствовали легкость, потому что давление было ослаблено.

В брови старика с юга прострелили брови.

Несмотря на то, что это казалось обычным делом, старик, стоявший на вершине Спящего дворца, оттянул руку и помахал ей перед собой. Он выглядел непринужденно, но на самом деле приложил немало усилий, чтобы помахать светом.

Облако в небе взлетело. Огромная рука исчезла. Казалось, ничего не произошло, кроме как ветерок почистил всем лицо.

Кто-то поднимался в воздух. Он приземлился на крышу дворца в ста шагах от него, столкнувшись со стариком.

Под лунным светом седые волосы человека выглядели серебряными. На его синем платье не было никаких украшений. Все, что в нем было, казалось обычным.

Однако культиватор заставил всех почувствовать себя опустошенными. Это было похоже на осеннее стояние в лесу и видение желтых листьев по всей горе.

"Ты действительно в царстве Духовного Мастера?" Старик был шокирован. Он сразу же понизил голос: "Кто ты?".

Человек с серебряными волосами и в синем платье улыбнулся: "Я просто парень, который заботится о национальных интересах Танской империи".

"Если да, то зачем ты помогаешь повстанцам ворваться во дворец?" спросил старик в гневе.

Серебристый мужчина помахал руками: "Хватит нести чушь и борись".

Во время разговора он вышел. Он в мгновение ока подошел к передней части старика, как будто пересекал свободное пространство. Он толкнул одну ладонь вперед.

Старик одновременно толкнул ладонь. Когда две ладони ударились друг о друга, вся крыша Спящего дворца была поднята.

Серебристый мужчина прямо вытолкнул старика из Императорского дворца!

"Мастер!" Увидев, что старика выгнали, Лю Сингшен в отчаянии закричал. Но он не получил ответа.

Ли Йе чувствовал себя странно из-за серебристо-волосого человека. Он не знал этого парня, но чувствовал себя знакомым с ним. Казалось, между ними была связь, которую нельзя было отрезать.

Однако, у Ли Йе не было времени подумать об этом. Он посмотрел на Лю Синшэня и подошел к нему.

Лю Синшэнь был сильно ранен. Он все еще мог бороться с культиватором на средней стадии Qi-рефинирования, но он был бы зарезан, когда Li Ye был контрагентом.

Видя, как Ли Йе переступает порог, лейтенант Королевской гвардии, который также был евнухом, контролировавшим ядро правительства империи, был полностью окаменел, как будто он был утоплен в волне смертельной угрозы. Он не мог перестать дрожать, как будто отступая, кричал: "Стража! Стража!"

Соседние хозяева царской гвардии собрались, чтобы помочь, услышав Лю Синшэня. Но культиваторы, которые сражались с ними, внимательно следили за ними. Появились Сон Цзяо и Лю Дажэн и присоединились к Ли Е.

"Освободите путь!" Ли Йе приказал.

"Да!" Люди ответили и сражались безоговорочно. Они достали культиваторов, которые собирались защитить Лю Синшэня.

Ли Йе держал меч и активировал "Облачные сапоги". Он подошел к Лю Синшэню в мгновение ока и разбил меч!

Под мечом Ци Лю Синьшень был почти напуган до смерти. Рядом с ним спешили два мастера царской гвардии.

"Отвали!" Один из культиваторов блокировал атаку Ли Йе. Однако его духовный меч был разбит голубым мечом Ци, а тело разрезано пополам!

Другой мастер бросился со своим длинным ножом и помахал Ли Йе по горизонтали. Ли Йе с помощью левого кулака ударил Удар по облаку, свет от которого попал в длинный нож. Бумовым ударом хозяин улетел назад, выплевывая кровь.

Лю Сингшен быстро убежал. Ли Йе догнал его и разбил его меч. Лю Синьшень повернул голову и испугался. Он сразу же активировал свой спасающий жизнь медный колокол. Меч Люка попал в медный колокол. Позже он сразу же улетел в обратном направлении.

В этот момент хозяева царской гвардии непрерывно подходили к нему, и его достали или заблокировали ребята Ли Йе.

Ли Йе подошел к спине Лю Синшэня и размахивал потоком меча Ци. Лю Синшэнь в отчаянии выстрелил в поток меча Ци пальцем. Он бежал из силы и не смог сразиться с мечом Qi меча Luke. Лю Синьшэнь вырвал полный рот крови и сразу же упал вниз.

Опять меч Ли Йе разбился вниз. Лю Xingshen широко открыл глаза в страхе. Другой мастер заблокировал эту атаку и спас его вовремя. Лю Синьшэнь вздохнул с облегчением и попытался бежать.

Но он сразу же застыл после двух шагов и больше не мог поднимать ноги. Он закрыл грудную клетку, где текла его кровь. Ли Йе стоял сзади на десятки шагов, его руки делали заклинательный жест.

Летающий меч пронзил грудь Лю Сингшена!

У Ли Йе больше не было духовной силы, чтобы управлять вторым летающим мечом. Он держал меч Люка и бросился к передней части Лю Синшэня.

Лю Синьшэнь прикрыл кровоточащую рану и в панике шагнул назад. В его глазах больше не было гордости за муравьев, а был страх за богов. Он продолжал качать головой и умолять: "Князь... Принц Ан..."

"Прекратите это. Даже обращение ко мне, твой отец теперь бесполезен." Ли Йе насмехался. Меч Люка сделал идеальный изгиб, когда синий меч Ци летал как метеор.

Голова Лю Сингшена улетела. Его тело упало.

Ли Йе поймал голову левой рукой. Он увидел ошеломляющее лицо на голове и засмеялся: "Я победил в заговоре!"

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 125 Отправь меня назад**

Наибольшую поддержку царской гвардии в управлении императорским дворцом оказывал скрытый мастер, который был хозяином Лю Синьшэня. Он был выбит из Императорского дворца серебристо-волосым человеком перед тем, как они воевали в Западном саду. Так как они оба были в царстве Духовного Властелина, они наделали довольно много шума. Однако они не срывали битвы во Дворце, так как их поле боя было далеко.

Когда Ли Йе убил Лю Синьшэня, в городе Чанъань воцарился хаос. Как только заговор состоялся, царская гвардия лагеря за городом получила приказ. Бесчисленное множество хорошо оснащённых младенцев и кавалерий вылилось в город. Они прошли весь путь до главных ворот Императорского дворца без препятствий, так как безопасность города лежала в их руках.

Войска, охранявшие главные ворота, принадлежали Ли Яню и Ван Цзяню. Произошла ожесточенная битва. Королевская гвардия послала своих культиваторов разорвать линию обороны, помогая гвардии захватить город. Войска Ли Яня твердо защищали ворота. Некоторые из хозяев убрали руки, чтобы попасть в город. Но они были перехвачены руками хозяина со стороны Ли Яня.

Ли Янь оглянулся, когда возвращался, держа голову Лю Синшэня. Под предводительством Сон Цзяо Чёрный офис всё ещё сражался с главными руками царской гвардии. Охранники поместья Принца Аня также сражались в кровавой битве, стараясь изо всех сил расширить контролируемую дистанцию. Количество Королевской гвардии в Императорском дворце было достаточно большим, чтобы превратить битву в белый огонь. Люди время от времени падали.

На данный момент ситуация прояснилась.

Благодаря Золотой Духовной Пилюле, культивирование Ли Йе перепрыгнуло на 8-й уровень в Ци-рефининге, который был самым высоким на поле боя. Что касается умения сражаться, то Ли Йе, безусловно, был лучшим, так как победил Лю Синшэня.

Однако, когда Ли Йе сражался с Лю Синшэнем, Ли Янь, у которого не было последователей 9-го уровня в Ци-рафининге, был неприятно расположен. Потому что Хань Вэнюэ присоединился к сражению. Ситуация стала еще более критической, когда гвардейцы внутри города и царская гвардия за городом собрались вместе в Императорском дворце.

Если бы войска Ли Яня были разбиты или не смогли бы обеспечить безопасность императорского города, Ли Янь не добился бы подлинного успеха, даже если бы он контролировал императорский дворец до тех пор, пока один из лейтенантов Королевской гвардии выжил.

Ли Йе иногда поднимал голову и видел 3 голубые сияющие ленты, освещавшие небо над югом Императорского дворца. Эти 3 ленты упали последовательно в 3 отдельных местах. С лентами появились облака и громы. Громы упали вместе с лентами. К югу от Императорского дворца вспыхнул пожар. Произошли взрывы, трясущие небо и землю, и разбитые куски дерева и плитки, летящие во всех направлениях.

Ли Йе определенно узнал те 3 меча.

Он видел их в Санкингуане на горе Нюшоу.

Насекомые Меч Пробуждения появились как гром и 3 меча Buyue погнали врага домой.

После этого раздался пронзительный и гневный крик, принадлежавший Хан Вэнюэ: "Нангонг Дийи! Ты ублюдок! Как ты посмел работать с мятежниками и вступить в заговор? С каких пор Императорская Астрономическая Обсерватория стала лакеем власти?"

Ленивый и непринужденный голос Нангонг Дийи последовал: "Сколько бы ты ни говорил, сегодня ты умрешь от моего меча"!

В видении Ли Йе он видел, как Хань Вэнюе спешил с юга Императорского дворца, держа раненое плечо. В это время Хань Вэнюэ почувствовал его глаза и оглянулся назад. Он сразу побледнел и закричал от горя. Для культиватора 9-го уровня на этапе Великого Завершения в Ци-рефининге ему было несложно четко видеть голову в руке Ли Йе.

Ли Йе не видел и не хотел тратить свое время впустую. Он бросил голову Лю Сингшена в ближайший культиватор "Чёрного кабинета". Навстречу Хань Веньюэ, который сбежал, как отрекшаяся от власти собака, Ли Йе сбежал и разбил меч Люка о голову Хань Веньюэ!

"Ли Йе!" Хан Венью кричал истерически, с гневом, шоком и страхом. Смерть Лю Синшэня была вне его ожиданий, что также заставило его понять свою собственную ситуацию. Получив тяжелую травму от трех мечей Buyue Наньгун Дийи, Хань Вэнюе боролся за то, чтобы помахать своим духовным мечом в сторону Ли Йе.

Две голубые ленты ударили друг друга в небо и исчезли во время взрыва. Хань Вэнюэ знал, что старик Царства Духовного Мастера находился на севере Императорского Дворца. Поэтому он не мог дождаться, чтобы пойти туда и собраться с ним. Это был единственный способ для него выжить. Поэтому, хотя он и плюнул полным ртом крови после того, как размахивал мечом, Хань Вэнюэ все равно бросился к Ли Йе.

"Уйди с дороги или умри!" Хан Венью кричал. Его отвратительное лицо было похоже на демона. Духовный меч снова разбился. Хан Веньюэ относился к смерти, как к возвращению домой, и мужественно наступал на нее. Если бы Ли Йе не избежал этого, два человека ударили бы друг друга. Результат был бы неопределенным.

Хан Веньюэ знал, что не может остановиться. Он уже притормозил, отбиваясь от атаки Ли Йе. За ним также внимательно следил Нангонг Дийи. Если ему не удалось вырваться из императорского дворца, он умрет в любой момент. Следовательно, он сражается любой ценой!

Ли Йе отозвал меч Люка. Он сделал печать Acalanatha на груди и толкнул огромный характер "Лин" к Хань Wenyue.

Когда он был покрыт характером "Лин", Хань Wenyue застрял, как будто он попал в огромную паутину. Вдруг он почувствовал, что крайняя холодность окружала его. Он чувствовал, как таз холодной воды, льющейся из головы. Он знал, что это был сигнал смерти. Он кричал в страхе!

Прежде чем Хань Вэнюэ вырвался из цепи, за ним последовали непрерывные атаки меча Ци. Один меч сломал его спасительное волшебное орудие. Другой меч поразил его тело. Тело Хан Веньюэ вырвало кровавый туман в небе. Он упал, ужасно крича, когда появился третий меч.

Бум, тело Хана Венюэ взорвалось перед тем, как упало на землю, как разбитая зимняя дыня!

Хан Веньюэ был определённо мёртв.

До сих пор в Императорском дворце погибли и левый, и правый лейтенанты Королевской гвардии!

Нангонг Дийи, одетый в белое платье, украшенное луной и звездами, держал в руках белый длинный Меч Пробуждения и носил длинные волосы, похожие на роспись свитком. Он подошел к передней части Ли Йе и снял свой Меч Пробуждения. Оглядываясь вокруг, Нангун Дийи появился с любопытством: "Где Лю Сингшен?".

"Мертв", - ответил Ли Йе.

"Мертв?" Нангонг Дийи был шокирован: "Так скоро?"

Ли Йе позвонил культиватору, который держал голову, и показал Нангонг Дийи: "Вот его голова".

Нангонг Дийи взял голову Лю Синшэня и тщательно проверил ее на наличие подделок. Затем он вернул голову и измерил Li Ye глазами и дал большой палец вверх к Li Ye: "Молодец!".

Ли Йе спросил: "Как дела на юге?"

Нангонг Дийи сказал: "Конечно, все прошло хорошо, когда я был поблизости. Главное подкрепление Королевской гвардии не пришло. Их передовая гвардия осталась за стенами".

Ли Йе кивнул: "Твои мечи "Три Покупателя" были необыкновенными, даже если Хан Венью не смог с ними справиться."

"Конечно!" Нангонг Дийи помахал рукой и гордо поднял подбородок.

Глаза Ли Йе повернулись странно: "Ты в порядке?"

"Ты шутишь? Я..." Нангонг Дийи поднял подбородок ещё выше, когда внезапно остановился. Пытаясь некоторое время держать тело неподвижно, Нангонг Дийи, наконец, потерпел неудачу и начал блевать кровью.

Выражение Ли Йе слегка изменилось. Он сразу же шагнул вперед, чтобы удержать Нангонг Дийи: "Тебе очень больно".

"Ты шутишь? Это был лейтенант Королевской гвардии. С этим было нелегко справиться..." Нангонг Дийи повернул голову и посмотрел на Ли Йе. Он все равно казался гордым. Потом он перестал говорить и снова начал блевать кровью.

"Тебя тошнит кровью, как будто тебя вырвало на ужин. Насколько сильны раны? Будь осторожен и не вырви кишки". Ли Йе действительно пошутил.

Наконец закончив рвоту, Нангонг Дийи вздохнул с облегчением, и его лицо побледнело. Ему было нехорошо, но его глаза становились всё более странными: "Хотя у тебя была Золотая Духовная Пилюля, это всё равно был Лю Синьшень". Ты действительно победил его, что было потрясающе!"

Говоря о Золотой Духовной Пилюле, глаза Ли Йе стали острыми: "Это ненадолго". Я должен поехать на север, чтобы помочь, пока он не кончился".

Драка между двумя руками мастера в Духовном Мастерском Царстве не оставила шансов культивировщику 8-го уровня в Ци-рефининге вмешаться. Так как Нангун Дийи был сильно ранен, Ли Йе был единственным, кто мог помочь.

"Найдите Ли Цуй в Спящем Дворце и заставьте его дать императорский указ о назначении Ли Яня наследником принца". Объясните ему все о сегодняшнем вечере... даже если он в коме, вы должны отнести его к воротам Чангла. Так как Лю Сингшен и Хань Вэнюе умерли, Ли Янь может заставить царскую гвардию отступить с помощью Ли Цуя. Тогда мы добьемся успеха", - сказал Ли Йе Нангун Дийи.

"Просто иди. Оставь всё здесь мне". Нангонг Дийи помахал рукой, притворившись, что с ним все в порядке.

Ли Йе мало что сказал, прежде чем сразу же поспешил в Вест Гарден.

Во дворце битва продолжалась. С помощью мастерства Сонг Цзяо "Холод реки И" черный кабинет и стража усадьбы принца Аня начали получать преимущество. Раньше Сон Цзяо не использовала Холодность реки И против Лю Синшэнь, так как ее выращивание не было достаточно высоким, чтобы контролировать контрагента. Как только она была побеждена и получила травму, Черный кабинет и охранники усадьбы принца Ань потеряли бы метод выращивания, который оказывал давление в широком диапазоне. Это усложнило бы битву.

Сонг Цзяо не сражался с Лю Синшэнем. Таков был план.

К тому времени, когда Лю Синшэнь и Хань Вэнюэ умерли, Ли Е не нужно было беспокоиться о ситуации в императорском дворце. Только отправка сообщения могла привести к краху Королевской Гвардии в Императорском дворце, даже если они не сдались.

Единственное, что было неясно, это результат борьбы между двумя руками мастера в Духовном Царстве Мастера.

По всему Западному саду были растения. Леса были густыми. Вид был прекрасный, с холмами и озерами в саду. Когда Ли Йе приближался к Западному саду, он видел яркий белый свет грибного облака, поднимающегося изнутри стен сада. Белый свет распространился на десятки метров. Разрушенные леса были хорошо видны в белом свете.

С момента переселения Ли Йе не испытывал таких сильных колебаний Духовного Ци. Ему было совершенно ясно, что даже культиваторам на начальном этапе Царства Духовных Владык было нелегко произвести такой взрыв.

Затем наступила безмолвная темная ночь в Западном саду.

Ли Йе прыгнул в Западный сад и увидел огромную дыру на земле, которая была затоплена в центре и неглубокая на краю. Рядом с отверстием стоял серебристо-волосый человек. Он стоял неподвижно. Его манжеты машут на ветру.

Ли Йе подошел к нему.

"Вот и ты", серебристый мужчина говорил в спокойном тоне. В его голосе не было ничего равнодушного и ласкового. Как струящиеся облака в небе, это было бесчувственно.

Ли Йе некоторое время стоял позади него с тишиной. Потом он кивнул: "Да, вот он я".

"Ты вовремя", - сказал серебристый мужчина.

Ли Йе сказал: "Все еще за тобой".

Серебристый мужчина некоторое время молчал и сказал: "Старик сбежал с дурной раной". Он не будет угрозой, по крайней мере, через 3 года".

Ли Йе кивнул и спросил: "Как твоя рана?"

"Всё, что я выращиваю, похоже на струящиеся облака", - спокойно сказал синий человек.

Ли Йе был в шоке. Он определенно понял его смысл.

"Не могли бы вы сделать мне одолжение?" Синий мужчина спросил: "Отправьте меня обратно".

Ли Йе улыбнулся: "Назад в поместье принца Аня?"

"Ты знал это?" Ли Сянь немного оглушился, а потом покачал головой: "Назад в великолепный павильон".

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 126 Конец и начало**

Смерть Лю Сингшена и Хана Венюэ объявила конец заговора. Ли Янь успешно вошел в императорский дворец и увидел в Спящем дворце Ли Цзюя, который все еще находился в коме. Императору, который наслаждался удовольствием, так повезло, что он все еще мог спать, как будто ничего не случилось, даже если страна была перевернута с ног на голову.

Сразу же Ли Янь издал указ от имени Ли Цуй о том, что Лю Синшэнь и Хань Вэнюэ намеревались восстать, но Ли Янь вовремя воспринял это, чтобы возглавить спасение. Теперь главный виновник был казнен и общая ситуация была урегулирована.

Во главе с Тянь Линцзы царская гвардия отошла из города Чанъань. Вся охрана императорского дворца временно находилась в ведении охранников принца Пу, принца Аня, Ли Маочжэня и Ван Цзяня.

Внутри Императорского дворца мастера Королевской гвардии сдавались один за другим, но Ли Янь с ними не имел дела. Царская гвардия была настолько могущественна, что невозможно было убить всех мастеров Царской гвардии, даже если бы Ли Янь уже контролировал Императорский дворец, поэтому он мог только позволить Тянь Линцзы временно руководить Царской гвардией.

К счастью, Тянь Линцзы долгое время был старшим офицером царской гвардии, поэтому он не сталкивался с проблемами.

В заговоре были казнены Лю Сингшен, Хань Вэнюэ, а также их родственники и доверенные последователи, в то время как остальные царские гвардейцы не были осуждены. Как группа по интересам, обладающая большой властью, царская гвардия была непоколебима и будет продолжать сохранять контроль над городом Чанъань. Единственная разница была в том, что Ли Янь дал бы им нового лидера, который был лоялен к нему.

Это было несомненно, что этот лидер был Тянь Линцзы.

Когда Ли Янь был занят в императорском дворце, Ли Е помог Ли Сяню приехать в переулок Кан Фу.

Ли Сянь не просил неприятностей, так как попросил Ли Йе отправить его обратно. После ожесточенной битвы в Западном саду Ли Сянь вырвало много крови, и он был очень слаб. Ему даже было трудно ходить.

Было полночь, поэтому на улице не было людей. Поскольку в Императорском дворце были беспорядки, и царская гвардия ворвалась в город, каждая семья закрыла окна и потушила свет. Везде было темно и тихо, и были только их шаги, что было немного странно на пустой улице.

"Какой бы князь ни взошел на трон, я не могу больше появляться на публике, - сказал Ли Сянь, - в будущем, если я смогу ходить без затруднений, я отправлюсь в путешествие в Цзянху; если нет, то, боюсь, мне придется остаться в даосском храме на досуге".

Ли Йе, конечно, понял, что имел в виду Ли Сянь.

Он был мертвым человеком, поэтому, если он появится снова, история битвы при горе Багун будет переписана, но на самом деле, ничего менять не нужно. Несмотря на то, что Ли Сянь был обманут, императорский двор дал ему приличный титул.

Умер от подозрений императора, поэтому ничего не нужно было исправлять.

Тем не менее, Ли Йе было легко построить даосский храм для Ли Сяня, чтобы позволить ему жить там в уединении.

Во всем переулке Кан Фу только в Великолепном павильоне был включен свет.

Точнее, это был дом в Splendid Pavilion, в котором еще был включен свет.

Ли Йе посмотрел на блестящий павильон.

Ли Сянь спокойно сказал: "Где горит свет, там и есть дом".

После того, как он передал Ли Сянь Лю Саннян, которая отчаянно терпела слезы на ее глазах, Ли Йе недолго осталась. Дело в императорском дворце еще не закончилось, поэтому ему пришлось вернуться и посмотреть.

...

Заговор был закончен, но Ли Цзюй не проснулся. В конце концов, он не выжил этой зимой и умер до весеннего праздника.

Ли Янь успешно взошел на трон. Он помиловал пленных и сменил правящий титул, и в то же время наградил заслуженных чиновников.

Те, кто приложил большие усилия в борьбе с заговором, были вознаграждены с удовлетворением. Тянь Линцзы стал лейтенантом царской гвардии, Ли Маочжэнь и Ван Цзянь были повышены в должности, Нангун Дийи был повышен в должности от лидера до министра Императорской астрономической обсерватории, Ли Е стал магистратом Чанъаньской канцелярии, а Сюй Шаому был с большим удовлетворением переведен на другую должность. Перед отъездом он отправил Ли Йе большую коробку с книгами, которые были его частными коллекциями.

После уничтожения Лю Сингшена и Хань Вэнюэ имя Ли Йе снова распространилось по всему миру. В этот раз он произвел большую сенсацию, чем в тот раз, когда был свергнут Вэй Баохэн, и его популярность также достигла новой высоты. Хорошее имя Ли Йе распространилось не только в городе Чанъань, но и во всех центральных равнинах, и он имел тенденцию стать вторым Ли Сиань. Более того, его повысили. Спустя полгода Ли Йе достиг 7-го уровня в Ци, благодаря удаче, которая постоянно сближалась.

Позже Ли Йе отправился в Ипинь Лу, но он больше не видел Хуан Чао, и даже слепой старый рассказчик, который сидел у лестницы в вестибюле первого уровня, исчез. Ли Йе послал специального человека на допрос и узнал, что Хуан Чао исчез из Чанъаня напрямую, не приняв участия в весенних гражданских экзаменах.

Ли Йе построил даосский храм для Ли Сянь за пределами города Чанъань. Лю Саньян жил в даосском храме вместе с Ли Сянем, заботясь о своей повседневной жизни. Сун Цзяо и Лю Дажэн время от времени посещали даосский храм, чтобы пообщаться с Ли Сянем.

После того, как Ли Янь взошел на трон, он ничем не отличался от Ли Цуя. Он не уделял много внимания политическим вопросам, но хорошо развлекался. Ли Йе несколько раз пытался сначала убедить его, но Ли Йе в конце концов сдался, потому что узнал, что леопард не может поменять свои места.

Менее чем через год после восхождения на трон Ли Янь Лу Янь и дуэт Ван начали ссориться друг с другом, потому что Лу Янь польстил Ли Яню и сделал Ли Яня настолько счастливым, что он был все более и более фаворитом и могущественным. Поэтому он взял коррупцию и взяточничество и нарушил закон, как и другой Вэй Баохэн. В то время как дуэт Ван был прямо и открыто, и он часто делал Ли Яню замечание прямо, поэтому он был оставлен в стороне постепенно.

После того, как двое мужчин воевали менее полугода, Ван Дуо был понижен в должности и отправлен на должность местного чиновника.

После замены Лю Синшэня и Хань Вэнюэ Тянь Линцзы стал самым могущественным человеком в городе Чанъань. За исключением Ли Йе, он никого не посылал в глаза, и даже Лю Янь должен был быть вежлив к нему. Тянь Линцзи тоже не был хорошим человеком, и он был ответственен только за коррупцию и взяточничество и делал Ли Яна счастливым.

В первый год Цяньфу, первый год восхождения Ли Янь на престол, за засухой последовали наводнения и стихийные бедствия, вызвавшие нехватку урожая, в то время как императорский двор вымогал чрезмерные налоги и сборы, так что голодные люди были повсюду, что в конце концов привело к человеческим катастрофам. В Пуяне, Ван Сяньчжи, Шан Цзюнчане и другие сначала организовали восстание. После нападения и оккупации уездов они заняли несколько штатов. Их темп поднялся, и мир был потрясен.

Во второй год Цяньфу Хуан Чао собрал народ, чтобы поднять восстание в ответ на Ван Сяньчжи.

С тех пор мятежники вели бои по всей длине и ширине страны, нападая на города и грабя земли, чтобы развиться в сотни тысяч солдат.

Императорский двор приказал Хуайнаню, Чжунву, Сюаньву, Ичэну и Тяньпину объединить силы для их подавления.

С тех пор официальные войска потерпели больше поражений, чем побед, а императорский двор несколько раз менял главнокомандующего. Однако повстанцы не смогли устоять, и их темп рос.

В четвертые годы Цяньфу Хуан Чао взял в плен Юньчжоу и убил комиссара Тяньпина, а затем захватил Ичжоу. Чтобы помешать мятежникам контролировать Цзицин, императорский двор назначил Ли Йе комиссаром Пинлу, чтобы остановить наступление мятежников.

Комиссар Пинлу взял под свой контроль Цичжоу, Чичжоу, Цинчжоу, Лайчжоу, Дэнчжоу и другие штаты. На востоке от Пинлу было море, на западе оно было ограничено горой Тай, и оно прилегало к Юньчжоу и Ичжоу.

...

Западный Сад был восстановлен, как и прежде. Весеннее солнце светило.

Ли Янь кормил рыбу у озера. Он посыпал горстку рыбного корма, хлопал в ладоши, поворачивался и качал головой. Он вздохнул. "Они всего лишь несколько мятежников и шумели. Есть люди, которые могут возглавить армию при императорском дворе, а в вассальных государствах достаточно элитных войск, так что успокоить их очень легко. Почему вы должны идти туда лично? Вы почувствуете усталость, поэтому вам должно быть свободно и комфортно оставаться в Чанъане".

Сидя в павильоне, Ли Йе смотрел на Ли Яна. Ли Йе покачал головой, когда услышал это. "Прошло четыре года с тех пор, как мятежники начали восстание". Если бы их было легко успокоить, это не затянулось бы до сегодняшнего дня". Имперский двор несколько раз менял главнокомандующего. Хотя мы добились некоторых побед, мятежники не останутся надолго, и они мобильно сражаются и бегут во всех направлениях, поэтому их будет нелегко окружить и уничтожить".

Ли Янь был несколько возмущен, когда услышал это. Он скрежещал зубами. "Это должно винить вассальные государства в том, что они не сражаются изо всех сил! Перед битвой они смотрели друг на друга, и никто не спешил. Когда мятежники пришли в большом количестве, они спешно бежали, чтобы сохранить собственные силы, и отказались быть верными императорскому двору! Вместо этого, когда они попросили у императорского двора денег и еды, они все громко закричали, что меня до крайности раздражает!".

То, что сказал Ли Янь, было правдой, но не полной.

Конечно, войска не выиграли быстро, потому что вассальные государства смотрели друг на друга, и никто не желал терпеть поражения. Но несколько раз, когда войска одержали великую победу и почти заставили мятежников проиграть, императорский двор внезапно сменил главнокомандующего из-за фракционизма и потому, что все они хотели получить самый большой кредит за победу в битве, так что у мятежников был шанс дать отпор, что также было неоспоримым фактом.

Хорошие командиры вели войска, когда битва была в плохой ситуации, в то время как как как войска получили преимущество, и они были уверены в победе, хорошие командиры будут заменены их доверенных сил, так что результат был, что хорошие за ничто не испортило хорошим командирам с трудом заработанные успехи, и что пусть мятежники едва ли избежали смерти.

Так поступил Лу Янь.

Кроме того, генералы, посланные императорским двором, не будут наказаны за свои большие ошибки, но будут вознаграждены за свои ничтожные заслуги. Однако императорский двор скупился на награды, когда войска вассальных государств добились успеха, но вина за поражение будет возложена на них. Награда и наказание не были ясны, что привело к большой потере престижа императорского двора. Войска вассальных государств, которые изначально вели ожесточенную борьбу, постепенно становились недовольными и пассивными.

В битве раздавались всевозможные конфликты интересов, но они не были хорошо скоординированы, что и было основной причиной, по которой битва не выиграла.

Ли Янь не мог объяснить это Ли Яню, потому что Ли Янь не слушал его, и Ли Янь не обязательно соглашался с ним.

Поэтому он мог только сказать: "Войска вассальных государств смотрят друг на друга на поле битвы, но никто не будет стараться изо всех сил, поэтому императорский двор должен воздвигнуть типичный пример героической борьбы". В то же время вассальные государства недовольны друг другом, поэтому императорский двор также должен послать важного министра, чтобы заставить их подчиниться и подчиниться приказам императорского двора".

Говоря об этом, Ли Йе улыбнулся. "Несмотря на то, что у меня мало престижа, я великий князь империи, и все знают, что у меня есть твоя благосклонность, так что я могу одолжить твой престиж". С престижем Вашего Величества, кто осмелится не подчиниться?"

Ли Янь горько улыбнулся. "Я не могу выиграть спор с тобой."

...

Когда Ли Янь вернулся в усадьбу принца Аня, он позвал Шангуань Цинчэна, Сон Цзяо, Ли Чжэня и других. Он сделал много приготовлений и позволил им готовиться по отдельности.

Ли Йе не знал как долго для него выйти для того чтобы подавить вассальные состояния, поэтому он принял все восемьсот охранников усадьбы. Эти стражи сражались бок о бок с Ли Сянем, поэтому их следует использовать на поле боя. Вместо этого, они были слишком квалифицированы, чтобы охранять поместье.

Через несколько дней все было хорошо устроено. Был промульгирован указ Ли Яна о том, что Ли Йе вступит в должность в Пинлу, а также был передан знак комиссара Ли Йе. Всё было готово, поэтому он просто ждал хорошего дня, чтобы уехать.

Ли Сянь не собирался уезжать вместе с Ли Йе, потому что он был слишком слаб для путешествия.

На самом деле, Ли Йе ясно знал, что Ли Сянь не вернулся в Чанъань за помощью. Когда он достиг Царства Духовного Властелина, у Ли Сяня едва ли были оковы в светском мире. Судьба Танской империи была его единственной оставшейся одержимостью.

Жил за империю и умер за нее. Это был Ли Сянь.

Ночью на небе сияла яркая луна.

Сидя на крыше, Ли Йе принес горшок вина, пил в одиночестве.

Закончив вино, он встал и, не сказав ни слова, купался в ночном ветре.

Он долго трудился, чтобы подавить вассальные состояния.

Когда он приезжал в вассальные государства, он также входил в Джанху и во весь мир.

Он сделал большой шаг на пути к бессмертию.

Его ждали новые вызовы.

-

Том 1 Конец.

-

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Том 2 Пинглу - глава 127 Ограбление**

Это был грузовой корабль, который выглядел очень обычным. Он не был большим, с не более чем десятью метрами от головы до хвоста. В основном потому, что он использовался много лет, каюта была очень старая, но она была очень чистой и выглядела удобно.

Молодой человек в черном халате вышел из каюты. Ему было за двадцать с небольшим лет, и он был высокий, с внушительной внешностью. Он на мгновение оглянулся на нос и сказал человеку, который продолжал охранять на носу: "Когда Хуан Чао занял Юньчжоу, и он разграбил много грузовых кораблей на Желтой реке?

"Мятежники жили за счет грабежей. Будь то Ван Сяньчжи или Хуан Чао, они каждый раз грабили такие места, как саранча. В начале года Хуан Чао привел военных к захвату Юньчжоу. Большинство грузовых кораблей в радиусе 50 километров от Юньчжоу были разграблены".

Спикером была женщина с прекрасными характеристиками. Она была примерно того же возраста, что и мужчина в черном халате. Она была одета в морской костюм, и ее динамичная фигура была полностью очерчена. Она не была очень красивой, но была нежной и тихой, как симпатичная девушка, воспитанная в скромной семье.

Она продолжила: "В прошлом году вниз по течению Желтой реки просочилась банда Чанхэ, так что ее сила и масштаб все еще были малы". Поэтому потери были также ограничены... Ближайшая большая крепость банды Чанхэ находится в Бьянчжоу".

Чернокожий молодой человек кивнул и уставился на реку. "В последние годы повстанцы Ван Сяньчжи и Хуан Чао в основном осуществляли деятельность между Желтой рекой и рекой Хуайхэ. Бассейн этих двух рек богат, и, пульсируя через перекрестки рек и основной путь канала, это действительно богатое место".

Женщина какое-то время думала и выглядела взволнованной. "Удобные каналы играют важную роль в связях между Пинглу и Центральными равнинами. Мятежники бегут между двумя реками, что неблагоприятно для ваших планов. Не говоря уже о других вещах, императорскому двору очень трудно безопасно доставлять товары".

Молодой человек в черной рубашке улыбнулся и не придал значения. "Это не имеет значения. Их здесь не будет долго. Они идут на юг."

"Едут на юг?" Женщина была скептически настроена.

Человек с черной каемочкой крепко кивнул.

Человек с черной каемочкой был Ли Йе, который ехал в Пинглу, чтобы занять должность, а женщина - Лю Чжиань, Большой Магистр банды Чанхэ. Её банда Чанхэ уже контролировала бассейн реки Вэй. Теперь по каналам Жёлтой реки она просочилась на восток в Центральные равнины.

Ли Е не объяснил сомнений Лю Чжиань. Он очень ясно помнил, что Ван Сяньчжи вскоре погибнет на поле боя, а затем Хуан Чао будет сражаться в бассейне реки Янцзы. Он бы сражался на юге до бассейна Жемчужной реки. Он сохранял бы силы и накапливал энергию на юге в течение двух лет. Затем он снова пошел бы на север, что было для него временем атаковать прямо к Чанъань.

Как комиссар Пинглу, Ли Йе командовал к востоку от горы Тай, чтобы сразиться против Хуан Чао. Но на самом деле, когда он покинул Чанъань, войска Хуан Чао уже эвакуировались из Юньчжоу и сражались на юге, чтобы напасть на Сончжоу, внутреннюю часть Центральных равнин. Но Хуан Чао не собирался идти против Цзицина.

Если бы мятежники потеряли свою мобильность, они были бы окружены и уничтожены официальной армией. Хуан Чао очень хорошо знал эту истину, поэтому он не задерживался на одном месте надолго. Мятежники атаковали города только для того, чтобы разграбить богатство, захватить сильных людей, и укрепить себя.

Ли Е не жалел, что не встретился с Хуан Чао. Вместо этого, это было частью его плана.

Армия Пинглу была высокомерной и доблестной, и они всегда были непослушными. Они были лишь немного лучше, чем три вассальных штата в Хэбэе. Комиссары часто были изгнаны ими. Во-вторых, даосская секта Пенглая была здесь, поэтому в эти годы силы Джанху были в пределах юрисдикции. Они объединились с могущественными и благородными семьями в штатах и графствах для развития большого числа даосских учеников, проявляя слабые признаки неконтролируемости.

Ван Сяньчжи и Хуан Чао вызвали хаос на центральных равнинах, поэтому императорский двор приказал армии центральных равнин и близлежащих штатов воевать, но только Пинглу не подчинился указу.

Ли Йе нужно было сначала решить эти проблемы, если бы он хотел успешно командовать Пинглу, иначе, если бы он в спешке отправился воевать с армией Пинглу, то, само собой разумеется, они бы его не послушались, а кроме того, на поле боя он поднял бы для себя неприятности.

Хотя Пинглу был хаотичен, он был хорош и его можно было бы назвать землей фундаментостроения. В ситуации, когда три вассальных штата в Хэбэе не могли быть решены, а рельеф вассальных штатов в Хуэйнане был неровным, Пинглу был лучшим выбором, если Ли Йе не вступил в должность в Гуаньчжоне.

Уход Хуан Чао на юг дал Ли Е возможность реорганизовать Пинглу. Он должен был твердо контролировать Пинглу в своих руках, прежде чем Хуан Чао уйдёт на север. Таким образом, он смог бы выступить, когда Хуан Чао прорвался через Чанъань и все вассальные государства спасли императора.

"Ваше Высочество, Юньчжоу только что закончил войну, и она не является мирной, поэтому я боюсь, что это будет небезопасно для многих наших грузовых кораблей, направляющихся на восток. Это слишком заметно", - внезапно сказал Лю Чжиян.

Река у их ног называлась рекой Цзи, и ее течение было большим и устойчивым, соединяющим Пинглу и внутренние районы Центральной равнины. Она шла на восток параллельно Желтой реке, на расстоянии всего около 50 километров друг от друга (интервалы были разные), и в конце концов соединилась с Бохайским морем. Но низовья Желтой реки не проходили через Пинглу, поэтому контакт и транспортировка материала между Пинглу и Центральными равнинами в основном зависели от реки Джи.

Ли Йе улыбнулась безмятежной улыбкой. "Хорошо быть безмятежным". У нас будут дела, когда будет мирно. Не забывай о цели, которую я прошу тебя на этот раз привести банду Чанхэ."

Лю Чжиань моргнул и любопытно посмотрел на Ли Е в пазле. "Контролируй реку Чжи".

Ли Йе сказал: "Мы уже прошли реку Дайе, а затем войдём в границу Чичжоу. Если в реке Цзи будет большая группа речных бандитов, то они будут только силой Чичжоу".

Чичжоу, позднее известный как Цзинань, сейчас находится под юрисдикцией Пинлу.

Ли Йе смотрел далеко с зажатыми за спиной руками, не говоря уже о многом.

Смирение Пинглу должно было начаться с подчинения силы Джианху в Пинглу.

Группа из более чем десяти грузовых судов, загруженных ценными коммерческими товарами, отправилась в Цичжоу. На более чем десяти грузовых кораблях, кроме лодочника, было только более двадцати охранников с ножами, что было огромным искушением.

Ли Йе ждал, пока кто-нибудь выманит наживку.

Утром этого дня река была густой, в тумане. Ли Йе сидел в каюте и играл в шахматы с Ли Чжэнь. Он так плохо играл в шахматы, что был замучен последним. Когда Ли Йе нахмурился в мыслях и борьбе, Лю Чжэнь поднял занавес, заглянул внутрь и сказал Ли Йе: "Ваше Высочество, происходит ограбление".

"В реке ограбление?" Ли Чжэнь был ошеломлен.

Ли Йе телепортировался, поэтому бросил шахматы и встал. Он был очень рад. "Почему бы и нет? Удобно грабить в реке, потому что нельзя менять курс, что удобнее, чем на земле".

Ему было скучно за то, что ему нечего было делать всю дорогу, поэтому он с нетерпением ждал действий.

Когда он подошел к носу, Ли Йе увидел большую тень, словно гигантское чудовище, появившееся в густом тумане. Используя силу культивирования, он быстро увидел, что ряд модифицированных грузовых кораблей лежат через реку, блокируя путь банды Чанхэ в очень властный способ.

Сильный мужчина ростом 2,6 метра носил окуляр и короткое платье, его мышцы были сильны, как холмы. Неся большой нож, похожий на дверную доску, он стоял на носу трехметрового корабля в величественном образе, окруженный толпой последователей. Он поднял подбородок, чтобы увидеть Ли Йе, а остальные появились на носу.

"Эта река и эта дорога под моим контролем, так что, если хочешь пройти, оставь свои деньги!"

Сильный человек ростом 2,6 метра закричал так же громко, как гром, полный движения. Пока он говорил, он размахивал своим мачете и сильно ударил по реке. Мгновенно белый Нож Ци упал, чтобы ударить по источнику на реке, демонстрируя абсолютную сдерживающую силу практикующего врача.

"Хорошо, хорошо! Хорошие реплики, как по сценарию". Ли Йе был счастлив. Видя, как брызги брызгают на нос, он не мог не аплодировать. "Персонаж также хорош, могущественен и властен!"

Лю Чжиан не мог не посмеяться и странно посмотрела на Ли Йе. Она подумала, что Ваше Высочество не всегда был таким высоким и могущественным, и что для него было забавно иметь такой детский нрав.

"Ваше Высочество, что нам делать?" Лю Чжиань слегка наклонила голову, чтобы спросить низким голосом.

"Не называйте меня Вашим Высочеством. Не разоблачайте мою личность. Зовите меня Чайлд." Ли Йе улыбнулась. "Ты Большой хозяин банды Чанхэ, так что иди и веди с ними переговоры. Есть только один принцип."

"Какой принцип?"

"Покажи свой страх!"

Лю Чжиань тайно закатила глаза. Она кашляла, чтобы очистить горло, и шагнула вперед в два шага. Она поранила руки и сказала серьезно: "Я, я Лю Сяоксяо, Большой Мастер Банда Сяохэ". Кто, кто впереди? Пожалуйста, скажите мне ваше имя!"

Ли Йе закатил глаза на Лю Чжиань. Какое имя она получила? Банда Сяохэ? Была ли в мире банда с таким слабым именем?

Человек ростом 2,6 метра увидел, что ответил Лю Чжиань, и тут же засмеялся, как будто услышал шутку. Он указал на Лю Чжиань и засмеялся. "Почему это женщина? В вашей банде Сяохэ нет мужчин, так пусть женщина будет Большим Мастером? Ба! Сяохэ Ган, посмотри на это имя. Ты заслуживаешь быть маленькой картошкой!"

Последователи позади него рычали от смеха.

Лю Чжиань слегка сузила глаза, когда услышала это.

Мужчина ростом 2,6 метра помахал рукой и опять затянул плечами мачете. Он громко похлопал по груди и сказал в тоне, что ему это показалось юмористическим: "Я - Мастер У, Большой Мастер банды Дахэ". Маленькая женщина, если ты умна, оставь позади..."

Он просто хотел сказать "оставь свои деньги", но увидел, что у банды Чанхэ больше десяти грузовых кораблей, и только более двадцати охранников с ножами, и что Большой Магистр - слабая женщина, поэтому он закатил глаза и зловеще улыбнулся. "Оставьте свои корабли и убирайтесь отсюда быстро". Если будешь действовать медленно, не вини меня в том, что я убил тебя!"

Говоря об этом, 2,6-метровый мужчина открыл глаза шириной с медные колокольчики, показав чрезвычайно свирепый взгляд. Он пригрозил: "По правде говоря, мой мачете - волшебное сокровище 2-го ранга, очень могущественное. Более того, он должен потреблять кровь каждый день, иначе он будет беспокойным. Бесчисленные герои в Цзянху погибли под моим мачете! Я также говорю вам, что мой мачете не потреблял крови в течение трех дней, так что он действительно голоден и жаждет! Последнее, что я тебе скажу, это то, что моему мачете больше всего нравится кровь нежной женщины, так что оно может в одно мгновение вытереть твою кровь, чтобы превратить тебя в очень уродливый высушенный труп...".

"Могучий мастер Ву!"

"Господин Ву!"

Последователи громко радовались и были очень взволнованы.

Человек ростом 2,6 метра брызнул слюной и так пристрастился к собственным словам. В конце концов, даже Ли Йе был удивлен красноречием этого парня и подумал, что Цзянху настолько велик, что в нем не было недостатка в чудаках.

Лю Чжиань скребла зубами, повернув голову, и сказала Ли Йе: "Эта хамка слишком поражена". Чайлд, я его больше не выношу!"

Ли Йе был очень взволнован и пошутил. "Ты злишься?"

Лю Чжиань схватила свой короткий нож и сказала слово за словом: "Обычно я не злюсь, если не могу ничего с собой поделать"!

Ли Йе ответил: "Так как ты ничего не можешь с этим поделать, тебе не нужно это терпеть". Иди и убей его!"

"Спасибо, Чайлд!"

Лю Чжиань уже прыгнула в воздух, когда сказала последнее слово. Пара коротких ножей вышла из ножниц у нее на талии и срубила 2,6-метрового мужчину с головы.

"Как ворчливо!" Ли Йе вздохнул. "Я не смею провоцировать женщину в Цзянху!"

Мужчина 2,6-метрового роста очень удивился, что Лю Чжиан взял на себя инициативу в борьбе, поэтому ему пришлось остановить свое красноречивое выступление. Но тонкая фигура Лю Чжиань не могла заставить его вообще бояться. Он зловеще улыбнулся. "Первоначально я хотел только твоего товара". Теперь, когда ты проявишь инициативу, я тоже поймаю тебя, и тогда я буду наслаждаться весельем вместе с тобой..."

Огромный мачете обернулся в его руку, сияя белым светом. Он орудовал им, как молотком по направлению к Лю Чжияну, мощным, как молния. Завывающий ветер был особенно сильным. "Ложись!"

"Мастер Ву, будьте нежны. Не бейте слишком сильно красоту!"

"Мастер Ву, вы великолепны. Твоя атака очень сильная и страшная!"

Последователи громко смеялись.

Но в следующий момент последователи вдруг перестали смеяться, как будто их схватили за шею. Они широко открыли глаза и посмотрели на фронт, пораженные и ошарашенные.

Два коротких ножа попали в мачете, и они были настолько малы, что они будут игнорироваться. Но в тот момент, сильный человек, который говорил высоко о себе, чувствовал сильный ужас, высокомерное выражение застыло на его лице.

Как практикующий, сильный мужчина понял в удивлении и шоке, что эта, казалось бы, слабая женщина внезапно вспыхнула яростная сила 2-го уровня Ци-рефининга, когда они сражались друг с другом!

"Кланк". Волшебное сокровище 2-го ранга 2,6-метрового мужчины было отрезано двойными ножами, вылетевшими наружу. Лю Чжиань воспользовалась случаем, чтобы подпрыгнуть в воздух, повернулась и повернула ногой, чтобы яростно подметать лицо мужчины.

В скучном и громком звуке 2,6-метровый мужчина ростом более 100 килограммов издал пронзительный крик и вылетел из большого корабля, выплеснувшись в реку!

Лю Чжиань благополучно приземлился на борт корабля и холодно уставился на всех. "Кому ты сказал быть нежным?"

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 128 Хватит притворяться**

Все были ошеломлены и безмолвны, как будто видели призрака днем. Спустя долгое время был слышен только легкий звук глотания, но это было особенно неловко.

Лю Чжиань холодно смотрела на них, как будто собиралась драться и преподавать всем урок, что напугало и взволновало последователей.

Этот сильный человек по фамилии Ву был довольно известен в этой области. Он не только был настоящим практикующим, но и был яростно атакован своим ножом. Теперь даже его выгнали лицом к лицу и, похоже, не смогли дать отпор, поэтому последователи осмелились не драться.

С помощью Ли Е, культивирование Лю Чжиань уже перешло на 3-й уровень переработки Ци. В конце концов, она была Большим Мастером, который контролировал речную челку, так что её выращивание не могло быть слишком низким, даже при тайной заботе Чёрного Офиса.

Несмотря на раздражение, она только что сохранила свою власть, иначе она не только отрезала мачете сильного человека, но и расколола ему живот.

Сильный мужчина вышел из реки и в ужасе посмотрел на Лю Чжияна, не посмев садиться на корабль. Он открыл рот, пытаясь что-то сказать, но в конце концов ничего не сказал. Он покраснел, не зная, из-за стыда или неловкости.

В этот момент с большого корабля сзади появился храп с недовольством и презрением. Потом черная шахматная фигура вылетела, как молния, прямо к лицу Лю Чжияна!

Глаза Лю Чжиань замерзли и стали серьезными, и она тут же приставила нож, чтобы отрубить его. Она успешно разделила шахматную фигуру на две половинки, не оставив без внимания свою силу Ци-рефининга 3-го уровня.

Следуя по следам, Лю Чжиань ясно видела, что за кораблем у ее ног стоял корабль побольше. Сидя на палубе, двое молодых людей с длинными волосами и белыми мантиями играли в шахматы, как бессмертные. На реке было очень туманно, но туман автоматически избегал их и совсем на них не воздействовал!

Двое молодых людей в белых халатах не смотрели на Лю Чжияна от начала до конца, включая мужчину, который только что дрался. Как будто для них, по сравнению с игрой в шахматы, борьба между Лю Чжицзянем и сильным человеком по фамилии Ву вообще не заслуживала упоминания, они проявили абсолютную уверенность.

Уверенность, которая была бы только у мастеров.

После того, как Лю Чжицзянь поймал шахматную фигуру, молодой человек слева повернул голову. "Третий уровень Ци-рефининга?"

"Она только что вошла в третий уровень Ци-рефининга", - безразлично сказал молодой человек справа, не оглядываясь назад, в неосторожном взгляде.

Молодой человек слева фыркнул. "Неудивительно, что она так высокомерна и осмеливается ступить на корабль."

"Когда она садится на корабль, независимо от того, находится ли она на 3-м уровне Ци-рефининга или нет, она только умрёт", - спокойно сказал молодой человек справа, как будто он говорит правду, не сомневаясь.

"Конечно", - согласился молодой человек слева.

Лю Чжиань услышал их разговор, чувствуя себя раздраженным. Она прыгнула на их корабль и бросилась к ним наклониться.

Двое молодых людей с презрением улыбнулись. Они щелкнули пальцами, а затем несколько шахматных фигур вылетели и приземлились на носовую палубу. Носовая палуба, которая была спокойной, внезапно засветилась бесчисленными белыми линиями. В то же время, белый ореол внезапно поднялся и накрыл в него Лю Чжияна.

Лю Чжиань была вынуждена остановиться, так как она внезапно обнаружила, что твердая палуба, казалось бы, превратилась в трясину, которая держала ее шаги и делала ее чрезвычайно трудно двигаться. Она стала серьезной и поняла, что упала в строй!

В то же время, еще несколько шахматных фигур улетели вперед и упали в строй. Лю Чжиян внезапно почувствовала головокружение, как при землетрясении, стоя, нестационарно. Но если честно, то большой корабль был очень гладким. В сопровождении вибрации, белые безликие мужчины вылезали из палубы один за другим.

С точки зрения их фигур, они были очень похожи на двух молодых людей, играющих в шахматы.

Эти белые безликие мужчины, как только они появились, набросились на Лю Чжияня, как свирепые призраки, чрезвычайно свирепые. Лю Чжицзянь быстро схватила нож, чтобы ответить, но обнаружила, что этих белых безликих мужчин нельзя убить. Однако, их нападения на Лю Чжиань были настоящими.

Вскоре Лю Чжиань боролась.

"Как только начнётся формирование "Шесть в одном", оно не остановится до тех пор, пока злоумышленник не исчерпает свой Духовный Ци и не умрёт в строю". Молодой человек слева больше не смотрел на Лю Чжицзяня и повернул голову, чтобы продолжить играть в шахматы. В его глазах Лю Чжиан был уже мертвым человеком, не стоящим второго взгляда.

"Она точно умрёт". Молодой человек справа никогда не смотрел на Лю Чжияна.

Последователи на левом и правом кораблях сразу же закричали от радости, когда услышали разговор двух мужчин.

"Забастовка Духовных Владык действительно необыкновенна!"

"Эта сука очень смелая, но на этот раз она умрёт!"

"Могучие Духовные Владыки!"

Сильный человек по имени Ву, упавший в воду, вздохнул с облегчением, когда увидел, что Лю Чжиань попал в беду. В конце концов, он осмелился подняться на борт. Когда он еще был на борту корабля, он не мог дождаться, когда закричит на Лю Чжицзяня: "Ты такой высокомерный! Сука! Ты умрешь!"

"Очень некрасиво кричать на женщину таким образом."

Сильный мужчина по фамилии Ву вдруг услышал ясный голос. Прежде чем он успел отреагировать, подошва, увеличенная перед его глазами, захлопнулась по его лицу. Сильный мужчина, который не успел вовремя перебраться через борт корабля, снова упал в реку со сломанным носом и брызгами носового кровотечения. Этот человек продолжил: "В следующий раз, когда вы высокомерны, вам лучше убедиться, что вы выиграли".

Ли Йе вышел и встал на сторону корабля, где стоял Лю Чжиан. Он подрезал руки к двум сочиненным молодым людям, которые "сосредоточились" на игре в шахматы, и сказал серьезно: "Я действительно восхищаюсь вашим мастерством притворяться".

"Уходите!" Молодой человек слева, в нетерпеливом взгляде, помахал рукой, чтобы выстрелить шахматной фигурой в сторону Ли Йе, не глядя на Ли Йе.

Однако никто не видел движения Ли Йе, но чёрная шахматная фигура, стрелявшая в сторону Ли Йе, сразу же вернулась в воздух, как только оставила пальцы юноши. Вдоль предыдущей прямой она сразу же ударила юношу в лицо с более высокой скоростью!

Застигнутый врасплох, молодой человек бросил голову и яростно упал на бок. Шахматная доска была перевернута, а фигуры разбросаны по полу. Более того, его голова прямо ударилась о палубу, издавая скучный звук, похожий на барабан.

Молодой человек подпрыгнул к ногам и уставился на Ли Йе алыми глазами. Все изумленные, последователи на левом и правом кораблях задыхались вместе, потому что правое лицо юноши было красным и опухшим с большой шишкой на нем. Его правое лицо было настолько красным, что оно было почти прозрачным, как если бы оно было в любой момент сломано. Кровь была на губах молодого человека.

Ли Йе порезал руки и торжественно сказал: "Я больше восхищаюсь твоим мастерством удара по собственному лицу".

"Кто ты?!" Молодой человек с опухшим полулицем смотрел на Ли Йе, но осмелился не ударить снова легко. Пока молодой человек справа все время сидел на земле, спокойно, мирно и сконцентрированно. Он показал манеру поведения мастера, что может сохранять спокойствие при любых несчастных случаях.

"Кто ты?" Ли Йе был поражен смутным произношением другой стороны. "Перед лицом твоего высококлассного стиля, я чувствую глубокий стыд и мне слишком стыдно произносить свое имя."

Молодой человек с опухшим лицом был так зол, что его черты были искажены. Его полулицо было чрезвычайно опухшим. Его выражение резко изменилось, что повлияло на его травму. Он был так ранен, что сразу же задыхался, что вызвало у него сильное возмущение. Его глаза были окровавленными. "Вы ищете смерти!"

Ли Йе пытался не смеяться и качал головой. "Я не ищу смерти!"

"Ты вошёл в зону расстрела "Шесть в одном", так что тебе не выжить." В этот момент молодой человек, который сидел справа, начал говорить. Возможно, он также почувствовал, что юноша с опухшим лицом говорил как шутка, поэтому ему пришлось отказаться от стиля, в котором начальник мало что говорил за своего спутника.

Пока он говорил, его руки захлопнулись о землю, и волна Духовного Ци распространилась. Он поднялся с позиции скрещивания ног и приземлился на вершине корабля, очень элегантно. В его движении весь корабль был полон ослепительных белых линий, а белый ореол покрывал весь корабль.

"Шесть в одном Убийственная формация?" Ли Йе хихикал. Он протянул руки, несколько раз указал на шахматную доску в воздухе и поднял несколько шахматных фигур. "Так как ты не играешь в шахматы, одолжи мне шахматные фигуры."

Он несколько раз щелкнул пальцами так, что белые шахматные фигуры полетели повсюду, чтобы напрямую разбить палубу, дверь и борт корабля. После тринадцати мягких звуков белый ореол, окутавший большой корабль, вдруг издал хрустящий звук, похожий на разбитый кубок. А потом он был разбит на дюйм за дюймом и исчез.

Даже белые безликие люди перед Лю Чжиянем тоже исчезли.

"Это невозможно!" Молодой человек с опухшим лицом выпустил крик паники. Он хотел сказать, что это невозможно, но при открытии рта его рана была поражена. Ему было так больно, что он подсознательно закрыл лицо, однако, как только он коснулся большой шишки, он тут же вдохнул и быстро отпустил руку.

Последователи на левом и правом кораблях кричали в шоковом состоянии, вызывая шум. Они смотрели на Ли Йе с неудержимым страхом.

У молодого человека, сидящего со скрещенными ногами на верхней части корабля, в глазах появилась вспышка паники. Но вскоре он прикрыл его и спокойно, без паники, посмотрел на Ли Йе. Он говорил легкомысленно, но уверенно: "Ты понимаешь строй, поэтому неудивительно, что ты осмеливаешься сесть на корабль, но если ты думаешь, что сможешь...".

"Чушь собачья!" Ли Йе был раздражен притворством другой стороны. Он внезапно выпрыгнул и мгновенно подошел к фронту молодого человека. Он протянул руку и схватил другую сторону за горло.

Молодой человек, сохранивший манеру поведения хозяина и выглядевший непостижимо, был настолько потрясен нападением, что его зрачки резко сжались, дрожали. Он прыгнул с вершины корабля. Ли Йе подошел слишком быстро, чтобы его было видно. В этот момент он ясно понял, что столкнулся с хозяином!

Молодой человек хотел уклониться, но он сильно отстал от Ли Йе в выращивании, поэтому Ли Йе не мог позволить ему убежать.

Схватив правой рукой юношу за шею, Ли Йе поднял его. Ли Йе ступил одной из своих ног на вершину корабля, поднявшись на высоту более 30 метров.

Ветер свистел в его ушах, и лицо юноши покраснело. Он с ужасом посмотрел на Ли Йе, его лицо было наполнено страхом и отчаянием.

"Ты хотел сказать, что если бы я думал, что смогу победить тебя таким образом, я был бы весь мокрый. Я прав?"

Ли Йе свернул губы. Скрутив талию, чтобы повернуться в воздухе, он схватил молодого человека за шею и бросил его на большой корабль жестко. "Я даже не притворяюсь, но ты заходишь слишком далеко. Разве ты, блядь, не знаешь, кто, черт возьми, ошибается?"

Молодой человек резко упал, как метеорит. Уставившись на приближающийся большой корабль, он попытался контролировать свое тело, но вообще не смог этого сделать.

"Бах". Молодой человек чуть не упал в обморок и разбил верхушку корабля, из-за чего повсюду летали деревянные щепки.

Потом он ворвался в каюту, разбил палубу, упал в нижний отсек и, наконец, разбил корпус, чтобы врезаться в реку, создав огромный водяной столб!

Колонна воды упала, но долгое время на реке ничего не происходило.

Сильный человек, по прозвищу У, был растоптан на лице Ли Е, что сделало его головокружение и коллапс носа. Он боролся в воде довольно долго и, наконец, протрезвел немного. Он прислонился к корпусу, но прежде чем он смог вздохнуть с облегчением, он был поражен молодым человеком, который разбил корпус, так что он снова полетел с разбитым деревом. Перед тем, как упасть в воду, он заревел от горя и гнева: "Я ничего не сделал". Почему меня каждый раз ранят?!"

Молодой человек с опухшим лицом поспешил на другой корабль. Он оглянулся на корабль, который был отрезан посередине, испытывая непрекращающийся страх.

Ли Йе появился слишком внезапно, что полностью разрушило его ожидания. Он больше не мог притворяться мастером. Видя безжалостную атаку Ли Йе, он решил бежать, потому что, если он будет продолжать оставаться здесь, он умрет или будет сильно избит!

Однако он выбежал только на два шага и еще не оказался на берегу. Вспыхнула тень, и перед ним появился Ли Йе.

"У тебя такое поведение хозяина. Тебе не кажется, что ты очень низок, чтобы внезапно убежать?" Ли Йе посмотрел на него с улыбкой.

Молодой человек с опухшим лицом нервничал, и он поспешно повернулся, не сказав ни слова. Но в этот раз он не убежал далеко, и Ли Йе снова заблокировал его.

Молодой человек с опухшим лицом хотел заплакать, потому что не мог ни сопротивляться, ни убежать. Кроме того, его лицо было опухшим, как фонарь, поэтому он не мог сделать "трудное" выражение беспомощности. Так как он не мог выразить свою внутреннюю обиду, он чувствовал себя разочарованным.

"Ты должен закончить свое притворство даже в дилемме". Как ты можешь сдаться наполовину?" Ли Йе нанес удар, как молния. Он также схватил другую сторону за шею и подпрыгнул. Ли Йе бросил его в то положение, в которое попал предыдущий молодой человек.

Молодому человеку с опухшим лицом повезло больше. Так как предыдущий молодой человек уже пробил для него отверстие, он упал беспрепятственно. Однако предыдущему молодому человеку не повезло, потому что, как только он вышел из воды, его сбил распухший молодой человек лицом к лицу.

"Бах". Под звуки боли, пол-лица опухшего молодого человека сразу же лопнуло, кровь сразу же вытекла.

Затем они оба упали в воду.

"Хорошие вещи приходят парами". Ли Йе хлопал в ладоши. "Хорошо, что вы вместе притворялись и потеряли лицо... О, нет, ваши лица были избиты."

Ли Йе посмотрел на других людей на левом и правом кораблях и нежно улыбнулся. "Кто еще хочет притвориться?"

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 129 Рукус**

Неуклюжий человек, возвышающийся на высоте более 2 метров, несущий свою огромную, грозную саблю, назывался У Чжэньцзян (Wu the Conqueror of Raging Rivers), имя настолько внушительное, что в сочетании с его обхватом и длиной корпуса, многие местные жители в окрестностях реки Цзи опасались и избегали его. Как жаль, что он встретил Ли Йе.

У Чжэньцзян был спасен от воды, и он рухнул на деревянные доски носовой части корабля, лежа, задыхаясь от дыхания, как рыба из воды. Двое других молодых людей, которых он всегда очень уважал, также были тесно связаны веревками. Один из них был настолько сильно избит, что опухоли и синяки на его лице сделали его неузнаваемым.

Другой был брошен в воздух Ли Йе, что он врезался в каюты корабля с головой, используемой в качестве тарана для избиения. Он тоже был тяжело ранен.

Ли Йе пробормотал несколько слов Лю Чжицзяну, приказав последнему взять под стражу каждого бандита, который перекрывал ему дорогу, прежде чем он направился к У Чжэньцзяну и присел перед ним. Как и двое молодых людей, кипящий У Чжэньцзян выглядел злым и дерзким.

"У тебя есть гордость, мне это нравится. Это лучше, чем какой-нибудь сопливый дурак, умоляющий о пощаде", - произнес Ли Е, слегка хлопая по лицу У Чжэньцзяна с ухмылкой восхищения.

"Убейте меня или помучите! Делай, что хочешь! Я никогда не сдамся, чтобы не опозорить своё имя!" У Чжэньцзян кричал в верхней части своего голоса, его подтянутое сухожилие горла, протянувшееся туго, наполненное стойкостью и высокомерием фехтовальщика из Цзянху.

Ли Йе хихикал. "Как будто тебе выпала большая честь иметь мою фамилию, - шутливо заметил он, - все же, я могу исполнить твое желание, если ты так решил быть таким героическим".

В его руке появился драгоценный кинжал. Ли Йе проверил остроту лезвия, пробегая большим пальцем вниз по краям, прежде чем держать оружие в горле У Чжэньцзяна. По правде говоря, я испытываю большое восхищение самоуважением людей в Цзянху", - обратился он всерьёз и сказал: "Я прекрасно знаю, что ты умрёшь, а не опозоришь своё имя". Будьте уверены, что после вашей смерти я установлю здесь каменную плиту в память о вас".

В голосе Ли Йе не было ни намека на шутку. Еще до того, как он закончил, руны на кинжале начали сиять.

Глаза У Чжэньцзяна сразу же расширились от шока. Его глаза бросились на сияющий кинжал, его глаза чуть не выскочили из их гнезда, как он боролся, чтобы сохранить свое самодовольное выражение. "Убейте меня! Давай! Но будьте уверены, что это не конец!" Он громко кричал: "Запомните мои слова! Через три дня! Ты присоединишься ко мне в смерти! Все вы!"

"О?" У Ли Йе ослабла хватка на рукоятке кинжала.

Увидев, что рука Ли Йе опустила кинжал, У Чжэньцзян подумал, что его уловка сработала! Ли Йе испугался! Он быстро надел самодовольную и напыщенную ухмылку. "Ты могущественен, - продолжал он громко кричать, - но насколько могущественным ты можешь быть? Думаешь, ты самый могущественный здесь, с таким количеством последователей?"

Он согнул плечи, пытаясь казаться более комфортным. "Я сын семьи У из Цичжоу", - с гордостью сказал он: "За кого ты нас принимаешь? Убейте меня, если посмеете, и моя семья позаботится о том, чтобы никто из вас не выжил! Даже ваши останки!"

Ли Йе с интересом начал тереть подбородок. "Семья Ву из Цичжоу..." он негромко пробормотал. Он повернулся к двум молодым людям, притворившись удивленным. "Вы тоже из семьи Ву?"

Понимая, что уловка У Чжэньцзяна, казалось, сработала, молодой человек с сильно опухшим лицом закричал самодовольно: "Немедленно отпустите нас и извинитесь! Ещё есть время для покаяния! Такие непоследовательные глупцы, как вы, должны понять величие семьи Ву! Каждая речная банда вниз по реке Цзи клянётся в верности семье Ву! Попробуй бросить вызов нам, и вся твоя семья умрёт ужаснейшей смертью!"

"Самая ужасная смерть? Вся наша семья, говоришь?" Ли Йе заметил, что на его лице всё ещё притворное выражение тревоги. "Неужели семья Ву настолько могущественна в Цичжоу, что они выше закона? Почему местные судьи ничего не делают?"

"Местные судьи?" Распухший молодой человек кашлял. Его подбородок гордо поднялся, когда он начал наслаждаться ощущением мести. "Мы здесь закон! Сейчас трудные времена! Семья, в которой больше всего практикуют магические умения, - самая могущественная! Даже местные магистраты не осмелились бы противопоставить семью Ву! Простого взгляда семьи Ву достаточно, чтобы поставить их на колени!"

"О боже, они такие могущественные?" Ли Йе наблюдал.

"Хм! Только теперь ты понял! Освободите нас быстро, чтобы горе не обрушилось на вас всех!" Набухший юноша с гордостью кричал: "Принесите все ваши богатства и преклонитесь перед семьей Ву и молите о пощаде! Большой хозяин вашей банды выглядел достаточно симпатичным! Подарите ее хозяину нашей семьи, и вы сможете спастись!"

Ли Йе покачал головой, жизнерадостно хихикая перед собой. Он повернулся к Уродцу. "Ты всё записал?"

Ugly Man держал в руках диск, волшебный инструмент, который позволял его пользователю записывать короткую визуальную запись, когда его активировал Духовный Ци. Он кивнул Ли Йе и сказал: "Я записал".

Ли Йе кивнул в знак признания. Он хохотал от восторга. "Отплывите для семьи У из Цичжоу!"

Гадкий Человек поклонился и ушёл, чтобы передать приказ.

У Чжэньцзян и юноши телепортировались, чтобы услышать это. "Хорошо, что вы сдались", они начали визжать: "Освободите нас, быстро! Приготовьте нам еду и вино!"

Ли Йе повернулся назад, чтобы посмотреть на них так, как будто мгновенно забыл о них. Он помахал своей страже и пробормотал: "Повесьте их на корабельной мачте". Пусть все по дороге их увидят. Они будут прекрасными подарками для нас, чтобы подарить семье Ву, когда мы приедем туда. Гость не должен навещать хозяина без подарков, да?"

У Чжэньцзян и молодые люди были ошеломлены. "Что?!" Они задыхались в унисон, едва ли верили своим ушам.

Разве Ли Йе не был встревожен и напуган?! Они думали. Должен ли Ли Йе освободить их и извиниться перед ними, прежде чем обращаться с ними, как с королями и принцами?! Но почему он приказал повесить их на мачту?! Это было совершенно неправильно.

Трое, как будто очнувшись от сна, сразу же начали гневно кричать.

"Ты ухаживаешь за смертью!"

"Это не конец! Вот увидишь!"

"Ты будешь уничтожен, клянусь!"

Ли Йе взглянул на них, все еще улыбаясь. "Подожди, - сказал он культиватору из Чёрного кабинета, который маскировался под охрану банды Чанхэ, - в них всё ещё много сил, не так ли?" Они все еще достаточно сильны, чтобы бороться и толкаться". Мачта может рухнуть".

"А ваши намерения, молодой господин?"

"Бейте их! Бей их сильнее, пока они не перестанут кричать и кричать!"

"Да, милорд!"

Огромная толпа людей окружила их, сгибая их мускулы, ломая им костяшки, дьявольски ухмыляясь.

У Чжэньцзян и его друзья видели приближающуюся стражу с ужасными выражениями. Будучи ранеными и тесно связанными, им некуда было бежать. Быстро, они были окружены кольцом людей, которые дождем наносят им удары и сбивают их с ног!

Сначала они засмеялись и нагло рычали на своих нападавших, только чтобы вновь нанести им более гнусные удары. Медленно, какое презрение и злость они быстро увяли. Стража воздержалась от чрезмерной жестокости, нанося более сильные удары, когда трое злодеев замолчали и замедлили темп, когда они кричали от агонии и боли, создавая ритмичные комочки хныканья и крики боли, как вперёд, так и вперёд.

Ли Йе взял все с носа корабля, когда наслаждался мгновенной передышкой, попивая чай, вкушая десерты. "Хороший чай", - заметил он случайно, сделав глоток.

Лю Чжиань вернулся после того, как увидел приспешников их карьера. "Что нам делать с их людьми, милорд?" спросила она Ли Йе: "Есть также вопрос об их лодках."

"Приведите их всех", - безразлично проинструктировала Ли Йе, - "Привяжите лодки к нашему кораблю, как конвой. У нас будет парад, чтобы все видели".

"Понятно! Ты хочешь показать всем в Цичжоу, что эти люди больше не издеваются над слабыми и невинными! Пришло время уважать закон и признать нового повелителя земли!" Лю Чжиань ответил осознанием.

Ли Йе просто улыбнулся, ничего не сказав.

Прошло четыре года с момента казни Лю Синшэня и Хань Вэнюэ. Он был занят подготовкой, сначала отправив сюда Черный кабинет, чтобы разведать Пинглу, место, где его амбиции начнут расти.

Семья У из Цичжоу уже была одним из подданных, с которыми он думал разобраться. Они были известны тем, что терроризировали и запугивали невинных жителей этого места, чтобы получить свой путь. Опять же, он вряд ли ожидал столкнуться с силами, которые подчинялись им, особенно с тем, чтобы они запретили ему ехать в этом круизе по реке Цзи.

"Мы приближаемся к границам Чичжоу". Нужно ли нам связаться с вождем Сонгом и генералом Шангуаном, чтобы сказать им, чтобы они внимательно следили за нами? Я не думаю, что мы должны недооценивать влияние семьи У здесь, так как они достаточно сильны, чтобы контролировать всю провинцию", - спросил Лю Чжицзянь Ли Йе.

"Конечно, нет. Мы не должны показывать им свою руку. Я хочу, чтобы семья У думала, что мы просто какая-то мелкая банда из Цзянху, а не Ли Е. Они бы немедленно отнеслись ко мне с уважением, если бы поняли мою личность, и это именно то, чего я хочу избежать. Только побуждая их преследовать и принуждать меня, я могу покорить их на должных основаниях".

Лю Чжиань заметила свою ошибку и быстро согласилась. "Вы, как всегда, мудры, милорд."

Флот кораблей нуждался в пополнении запасов, поэтому Ли Йе использовал это как предлог, чтобы позволить своим кораблям причаливать в каждом порту или пирсе, с которыми они столкнулись, чтобы его люди "пополняли запасы".

У Чжэньцзян и две его молодые когорты висели на мачте самого большого корабля, как и их приспешники, которые были привязаны и выставлены перед каютами кораблей для всеобщего обозрения.

Ли Йе пришлось проплыть мимо района Шаньчи, который до этого был частью Цичжоу, чтобы добраться до столицы Цичжоу - Личэн. Ли Йе приказал своим людям причаливать корабли, когда они проплывали мимо причалов Шаньчи. Он заметил, что на причале рынка было очень многолюдно, поэтому он приказал своим людям кнут У Чжэньцзяна и его когорты, чтобы их крики боли могли привлечь больше внимания.

Тем не менее, вид десятков людей, связанных веревками на его кораблях уже привлекли внимание многих моряков, доков, торговцев и простых жителей. Все с интересом и любопытством подглядывали за новичками. Для них было просто невозможно не заметить, если они так задумывались. Постепенно все больше и больше людей стояло на берегу, разговаривая и бормоча о кораблях Ли Йе.

Ли Йе стоял в порту на палубе своего корабля, напыщенно счищая с себя пыль, прежде чем спуститься с доски и ступить на сушу, в такой широкой ухмылке, что любой бы сразу поверил, что он гордится избиениями, от которых страдал У Чжэньцзян. Гордый, он начал ходить, искать место, где можно поесть.

В то время как Ли Йе самодовольно шел в поисках забегаловки, группа людей, застрявших на месте, хладнокровно наблюдала за кораблями банды Чанхэ.

Внезапно появился мужчина средних лет, одетый в богатые бархатные мантии, со своими лакеями, спешащими с рыночной площади. Группа мужчин сразу же приветствовала его с уважением.

"Мы ясно видели, менеджер Чжан. Это люди У Чжэньцзяна, которых сейчас привязывают и бьют. Даже сам У Чжэньцзян висит на мачте с двумя другими меньшими потомками семьи У!". Темнокожий мужчина сообщил мужчинам среднего возраста через зубы, с горящей ненавистью в глазах.

"Ты исследовал, кого эти люди держат и пытают?" спросил мужчина, посмотрев ему в глаза коварно. Он был начальником складов округа Шаньчи и занимался всеми делами причалов этого округа. Он знал У Чжэньцзяна, который также сам был уроженцем уезда Шаньчи.

"Это небольшая банда, которая тоже работает на этой реке. Их главарь - женщина, чья фамилия Лю. Мы слышали, что она хороша", рычал темнокожий.

"Несовершеннолетняя банда? Я никогда не слышал о них раньше, - пробормотал менеджер Чжан, его брови сгибались в хмуром виде, который быстро уменьшался до морозного блеска. "Да будет так! Они осмеливаются унижать семью У, приезжая в район Санчи и выставляя напоказ, как они пытают мужчин этой семьи! Они ухаживают за Смертью! Теперь их некому будет спасти!"

Он повернулся и сказал темнокожему человеку: "Мы должны разобраться с этим делом, потому что они сейчас здесь! Ма Хейдзи (буквально, Темная Ма), вызови своих людей и приведи с собой констеблей магистрата! Мы арестуем их всех под предлогом задержания речных бандитов!"

"Немедленно!" лаял темнокожий со сложенными руками.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 130 Энергия и запугивание**

Ли Йе и Лю Чжицзянь были в гостинице, готовясь насладиться свежей едой на своем столе, когда в помещение ворвалась группа дородных мужчин во главе с несколькими констеблями из местного магистрата.

"Это официальное дело магистрата! Немедленно отойдите!" Мускулистый вождь констеблей громко закричал, как только вошел в гостиницу.

Никто не осмелился сказать ни слова. При виде констеблей в мундире остальные покровители гостиницы сразу же выбегали из гостиницы, как испуганные звери.

"Проклятье! Кто эта женщина по имени Лю!" Один из констеблей рычал, перевернув стол, чтобы запугать Ли Йе и Лю Чжиань, когда он смотрел на них. Он наступил на упавшие тарелки и чашки, попирая осколки и осколки, чтобы заявить о своем угрожающем присутствии.

Это был довольно бессмысленный вопрос, Ли Йе музицировал. В гостинице больше никого не было, кроме Ли Йе и Лю Чжиан. Даже менеджер и персонал гостиницы спрятались под прилавком.

"На ноги, оба!" Констебль снова лаял, хлопал кулаком по их столу, грозно кричал над ними от злобного взгляда. "Настоящим вы арестованы по подозрению в том, что вы речные бандиты! Теперь вас немедленно доставят в магистрат! Сдавайтесь!"

Ли Йе проигнорировал его, налив чашку ликера и проглотив её одним глотком. Он ударил по губам и вздохнул. "Жаль, что имя и репутация императорского двора в народе теперь в канаве, - заметил он Лю Чжицзяну, - в основном благодаря этим головорезам магистрата."

"Я регулярно встречаюсь с такими типами и ненавижу их." Лю Чжицзянь кивает головой с одобрения.

Ли Йе издал удивленное "о" и начал наполняться интересом. "Так как ты общаешься с этими людьми большую часть времени?"

"Раньше мы могли терпеть только молчание", - искренне ответил Лю Чжицзянь, - "Но сейчас..." Она не закончила предложение, но ее глаза блестели, когда она смотрела на Ли Е.

"В наши дни?" Ли Йе снова хихикала, на грани громкого хихикания.

"В наши дни мы позволяем им целовать подошвы наших сапог", - резво ответил Лю Чжиан.

"Каким-то образом, я склонен согласиться с вашим методом", - сказал Ли Йе, покачиваясь головой.

Лю Чжиань встал и встретился с констеблем.

Ли Йе остановил ее. "Сначала выпейте чашечку, ладно? Было бы ужасной тратой хорошего вина, если бы мы позже опрокинули эту колбу".

"Не будем", - ответил Лю Чжиань, оглядываясь на него.

Ли Йе подбросил руки вверх и позволил им беспомощно упасть на его сторону, как будто говоря, что пусть это будет твой путь к ней.

Констебль уже сгорел от ярости, когда их проигнорировали. Его сабля уже была нарисована, когда Лю Чжиан встал. В гневе он замахнулся своей саблей на Ли Йе, завывая: "Как ты смеешь неуважительно относиться ко мне, ты, мужественный проклятый! Я отправлю тебя в ад! Посмотрим, как ты тогда ухмыляешься!"

Ли Йе едва возмущался, он пренебрежительно помахал рукой. "Почему ты выбрал меня? Она уже ждет тебя! Что? Ты смотришь на женщин свысока?"

"Мне все равно..." ответил мускулистый констебль, лезвие его сабли, дугообразно опускающееся, как молния.

Но лезвие даже не опустилось. Лю Чжиань подбросил кулак в грудь констебля до того, как он успел закончить свой удар. С трещиной от удара констебля сбросили с ног, ухаживая за полным столом с едой и посудой в громком разноцветном пестре осколков дерева и фарфора, пока он не потерял сознание.

"Как ты смеешь!"

"Ты осмеливаешься ударить констебля магистрата!"

"Снимите ее!"

Все, кто стоял сзади, кричали на Лю Чжиань и обвиняли ее в том, что они нарисовали на ней оружие.

Тем не менее, их голоса и шумы внезапно прекратились в мгновение ока.

Лю Чжэцзянь прыгнула в седло, нанеся последовательную серию ударов по остальным констеблям и жутким мужикам каскадом ударов кулаками. Одни врезались в столы и стулья, другие через окна и дверь, а третьи застряли в дыре в стене.

Никто из них не стоял.

"Как ты смеешь протягивать руку констеблю магистрата! Ты не знаешь вкуса Смерти!" Внезапно зазвонил другой голос. Фигура бросилась к центру гостиницы. Это был старик, владеющий мечом духа, и он замахнулся оружием на Лю Чжиань.

Он был ничуть не слабее ее. Давлением Духовного Ци, пропитанного его ударом, ветер подбросил его, и деревянные балки гостиницы начали трястись, как будто они были готовы застегнуть ремни в любой момент.

"Я преподам тебе урок!" Старик ворчал на Лю Чжиань.

"Просто научи своего собственного сына", - вдруг в его ушах зазвонил спокойный голос Ли Йе, прежде чем нога наступила старику в лицо. Удар послал старика вылетать из дверей и выходить на улицы. Там он лежал без сознания и не мог встать на ноги.

"Я должен был разобраться с ним, молодой господин", - сказал Лю Чжиан с нотой возмущения.

"Я боялся, что он снесёт всю гостиницу", - в шутку заметил Ли Йе.

Его рука вытянулась вперёд, когда он говорил, протянувшись в сторону двери.

Менеджер Чжан был снаружи, до сих пор недоумевает, что случилось, когда внезапно и невидимая сила дёрнула его в гостиницу.

С громким стуком, он прилетел в захват Ли Йе, который сразу же разбил его в прилавок.

Деревянный прилавок был немедленно раздавлен на куски, с менеджером Чжаном лежал посреди него, едва в сознании, с глазами, закатывающимися в голову.

"Я надеюсь, что вы позаботитесь о вознаграждении, не так ли?" Ли Е рассматривал кровавый менеджер Чжан кратко: "В конце концов, это вы, люди, которые повредили свойства этого хорошего учреждения, не так ли?".

Ли Йе щелкнул запястьем и чашка, все еще полная ликера, левитировала в его руку. Он с улыбкой передал ее Лю Чжиань. "Ты прав. Ликер не был опрокинут. Давайте наслаждаться".

"Спасибо, молодой господин", - пробормотала Лю Чжиань, получая чашку, когда она ненадолго взглянула на Ли Е с изумлением, как ее голова наклонилась, чтобы сделать глоток напитка.

Ли Йе вызвал менеджера Чжана в руку и бросил его дрожащему хозяину гостиницы, тепло улыбнувшись ему. "Возьмите это за причиненный ущерб. Остальное оставь себе. Будьте уверены, что никто больше не придет и не доставит вам неприятностей".

Владелец получил мешок обеими руками, все еще трясущийся от страха, как будто мешок несколько раз взвешивался.

Ли Йе резко повернулся и, потянувшись за воротник управляющего Чжана, вытащил его за дверь. Бедняга был всего лишь местным чиновником, практически не занимавшимся выращиванием, хотя во рту у него была свирепость кабана. "Как ты смеешь бить чиновника Императорского двора! Тебе никогда не уйти живым! Ты правда думаешь, что тебе это сойдет с рук? Я уже послал людей на ваши корабли! Всё; ваши корабли, ваши товары и ваши люди - всё кончено!"

Менеджер Чжан отвинтил шею, чтобы плюнуть кровью, прежде чем продолжить ядовитость. "Немедленно отпустите меня! Весь ваш флот уже не тот! Отпустите меня, или вы больше не увидите ничего из вашего состояния!"

Они уже были рядом с доками, когда он закончил. Ли Йе бросил его вперед, как рагдолл. "Забавно. Смотрите сами, - откровенно заметил он, - мой флот все еще выглядит прекрасно и красиво!"

"Что?!" Менеджер Чжан встал на ноги. Его голова таскалась туда-сюда, когда он быстро наблюдал за флотилией кораблей, стоявших у причалов. С кораблями банды Чанхэ ничего не случилось, как будто ничего не случилось! У Чжэньцзян и его люди все еще висели на мачте, а его люди все еще были в канатах!

Управляющий Чжан с трудом верил своим глазам. В группе, которую он отправил на разграбление кораблей, было несколько человек, практиковавших технику Ци! Невозможно было, чтобы остальные члены банды Чанхэ обладали такими способностями, чтобы победить их, даже несмотря на то, что Ли Е и Лю Чжицзянь, несомненно, были грозными бойцами!

Всё было мирно и прекрасно! Не случалось ли здесь драки не так давно? А как же Ма Хэйдзи и его банда? Что они делали?!

Но острые глаза менеджера Чжана быстро заметили несочетаемость увиденного: в веревках было заметно больше пленных! Он пристально посмотрел вдаль. Он был прав, теперь на лодках действительно было больше пленников!

Он быстро разобрался с Хей Мази и его людьми на кораблях! Более того, были даже те, кто был одет в форму констебля местного магистрата! Они, похоже, были без сознания, поэтому управляющий Чжан раньше их не понял.

"Как такое возможно!?" Менеджер Чжан заикался. Он повернулся на пятки и с испуганным видом увидел Ли Йе, который был позади него. "Ч-что, кто ты?"

Ли Йе не пытался ответить. Он направился прямо на корабль, когда Лю Чжиан потащил с ними менеджера. Она бросила его за шиворот к своим людям и пробормотала: "Вот еще один". Свяжите и его".

"Немедленно!"

Менеджер Чжан воссоединился с Хей Мази в плену, где их оставили за каютой корабля. Унижение местного чиновника, оставленного на солнце на палубе корабля, как сушеные сардины, заставило его задуматься о самоубийстве, чтобы сохранить честь, которую он оставил.

Он испуганно писал на Ли Йе. Чувствуя, что в него проникает больше страха, когда он начинает осознавать, что пришел в себя, когда восстанавливает душевное равновесие. Это был человек, с которым не надо было пустяков! Он сам должен обладать могущественной властью, так как даже осмелился протянуть руку помощи слугам закона!

Вскоре корабли снова отплыли, продолжая путь на Восток в Цичжоу.

Ли Йе стоял на носу своего корабля, наслаждаясь пейзажами вокруг него, как корабли нарезали путь через волны.

Количество пленников только росло и росло; по мере того, как флотилия уплывала все глубже в Цичжоу, они встречали все больше людей, которые пытались спасти тех, кто удерживался на кораблях, только для того, чтобы их усилия потерпели неудачу абисмально от рук Ли Йе и его людей, и вместо этого были захвачены в плен самими собой.

Дважды во время плавания они сталкивались с пиратами, которые пытались их остановить, и трижды они сталкивались с конфликтами, когда корабли причаливали для пополнения запасов.

И был только один финал, который ждал каждого, кто осмелился нанести удар по флоту кораблей Ли Йе: зачисление в ряды пленных, уже находящихся на борту. Медленно число достигло нескольких сотен, что издалека, вид людей, сгрудившихся в тесных границах, был зрелищным зрелищем.

Наконец, флот добрался до столицы Цичжоу, где шумная толпа и здания были в несколько раз гуще, чем в остальных городах и деревнях, мимо которых они проходили раньше. Линия горизонта города, от любого берега реки до низкого, живописного городского пейзажа, который простирался к неуклюжим городским стенам, окольцовывающим великолепную столицу, выглядела захватывающе и впечатляюще. Рыболовецкие траулеры, торговые суда и паромы кишили доками города, как муравьи, занятые на работе.

Отчетливое зрелище пленников на кораблях, благодаря которым флотилия кораблей выглядела скорее как флотилия тюремных судов, лениво направлявшихся в столицу, привлекая любопытные взгляды с обоих берегов реки. Лодки немедленно пришвартовались к берегам, чтобы уступить дорогу, и люди останавливались на своих путях, чтобы с интересом шептаться на редком показе кораблей, парадирующих своих пленников.

Ли Йе с довольной улыбкой словно грелся в грандиозном центре внимания. Он нашел бумажный вентилятор, которым махнул рукой на грудь, освежая себя, напыщенно кивая каждому увиденному лицу, надев на фасад гордого и претенциозного эгоиста, надеясь, что это еще больше усилит неудовольствие и гнев любого из сподвижников семьи Ву.

Семья У уже была проинформирована об их приходе, тем более, что до их ушей дошли слухи о том, что Ву Чжэньцзян, две молодые когорты и те, кто пытались спасти его во время путешествия кораблей в Цичжоу. Весть о том, что они были повешены снаружи кораблей, как соленые рыбы, которые должны были быть высушены, также мало что сделало, чтобы смягчить пламя.

Пламя гнева теперь ощутил У Хуайнань, хозяин семьи У и генеральный инспектор Цичжоу. Это сделало его фактическим хозяином всей провинции.

Он кружил в своей комнате, его лоб сгибался в тяжелый хмурый вид.

Несмотря на свой преклонный, научный вид, на него смотрел ястреб, который мог снести страх и покорность любому, на кого он смотрел.

Он не был одинок, его сопровождал молодой человек в тридцать лет, стоявший недалеко от него.

"Я видел много глупцов в своей жизни, Отец! Впервые я встречаю такого наглого и вульгарного человека! Как смеют они приходить в Цичжоу с нашими родными, висящими на мачте, как какой-то мелкий воришка! Смерть будет их приговором, Отец, за то, что они нас так унизили! Мы потеряем все лицо и уважение, если их не ждет надлежащее возмездие!"

Младший, по имени У Цзяньхуай, старший сын У Хуайнаня, плюнул от ненависти и презрения, его ноздри пылали от ярости.

У Хуайнань перестал ходить вокруг да около и подошел к своему столу. Он сел и посмотрел на своего сына, его лицо было бесстрастным, а голос суровым, когда он медленно говорил: "Это вотчина семьи У". Драконы преклоняются перед нами, а тигры бьются в страхе в нашем присутствии. Именно благодаря власти и запугиванию мы всегда могли управлять этими землями с полной властью. Ты понимаешь?"

Злая улыбка разбила лицо Ву Цзяньхуаю, когда он понял послание своего отца! Он должен был возглавить отряд способных людей и нанести быстрый и решительный удар, чтобы мгновенно вывести из строя банду Чанхэ! Это дало бы им понять, что семья У была повелителем Цичжоу!

У Цзяньхуай взял отпуск и отправился готовиться. Wu Huainan наблюдал за тем, как его сын уходит, оставаясь тихо на своем месте в течение нескольких секунд, что он едва ли сдвинул дюйм.

Прошли мгновения, прежде чем он внезапно заговорил тихо: "Стража".

"Ваш приказ, господин".

"Духовный Мастер Чжао".

"Понял".

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 131 "Бегство**

Складной вентилятор в руке Ли Йе был расписан чернильной пейзажной живописью, старинной и глубокой. В верхнем правом углу было пять слов: река и гора.

Сегодня Ли Йе был одет в белый халат ученого без причудливых украшений. Он улыбался спокойным взглядом, мягко размахивая откидным веером. Его манера была очень естественной и безудержной.

Но вскоре его улыбка исчезла, и он сузил глаза. Его улыбающееся лицо стало мрачным.

Несколько рыбацких лодок были пришвартованы вдоль реки в ста шагах слева. Это было днем, так что рыбаки ели. На старой рыбацкой лодке со сломанным бамбуковым ковриком в верхней части, старик лет пятидесяти и девочка-подросток готовили рыбу в костре на носу.

Эти двое носили грубую одежду с множеством заплаток. Волосы старика были седыми, пушистыми и редкими. Лицо у него было бороздчатое, кожа и кости, глазные впадины провисли. Постоянное воздействие ветра и солнца делало его кожу чрезвычайно темной и шероховатой.

У девочки-подростка был маленький нос, маленькие глаза и маленькое лицо, особенно тонкое. Ее волосы были по желанию завязаны на затылке полоской ткани, нездоровый желтый блеск сиял на солнце. Клэри присел на корточки перед костром, размахивая веером из разорванных листьев кошачьего хвоста. Время от времени она скручивала голову и моргала от удушливого дыма, но все время улыбалась. Время от времени она разговаривала со стариком, который прислонялся к хижине с грустным лицом и курил.

Это была пара бедных стариков и молодых людей, их жизнь была простой и скучной. Им приходилось много работать, чтобы заработать на два приема пищи в день, и хватало ли им еды или нет, в основном это зависело от везения.

Ли Йе смотрел на них. Его лицо вдруг стало мрачным, потому что группа сильных мужчин в черном, с палками, агрессивно бросилась к маленькой рыбацкой лодке. Они сказали несколько слов старым и молодым, которые наклонялись с улыбками, и начали кричать о жестоком обращении. Один из них пнул старика в грудь, заставив его упасть на лодку назад, а один из них схватил девушку за волосы и, несмотря на ее крики и схватки, спустил ее в лодку.

Несмотря на то, что Ли Йе был далеко от них, у него было культивирование Ци 7-го уровня, так что он легко мог слушать их разговор.

Сильный мужчина в черном бросился на лодку и яростно спросил старика, который наклонялся: "Когда ты заплатишь за этот месяц?".

Голос старика был старым и полон ужаса, и его руки дрожали. "Ваше превосходительство Ву, у нас действительно нет денег, так что, пожалуйста, дайте нам ещё два дня... У нас осталось только две вяленых рыбки, и мы отдадим их вам". Прошу вас..."

"Пошёл ты! Кому нужна ваша грязная и вонючая вяленая рыба!" Сильный человек пнул старика в грудь.

"Дедушка!" Девочка-подросток быстро поспешила на помощь, но ее поймал другой сильный мужчина в черном. Он выглядел свирепым. "Старая собака, мы знаем, что ты не можешь себе позволить заплатить. У твоей внучки красивые черты, так что мы можем продать ее в бордель за деньги!"

Ли Йе убрал складной вентилятор, когда услышал название "Ваше превосходительство Ву". "Ваше превосходительство" было не очень распространенным названием в эту эпоху, и оно не использовалось для обозначения должностного лица. Только самые возвышенные люди, такие как три советника и девять министров, имели право называться "Ваше Превосходительство". Сильный человек в черном не имел высокого статуса, но старик называл его так, показывая, как сильно он боялся сильного человека в черном.

Его палец ноги наступил на борт корабля, Ли Йе пролетел, как дикий гусь, и в одно мгновение приземлился на рыбацкую лодку. В это время, ведущий сильный мужчина в черном был готов во второй раз ступить на старика, который лежал на спине, и сильный мужчина, который схватил девушку за волосы, собирался покинуть лодку.

Лицо Ли Йе потемнело, и его взгляд был чрезвычайно холодным. До или после переселения он очень ненавидел издеваться над слабыми и бедными стариками.

Он толкнул вперед своей ладонью так, что сильный человек в черном, который избил старика, вылетел более чем на 30 метров с криком и упал в кучи соломы без движения. Его ладонь схватила воздух, так что сильный человек, который схватил девушку за волосы, был вынужден поднять голову с красным и фиолетовым лицом. Его ноги были оторваны от земли, и он больше не мог поймать девушку.

"Кто ты? Ты осмеливаешься вмешиваться в дела семьи Ву. Сколько у тебя жизней? Отпусти меня?!"

"Ты, блядь, спровоцировал человека, которого не можешь спровоцировать. Ты должен заплатить за то зло, что ты сделал!"

Другие люди были шокированы и злы, когда увидели эту сцену. Они кричали на Ли Йе подряд и бросились вперед с палками.

"Семья Ву?" Ли Йе чихнула. Он повернул левый рукав так, что все мужчины, бросившиеся вперед, улетели назад. Их рвало кровью в воздухе и стучало вниз по берегу реки, больше никогда не вставая. Те, кто неохотно поднимал головы, смотрели на Ли Йе, полные страха.

Схватившись за правую руку в обратном направлении, он вернул человека, который издевался над девушкой и бросил его к ногам. Ли Йе наступил ему на лицо одной ногой, превратив свою половину лица в доску лука. В криках с другой стороны Ли Йе холодно спросил: "Семья У из Цичжоу"?

"Да, да, в Цичжоу только одна семья Ву... Герой, пожалуйста, пощади мою жизнь!" Человек боролся с конечностями.

"Ничего хорошего!" Ли Йе выгнал человека. Держась за конечности в воздухе, он выплеснулся в реку.

Лицо девушки было покрыто слезами, а ее слезящиеся глаза были полны страха. Несмотря на слезы, она помогла старику подняться. Они вдвоем встали на колени перед Ли Йе и стали на колени перед Ли Йе. "Спасибо, спасибо!"

Ли Йе быстро помогла им подняться. Перед Ли Йе лицо старика было кожей и костями, полными страха и слез. Когда Ли Йе увидел это лицо, он почувствовал себя особенно неуютно, его сердце, как будто его схватили, так что он не мог сказать ни слова в течение некоторого времени.

"Благодетель, вы должны немедленно уйти! Вы спровоцировали семью Ву, так что они обязательно ответят. Их люди по всему доку, и у них много великих практиков. Ты не сможешь уйти, если будет слишком поздно!" Старик срочно посоветовал Ли Йе.

Ли Йе сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться. Он тихим голосом спросил старика: "Эти люди только что собирали у вас налоги?"

"Увы! Мы уже давно заплатили налог. Семья Ву каждый месяц собирает больше денег, чем налог. Каждый в этом доке должен заплатить деньги, поэтому многие семьи были уничтожены за эти годы. Если мы не сможем позволить себе эти деньги, мужчин поймают как рабов, а женщин продадут как проституток. Просто так случилось, что нас увидел ты!"

Старик вытер слезы и поспешно посоветовал Ли Йе снова: "Герой, тебе лучше уйти сейчас же. Ты не можешь с этим справиться. Я слышал, что весь Кичжоу в той же ситуации! Мир такой, поэтому мы, обычные люди, не можем ничего делать, кроме как жить в позоре!"

"Что ты будешь делать, если я уйду?" Ли Йе посмотрел на девушку, которая все еще была в шоке, с тонкими плечами, трясущимися в этот момент. Она, наверное, могла предвидеть свою собственную ситуацию. Ли Йе увидела, что у ее ладоней выросли мозоли. Ей не только не хватало еды в столь юном возрасте, но и, наверное, она проделала большую тяжелую работу. Он спросил старика: "Где мужчины из семьи Ву на причале?"

Старик поднял руку и указал на причал. "Видишь самое высокое здание? Вот где семья Ву управляет доком. Оно выше официального офиса... Увы, почему вы спросили об этом? Лучше бы тебе уйти побыстрее!"

"Эти люди виноваты в хаосе мира! Люди должны платить за то зло, которое они натворили? Правильно, им пора заплатить за это!" Ли Йе поспешил сюда к Лю Чжицзяну и другим, которые попросили их отвезти старика и девушку на корабль банды Чанхэ. Он подпрыгнул и улетел в сторону того высокого здания.

"Это, это... бессмертное?" Старик увидел, как Ли Йе вылетает, и в страхе встал на колени позади Ли Йе и поспешил на колени. В глазах смертных, не были ли культиваторы высокого возделывания бессмертными?

Получив помощь от Лю Чжицзяня, старик в изумлении спросил ее: "Неужели это бессмертное особенное, чтобы защищать праведность и помогать слабым?

Лю Чжиань улыбнулась старику. "Для некоторых людей это можно сказать".

В доке кипела куча товара и толкались пешеходы. Бюджетные купцы, кричащие ямень-бегунки и всевозможные вагоны для перевозки скота заполняли причал, но больше всего было прохладных, перевозящих тяжелые грузы. Они были краеугольными камнями дока, обычными, как кирпичи, но незаменимыми.

Перед самым высоким зданием по улице толпилась молодая кулиса с простой фигурой и коротким платьем, несущая два мешка с тяжелыми грузами.

Солнце загорело его плечи. Он наклонился и опустил голову, постоянно капая пот с подбородка и образуя линию на земле. У него было тугое лицо, дыхание было тяжелым, как у коровы, и каждый его шаг был тяжелым, как гора Тай, но он не останавливался, потому что сегодня он только что вёз двадцать грузов, и он должен был нести сорок, чтобы получить достаточно еды для своей семьи.

Внезапно быстро образовались быстрые сгустки. Когда молодой кулик крепко повернул лицо под большими мешками, на его лице сразу же проскользнул след удивления. На него налетела огромная тень, и громким ровным движением она ударила по нему, прежде чем он успел уклониться.

Молодой кулик и два больших мешка упали на землю. Его рука была поцарапана и истекала кровью. Не успел он встать, как мужчина средних лет, слезший с белого коня, ударил его в грудь, перевернув на землю. Человек средних лет отругался: "Разве у тебя нет гребаных глаз? Ты можешь ходить? Сукин сын, не выходи, если не можешь ходить. Если ты разобьешь мою драгоценную лошадь, ты сможешь себе это позволить?"

Мужчина средних лет, одетый в роскошную одежду, очень элегантный и возвышенный. Но когда он отругал молодого кулика, он сделал это, как строптивая. Молодой кулик посмотрел на другую сторону и очень разозлился, потому что он шел по улице, и было ясно, что другая сторона ударила его, но другая сторона побила и отругала его в обратную сторону.

Но молодой кулик не осмелился ни дать отпор, ни даже ответить, так что он мог только убрать два мешка с вещами и приготовиться к тому, чтобы покорно их нести. Он не был робким, но ему пришлось вытерпеть, потому что ему нужно было содержать семью. Если бы он оскорбил человека, стоящего перед ним, чтобы другая сторона безжалостно избила его, то ему было бы все равно, что он будет тяжело ранен, но его старая мать и слабая сестра не имели бы еды без него, столпа его семьи.

"Я говорю с тобой. Разве ты не слышишь меня? Ты что, тупой? Ты как муха и не шуми. Как ты смеешь мне не отвечать? Ты презираешь меня?"

Человек средних лет видел, что другая сторона уклонилась от головы и не говорила, так что он стал более высокомерным. Он шагнул вперед и перевернул тяжелые мешки, которые с трудом навалились на молодых куликов, а потом сильно ударил молодого кулика. Его слова становились все хуже и хуже: "Ты ни на что не годен, так что же ты можешь сделать, кроме своей силы? Без нас док не будет таким процветающим, и ты не сможешь заработать денег. Как ты смеешь игнорировать меня, когда я говорю с тобой? И ты смеешь сжимать кулаки. Я бью..."

Лицо молодого кулика потемнело, гнев заставил его трепетать, и он сжал кулаки. Он постоянно держал голову опущенной. Он боялся, что если он взглянет на мужчину средних лет, то не сможет не сразиться с другой стороной. Он продолжал держаться, и его лицо покраснело. Он не мог больше терпеть, но должен был. Он очень хотел присоединиться к восстанию и убить этих богатых, но жестоких сукиных сыновей, но мятежники не пришли в Цичжоу, поэтому он должен был подчиниться унижению ради своей семьи. Он нырнул к пнутым мешкам и нагромоздил их с ног до головы.

"Я вышибу из тебя дерьмо!" Человек в роскошной одежде пошел еще дальше. Он снова шагнул вперёд и пнул по лицу молодого кулика.

Молодой кулик свернул ему шею, готовый молча страдать.

В этот момент мужчина в роскошной одежде заплакал, и его ноги больше никогда не падали на лицо молодой кулисы.

Молодой кулик обнаружил, что мужчина в роскошной одежде упал на землю, оглядываясь назад в шоке. Молодой человек в белом халате наступил ему на лицо в роскошной одежде и заточил голову в землю.

Ли Йе посмотрел вниз на мужчину средних лет, и его голос был холодным: "Судьба дает тебе богатство за то, что ты не позволяешь издеваться над бедными". Если бы у него была твоя семья и твоя удача, его достижения были бы в сто раз выше твоих"!

Человек в роскошных одеждах продолжал кричать, но чем больше он кричал, тем больше почвы он ел.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 132 "Дерно семьи Ли**

Белый конь взлетел, когда Ли Йе размахивал рукой. Он сказал без эмоций в глазах: "Ты был настолько высокомерен, что ударил кого-то. Ты действительно думаешь, что деньги оправдывают тебя? Тебе нравится бить других по мешкам? Я позволю тебе попробовать, каково это - быть под тяжелым предметом!"

Ли Йе отступил назад и прижал руку так, что белый конь сразу же упал на человека в роскошной одежде, вызвав повсюду пыль. Мужчина в роскошной одежде подергивал ноги, а потом не двигался без криков.

Молодой кулик взглянул на эту сцену в удивлении. Возможно, из-за того, что он присел на корточки на земле, фигура молодого человека в белом халате была очень большой в его глазах. Дрожащими от волнения руками, он встал и порезал руки. "Спасибо за помощь!"

Ли Йе оглянулся на него и двинулся к доку. "Видишь те корабли, на которых много людей связаны?"

Молодой кулик оглянулся. "Да!"

"Иди на этот корабль."

Возможно, ему помог Ли Йе или он увидел силу, которую проявил Ли Йе, так что молодой кулик не колебался. "Спасибо!"

Ли Йе повернулся, но прежде чем он успел сделать шаг вперед, из здания выскочила большая группа сильных мужчин в серой одежде. Увидев, что мужчина средних лет в роскошной одежде оказался под белой лошадью, они взбесились. Их голова указала на Ли Йе и закричала: "Ты осмелился избить человека из семьи У". Ты, блядь, устал от жизни? Вперед!"

Ли Йе храпел и вышел. Волна Духовного Ци внезапно распространилась с его ног, так что те мужчины в голубом, которые были поражены, летели один за другим. Некоторые из них взломали двери, некоторые разбили карнизы, а некоторые врезались в стены, рвотой и завыванием без движения.

"Как ты смеешь! Ты смеешь дико себя вести на территории семьи Ву. Сколько голов тебе отрубит семья Ву?!" Несколько практиков техники Ци бросились из здания и показали свои волшебные сокровища, чтобы напасть на Ли Йе. В коридоре старик в черной рубашке с величественным взглядом закричал на Ли Йе.

Взгляд Ли Йе был холодным. "Вы приготовили гробы к вашим проступкам на территории моей семьи Ли?"

Он слегка ударился, огромная тень его ладони врезалась в чердак так, что дверная рама была разбита в порошок перед тенью. Для тех, кто практиковал технику Ци, которые не спешили, их одежда была сломана, а все их тела погружены в грязь, как будто кувалда была сплющена. Их всех вырвало кровью и они улетели назад.

Только старик в черной мантии вытащил маленький циановый щит, чтобы спасти свою жизнь, но его также вырвало кровью и он встал на колени на земле. Когда он снова посмотрел на Ли Йе, его глаза были полны ужаса.

Ли Йе подошел к старику одним шагом, схватил его за шею и поднял.

"Если ты осмелишься убить человека из семьи Ву, семья Ву... не отпустит тебя, так что ты не сможешь убежать!" Старик в черном боролся за угрозу.

Голос Ли Йе был спокойным, но свирепым: "С того момента, как ты издевался над людьми моей семьи Ли, ты должен умереть".

"Ты..."

Ли Йе вложил силу в свою руку, отжал шею чернокожему мужчине и удобно бросил его на землю. Другая сторона была мертва.

За дверью люди из семьи У, приехавшие из близлежащих мест, изначально хотели напасть, но когда они увидели, как Ли Йе в одно мгновение убивает старика в черном, они были настолько напуганы, что никто не осмелился пошевелиться.

"Я слышал, что семья Ву собирается нанести ответный удар?" Ли Йе спокойно оглянулся на них. Внезапно, он запустил ладонь вверх, чтобы разрушить несколько этажей, и огромная дыра появилась на крыше. Он вылетел из здания и встал на крышу с зажатыми за спиной руками. "Я жду тебя".

Высокое здание могло выходить на весь причал. Ли Йе стоял на крыше с широким видом, чтобы иметь панорамный вид на весь док. Вокруг здания бесчисленное множество людей останавливались и смотрели в эту сторону, особенно на улице у входной двери.

Многие видели, что Ли Йе безжалостно сбил культиваторы семьи Ву в мгновение ока, поэтому собиралось все больше и больше людей. Они смотрели на Ли Йе, их лица были полны благоговейного трепета.

Человек, который осмелился найти неприятности в семье У и имел возможность сделать это, был тем, кого бесчисленное множество людей, которые страдали от угнетения семьи У, с нетерпением ждали днем и ночью. Теперь этот человек появился, так что все были в восторге. Они смотрели на Ли Йе с горящими от страсти глазами и надеялись, что Ли Йе преподнесет урок семье У.

Теперь Ли Йе стал героем в глазах всех людей, кроме семьи Ву.

На причале причалили торговые суда банды Чанхэ. Более двадцати культиваторов Черной конторы, которые служили охранниками торговых судов, улетели с кораблей на причал и устремились к Ли Йе.

Ли Йе столкнулся с направлением столицы Цичжоу, его взгляд успокоился, но в его сердце царила эмоциональная турбулентность.

Он не видел много хулиганов в Чанъане. Хотя Вэй Баохэн, Лу Янь и другие взяли коррупцию и взяточничество и нарушили закон, эти твари были в подполье, поэтому очевидных жертв открыто не было.

Но сейчас в Цичжоу гора Тай была далеко от императора. Поведение семьи У, местного деспота из Цичжоу, было шокирующим зрелищем. Не было преувеличением сказать, что люди здесь жили в ужасном положении.

Наступили хаотические времена, и апокалиптическая сцена на месте была настолько обнажена, что бросила вызов нервам Ли Йе.

Ван Сяньчжи, Хуан Чао и другие откликнулись на это, даже когда их мятежники потерпели много неудач. Они могли также быстро развиваться, не потому что те обычные люди в угнетении имели срочную потребность в сопротивлении?

Сегодня здесь был Ли Йе. Если бы Хуан Чао приехал сюда, смогла бы семья У защитить Цичжоу?

Ли Йе посмотрел вниз. В его глазах, большое количество культиваторов уже уехали из города и направились сюда на галопе.

Он прекрасно знал, что они были элитной властью семьи Ву.

...

С большого расстояния У Цзяньхуай мог видеть Ли Е, стоящего на крыше высокого здания. Высокомерная поза Ли Йе заставила его почувствовать злость и скрежет зубами в ненависти.

Заранее он только знал что банда Xiaohe вошла в границу независимо и поймала Wu Zhenjiang и юношей семьи Wu. Многие силы, которые зависели от семьи У, атаковали их по пути. Чтобы сохранить авторитет семьи У в Цичжоу, он должен был приехать, чтобы избавиться от банды Сяохэ.

Но У Цзяньхуай не ожидал, что когда другая сторона прибудет за пределы Цичжоу, они нападут непосредственно на мужчин семьи У!

В это время Ли Йе стоял на высоком здании. Можно было представить себе положение людей семьи У в высоком здании. Это был оплот, где семья Ву контролировала док. Там были культиваторы на среднем уровне Ци-рефининга, командовавшие этим местом, представляя лицо семьи Ву.

Но теперь семья Ву была избита на виду у публики!

"Идите вместе. Не спрашивай, кто он. Убейте его первым!" Ву Цзяньхуай очень разозлился.

В Цичжоу семья Ву никогда не была так оскорблена. Даже комиссар Пинглу, который хотел управлять этим местом, был вынужден полагаться на местного злодея. Если бы он оскорбил главных сил в этом месте, позиция комиссара была бы нестабильна; если бы он оскорбил местного злодея, он был бы изгнан!

Восстание Ван Сяньчжи и Хуан Чао продолжалось на центральных равнинах четыре года без признаков умиротворения. Мир был совершенно хаотичен. В этих условиях, даже когда принц Ань Ли Е, новый комиссар Пинлу, прибыл в Цичжоу, он не мог так обидеть семью У!

Если он действительно спровоцировал семью У, то для семьи У, объединившейся с другими крупными силами в Пинлу, было очень легко заставить Ли Йе потерять должность комиссара!

...

Ли Йе встал против ветра и холодно посмотрел на пролетающие культиваторы семьи Ву.

Они даже не спросили его личности и напали прямо на него.

Это показало, что им плевать, кто он такой!

Лицо Ли Йе потемнело, и он приказал культиваторам "Черного офиса", бросившимся к высокому зданию, "Убейте их всех!".

"Да!" Во главе с Лю Чжияном, культиваторы "Чёрного кабинета" ответили громко.

Культиваторы с обеих сторон вскоре встретились на улице. Они не сказали ни слова и начали атаковать друг друга. Мгновенно были выставлены летающие огненные шары, меч Ци и всевозможные ослепительные техники. Техника влияла на товары в магазинах, разбивая множество вещей. Все пешеходы с обеих сторон улицы кричали, чтобы спастись, в хаосе.

У Цзяньхуай с крыши улетел прямо в Ли Йе, за ним последовали шесть мастеров меча из семьи У. Все семеро из них занимались переработкой ци среднего звена. Формирование меча небесного свода, сформированное семью людьми, было острым оружием семьи Wu, проходящим через Qizhou и основанием семьи Wu.

Это не было ложью, которую Wu Huainan сказал использовать Атаку Грозы.

Семь человек обошли Ли Йе с разных сторон. Больше чем 30 метров далеко напротив Li Ye, Wu Jianghuai чихали. "Если бы Qizhou было адом, то семья Wu была бы Yama контролируя жизнь и смерть всех людей в Qizhou. Когда вы приехали сюда, вы ступили во дворец ада. Если семья Ву хочет, чтобы ты умер в полночь, ты не сможешь жить до рассвета! Мне плевать, кто ты, и мне не интересно это знать. Все, что я знаю, это то, что ты умрешь!"

Семь человек ворвались в 30 метров и вытащили свои духовные мечи вместе, поставив мечи перед бровями. Их мечи назывались мечами небесных светильников, все темно-зеленые. Их пальцы вытерли мечи, и когда Духовный Ци зажег руны, мечи засияли темно-зеленым светом. Наконечники мечей сияли как группа зеленого пламени, как и лесные пожары.

Как только появились лесные пожары, температура окружающей среды сильно понизилась. Семь человек укусили кончики своих языков, чтобы вырвать кровавый рот на мечи, и вместе направили свои мечи в сторону Ли Йе. Сразу несколько волн меча Ци вылетели, переправившись и пройдя вокруг Ли Йе. В то же время семь человек быстро поменяли свои позиции, вытаскивая в воздухе следы расплывчатых теней. Волны меча Ци продолжали биться, но вместо того, чтобы бежать к нему, они пролетели вокруг Ли Йе.

Вскоре Меч Ци очертил строй вокруг Ли Йе. Семь теневых фехтовальщиков, как призраки, продолжали перемещаться и ходить вокруг во всех направлениях, непредсказуемо. Когда образование было сформировано первоначально, зеленый водоворот Духовного Qi появился под Li Ye. От гидромассажа исходил большой всасывающий поток, как будто он втягивал Li Ye в землю.

Жестокий смех У Цзяньхуай звучал повсюду. "Ты ублюдок. Ты не понимаешь, насколько глубоки основы семьи Ву, и не знаешь, насколько могущественна формация Меча Скайлайт! В момент, когда формация была запущена, ты бы выжил, если бы сбежал вовремя, но теперь ты можешь только умереть! Я говорю так много, чтобы сказать тебе, что если ты возродишься в загробной жизни, не забудь встать на колени, когда столкнёшься с людьми, которых зовут Ву"!

Ли Йе стоял на крыше. Он чихнул, когда услышал слова У Цзяньхуай. "Вы рассматриваете очень распространенное формирование меча даосской секты как настолько продвинутое". Какое ограниченное зрелище!"

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 133 Войдите лично**

В этот момент семь теневых меченосцев внезапно напали вместе, и семь волн мечного света ударили по Ли Йе одновременно. В то время как зеленый водоворот у его ног вспыхнул ярким узором формирования. В этот момент его большой отсос лопнул до предела. Высокое здание под его ногами было разорвано на куски, повсюду летали ломаные леса и кирпичи.

Семь волн меча Ци заблокировали пространство, откуда Ли Йе мог уклониться. В то же время, гигантский зеленый меч, сияющий ослепительным светом, внезапно появился в воздухе. Он срубил Ли Йе, яркий, как солнце!

Голос Ву Цзяньхуай был полон убойного намерения: "Бесполезно никогда не говорить дядя". Иди к черту!"

"Правда?" Ли Йе слегка приподнял брови.

Он ударил без лишних движений.

Удар был неприметным, но мощным. Внезапный удар попал прямо в тень спереди, и сразу же раздались крики. Эта тень была не смутной тенью, а человеком.

Это был У Цзяньхуай, которого ударил пунш и показал свою фигуру!

Wu Jianghuai был нанесен удар, чтобы лететь в обратном направлении, рвота крови. Духовный меч вылетел из его руки и попал на крышу здания, подняв голубую черепицу.

Он с ужасом посмотрел на Ли Йе и завопил в неверии: "Как ты мог меня ударить? После того, как был запущен "Меч-формейшн", фигура культиватора стала непредсказуемой. Как ты мог меня ударить?!"

Когда Ву Цзяньхуай был сбит, Формирование Меча Света Света сразу же стало нестабильным без него. Свет раскачивался, как будто собирался разбиться, и гигантский меч остановился в воздухе, неспособный двигаться дальше. В то время как Li Ye прибыл на передний край Wu Jianghuai вдоль пути, который был сбит Wu Jianghuai.

Li Ye протянул руку, чтобы схватить Wu Jianghuai за шею в воздухе и поднял его вверх. Li Ye с презрением сказал: "Я сказал, что формирование меча на небосводе было очень обычным делом. Фигура культиватора непредсказуема только потому, что он быстро движется в направлении Небесных Степов и Земных Ветвей. Перед лицом настоящего мастера, это не стоит упоминать. Я могу бить кого захочу".

"Это... невозможно! Без десятилетий выращивания формации, невозможно увидеть сквозь Световой Меч Формирование!" Ву Цзяньхуай покраснел и крепко вздохнул, его конечности боролись. Но с его культивированием невозможно было избавиться от контроля Ли Йе.

"Прибереги это, чтобы сказать Яме, когда приедешь во Дворец Ада". Ли Йе чихнул. Он вложил немного силы в руку и отжал шею У Цзяньхуай. Он случайно бросил Ву Цзяньхуай на улицу. В земле появилась маленькая дырка.

"Ты убил сына семьи Ву?!"

"Ты убил старшего сына семьи Ву?!"

"Ты умрёшь без места захоронения!"

"Идите вместе. Убейте его!"

Ли Йе уже бросился в сторону Формирования Меча Скайлайт, и тот Меч Ци, который блокировал его движение, совсем не сработал. Когда они увидели, что У Цзяньхуай убит, остальные шесть культиваторов были шокированы и напуганы. Они бросились к Ли Йе вместе, несмотря ни на что!

"Группа насекомых, что ещё можно сделать, кроме как кричать?" Ли Йе спокойно посмотрел на них. Ему было наплевать на летающий меч Ци. Когда он дал пощечину, внезапно появилась огромная тень на ладони, в результате чего голубая черепица по всему периметру крыш улетела в небо.

Шестью световыми звуками шесть мечников вырвало кровь и улетело назад, как резиновые шарики, отбитые. Духовные мечи вылетели из их рук и упали по всему доку.

Ли Йе усмехнулся и спрыгнул сзади с руками на переднюю часть У Цзяньхуай.

Эти так называемые мастера Qizhou даже не имели квалификации для того чтобы позволить ему использовать методы культивирования "Пурпурных Облаков от востока", не говоря уже о том чтобы позволить ему использовать меч Luke.

Ли Йе взглянул на У Цзяньхуай. "Ты еще не умер. Кажется, что семья Wu ни на что не годится. По крайней мере, средства спасения жизней не так уж и плохи."

Его шея была помята, но Ву Цзянхуай все еще дышит, так что у него определенно был секретный способ спасти свою жизнь. Но теперь он лежал на земле слабо, его глаза выступали, как у мертвой рыбы. Он был бездыханным, и казалось, что он не может продержаться долгое время.

"Раз уж ты не умер, тогда отвези меня к У Хуайнану". Ли Йе поднял У Цзяньхуай, который был почти бездыханным, и перелетел в столицу Цичжоу.

Поблизости от культиваторов, привезённых У Цзяньхуай, быстро избавились культиваторы "Чёрного офиса".

В столице Цичжоу находились солдаты, охранявшие город, но он не был под строгой охраной, и ворота не были закрыты. Они не ожидали, что Ли Йе убьет У Цзяньхуай, когда он выйдет из города, что можно было предсказать по панике и удивительному взгляду капитана охраны, который видел, как Ли Йе пролетает над городом вместе с У Цзяньхуай, который выглядел как мертвая рыба.

Кроме того, это было не нападение великой армии, а всего лишь группа беспорядков Цзянхуа, так что не нужно было закрывать ворота.

"Идите и доложите генеральному инспектору!"

Капитан быстро закричал.

Прыгнув на городскую стену, Ли Йе дал ему пощечину и улетел в город. "Вам не нужно докладывать, а я пойду лично его найду."

...

У Хуайнань принимал посетителя.

Человек, сидящий перед ним, был даосом средних лет, одетый в даосский халат с лицом, похожим на нефрит.

Дневной солнечный свет проникал через окно, и чай на маленьком столике парил, атмосфера была спокойной и тихой.

У Хуайнань сделал глоток чая и сказал человеку спереди: "Духовный мастер Чжао, я пригласил вас прийти необдуманно, поэтому надеюсь, что не помешаю вашему выращиванию".

Даосист среднего возраста сидел устойчиво с незапятнанным темпераментом. Он улыбался. "Генеральный инспектор, добро пожаловать. Вы управляете Цичжоу в идеальном порядке, так что даосская секта горы Хуафучжу всегда вас уважает". Мир будет хаотичным, поэтому даосским сектам пора выйти в мир. Без тебя даосские секты окажутся в трудной ситуации".

У Хуайнань улыбнулся с облегчением. "Ведущий силой Цзянху, гора Хуафучжу помогает поддерживать семью Ву, а также набирает молодежь семьи Ву для обучения глубоким даосским методам, чтобы семья Ву имела власть контролировать весь Цичжоу".

Даосская община среднего возраста улыбалась более интенсивно. "Гора Хуафучжу и семья Ву взаимосвязаны. Если мы будем сотрудничать друг с другом, в Цичжоу не будет неприятностей".

"Конечно." Ву Хуайнань кивнул в знак согласия.

Даосист среднего возраста взглянул на У Huainan и сказал внезапно: "Я слышал, что речная банда появилась в Qizhou и вызвала много неприятностей для семьи Wu вдоль ее пути на восток?".

Видя, что другая сторона взяла инициативу для того чтобы разрезать в тему, Wu Huainan не покрыл, поэтому он сказал сразу, "есть, действительно, сила, которая агрессивна и чрезвычайно доминирует. Судя по ее поведению, очевидно, что она не ладит с семьей У и намерена установить свой авторитет. Я думаю, если они не нацеливаются на гору Хуафучжу, то они нацеливаются на семью Ву".

В Цичжоу были две основные силы: даосская секта горы Хуафучжу, представляющая Цзянху, и семья У, представляющая официальную власть. По их мнению, банда Чанхэ вторглась на границу независимо и создала проблемы. Если они не были кучкой мегаломанов, то у них был заговор.

А если этот заговор не должен был заменить семью У, то он должен был заменить гору Хуафучжу.

"В последнее время даосские секты не получали никаких известий о том, что в Чичжоу вошли силы Цзянху", - сказал Духовный Мастер Чжао.

В настоящее время Ван Сяньчжи и Хуан Чао вызвали хаос в центральных равнинах, но императорский двор не смог их успокоить. Многие силы Цзянху были готовы к действиям и хотели воспользоваться хаосом для расширения своих сил и диапазона контроля. На протяжении веков мир несколько раз пребывал в хаосе, поэтому остроглазые люди могли разобраться в закономерностях. Сейчас мир начал становиться неспокойным, поэтому вассальные государства намеревались собрать войска и вербовать последователей, а силы Джиангху также предпринимали действия.

Наступал хаос, поэтому в мир хотел выйти не только даосизм, но и конфуцианство, буддизм и милитаризм не могли молчать. Все они обладали великими силами более тысячи лет. Когда феодальные князья боролись за гегемонию, они хотели поддержать одну силу, чтобы завоевать мир, чтобы продвинуть свою собственную мысль и стать ортодоксальной мыслью, которая будет править страной.

А небольшие силы в Джанху, такие как соляные, зерновые и речные банды, а также повстанцы также хотели выйти на соревнование, занять место и добиться успеха. Они приняли участие в мировом соревновании и боролись за территорию на центральных равнинах, чтобы стать светскими хозяевами.

"С древних времен герои пришли из простых людей, и никто не хочет быть одиноким и посредственным. В последний год предыдущей династии герои ваганов какое-то время доминировали в этом месте. Если вы хотите добиться успеха, вы должны быть готовы. Теперь проницательные люди увидели намек на хаос в мире, так что они обязательно примут меры заранее. Силы Цзянху контролируют свои места. Они будут сотрудничать с вассальными государствами, укрываться в вассальных государствах, или искать возможность поднять армию в неспокойном мире, чтобы оккупировать государства и графства и развиваться. А теперь пришло время, чтобы различные силы приняли меры".

Духовный мастер Чжао сказал медленно. Именно по этой причине даосская секта горы Хуафучжу будет сотрудничать с семьей У, чтобы вместе контролировать Чичжоу. У них у всех были большие амбиции и они хотели изменить ситуацию в неспокойном мире к лучшему.

"Как вы думаете, к каким силам принадлежит эта речная банда, которая внезапно появилась в Цинчжоу?" спросил У Хуайнань.

"Так как они не являются силой в Цзянху, они должны быть силой императорского двора", - ответил Духовный Мастер Чжао.

"Сила императорского двора?"

Wu Huainan нахмурило и подумало некоторое время. "Недавно пришло время новому комиссару Пинглу вступить в должность". Но должность уполномоченного находится в Цинчжоу, поэтому новый уполномоченный должен отправиться в Цинчжоу, чтобы вступить в должность прежде всего, а затем попытаться завоевать всеобщую поддержку. Почему он приехал прямо в Цинчжоу? Более того, мы не видели церемониальную охрану комиссара. Новый уполномоченный - принц Ан, а не обычный человек в Цзянху, и у него высокий статус, так что он будет на высоком уровне, куда бы он ни поехал. Он не придет тихо и даже не придет с речной бандой".

Духовный Мастер Чжао покачал головой, указывая на то, что через какое-то время не сможет разобраться в этом.

У Хуайнань вдруг улыбнулся. "Это не имеет значения. Мой сын уехал из города со своими сопровождающими, так что неважно, к какой силе они принадлежат, будет ясно, когда мой сын поймает их лидера".

Духовный мастер Чжао кивнул. "Сын твой идет со Сверкающим Мечом, так что он схватит их с легкостью."

Убийственный взгляд вспыхнул в глазах У Хуайнаня. "Кто бы ни пришел, если он захочет вмешаться в Цичжоу, это будет желаемое! Если они действительно люди комиссара, наша семья У заставит их страдать. Я дам ему знать об основах власти семьи У в Цичжоу и о том, как ужиться с семьёй У, когда он вступит в должность комиссара!".

В понимании У Хуайнаня, Ли Йе не стал бы приходить с речной бандой лично, потому что было сказано, что грузовой корабль речной банды был очень маленьким и старым. Как мог избалованный Великий Принц вынести такую ситуацию? Возможно, Ли Йе посадил людей в речную банду или речная банда принадлежала Ли Йе.

Однако, даже если бы Ли Йе был в речной банде, У Хуайнань не стал бы бояться. С его культивированием 6-го уровня Qi-переработки, он не боялся бы Li Ye вообще.

После убийства Лю Синшэня и Хань Вэнюэ в заговоре, Li Ye положил весь кредит к Li Yan, который был необходимостью установить престиж Li Yan. И второй кредит был отдан Wang Duo и Lu Yan, потому что они были премьер-министром, и он был стратегом, который способствовал стратегиям, а не для того, чтобы заряжать вперед.

Даже сказочник сказал, что он планировал стратегию разделения Королевской гвардии и помощь Ли Яню, но не упомянул о его выращивании и боевых способностях. В конце концов, насколько мощной боевой способностью мог обладать человек, только что вступивший в стадию Ци-рефининга? Никто не поверит в этот разговор. Поэтому никто не знал бы, насколько могущественен Ли Янь, за исключением ограниченных людей при императорском дворе и культиваторов, которые были там в ту ночь.

А ограниченных людей Ли Янь попросил не высказываться лично, что должно было защитить Ли Йе. В конце концов, Ли Йе уже был очень привлекателен. Было нехорошо быть слишком привлекательным, и это было бы опасением чрезмерного восхваления.

Ву Хуайнань встал. "Я провожу тебя".

Духовный Мастер Чжао встал и спокойно сказал: "После того, как ваш сын схватил тех людей и допросил их, пожалуйста, сообщите мне".

"Это точно", - уверенно сказал У Хуайнань.

В этот момент раз раздался громкий звук, и казалось, что дверь особняка была сбита.

Потом в него вошёл культиватор с кровью на лице. Он немедленно встал на колени перед У Хуайнанем и с большим ужасом сообщил: "Генеральный инспектор, случилось что-то плохое! Чайлд пойман, и этот человек входит". Он уже бросился к Цветочным Вратам!"

"Что?!" У Хуайнань и Духовный Мастер Чжао были потрясены.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 134 "Так много заботы"?**

У Хуайнань был генеральным инспектором Цичжоу. Под жестким руководством семьи У, Цичжоу находился в хорошем состоянии. Хотя было много случаев издевательств над простыми людьми, нельзя отрицать, что семья У была местным деспотом в Цичжоу и что они имели абсолютную власть в Цичжоу.

Кто-то осмелился ворваться в Чичжоу и сразу же прийти к нему?

Первой реакцией Ву Хуайнаня было то, что он был сумасшедшим?

"Кто там? Сколько их?" Ву Хуайнань вышел за дверь, и его лицо потемнело. Его голос был убийственным из-за большого оскорбления его достоинства.

Духовный Мастер Чжао тоже удивился и не понял, кто осмелился быть таким смелым. У Цзяньхуай вышел на улицу, чтобы арестовать речную банду. Он их не арестовывал, но сам был тяжело ранен и умирает? Духовный Мастер Чжао не думал, что это возможно, потому что как может быть такой мастер, который может сломать Формирование Меча Скайлайт в такой маленькой речной банде?

"Есть только один человек, но я не видел его раньше, так что я не знаю его личности". Он носит белый халат и держит в руке складной вентилятор... Шея старшей девчонки кажется сломанной, наклоненной сбоку. Если мы сразу не поможем, боюсь, что он не сможет жить! - сказал культиватор в спешке.

"Как он посмел! Он осмелился вломиться в мою семью Ву один. Он полностью меня игнорирует? Как он посмел навредить моему сыну?! Кто бы ни пришел, я собираюсь взломать его на куски!" Ву Хуайнань рычал от огромного гнева.

В это время снова раздался звук бомбардировки, очень близко, и земля содрогнулась.

Выражение Ву Хуайнаня изменилось, и он подумал о том, как он может прийти так быстро. Wu Huainan быстро прыгнул на крышу и посмотрел в сторону ворот. "Кто осмелился навредить моему человеку и вломиться ко мне? Выходи, и я дам тебе умереть ужасной смертью!"

"Хватит кричать. Я здесь. Разве ты не видишь?"

Голос Ли Йе прозвучал. Стоя на крыше, он был во дворе от У Хуайнана. Когда он говорил, он посмеялся над Ву Хуайнанем и поднимал Ву Цзяньхуай, который был похож на мертвую рыбу. У Цзяньхуай повесил голову с одной стороны с закрытыми глазами, поэтому никто не знал, мертв ли он.

Видя взгляд Wu Jianghuai, Wu Huainan дрожал от злости и его лицо было красным. "Ты сукин сын! Ты так ранил моего сына. Мне плевать, кто ты такой. Я собираюсь выбить из тебя дерьмо и убить тебя на куски! Иди..."

Когда Ву Хуайнань заказал культиваторы семьи Ву, его слова внезапно застряли у него в горле наполовину. Только что его привлекли У Цзяньхуай и Ли Йе, но теперь он заметил, что культиваторы семьи У лежали внутри и снаружи двора беспорядочно, и что никто из них не мог встать.

Конечности У Хуайнаня были неподвижны, и в его глазах промелькнул намек на сильный ужас. Несмотря на то, что основные культиваторы семьи Ву, а именно, семь человек на крыше, были забраны Ву Цзяньхуаем, рядом с ним, не могли быть недооценены культиваторы среднего звена Ци-рефининга, которые охраняли особняк.

Но пока, не говоря уже о том, что они не смогли удержать Ли Йе некоторое время, они даже не поймали один из ударов Ли Йе и не упали. Как такое возможно?

У Хуайнань не мог не смотреть на Ли Йе. Когда он увидел игривый взгляд Ли Йе, Ву Хуайнань ясно осознал насмешки Ли Йе по отношению к нему, как будто он должен был сказать, что семья Ву - дерьмо и ранимый человек.

Зная об этом, Ву Хуайнань испытывал огромное чувство стыда и негодования в своем сердце, как будто его шлёпали и плевали по лицу средь бела дня, что вызывало у него отвращение, как будто он съел десять тысяч мух.

Происходило то, что У Хуайнань не мог больше терпеть.

"Ну, ты очень заботишься о своем сыне?"

Ли Йе взглянул на У Хуайнань и чихнул. Он поднял Ву Цзяньхуай и бросил в Ву Хуайнань. Когда Wu Jianghuai был все еще в воздухе, Li Ye ударил и ударил Wu Jianghuai далеко. Его удар был мощным, поэтому тело Wu Jianghuai вырвало группу крови в воздухе.

"Так как ты так заботишься о своём сыне, думал ли ты когда-нибудь, что те семьи, которые ты разрушил, также очень заботятся о своих сыновьях, и что те родители, чьи дочери были проданы в публичный дом и умерли от унижения, почувствуют себя разбитыми сердцем?".

Ли Йе смотрел на У Хуайнань холодно, без всяких эмоций, как на мертвеца.

У Хуайнань громко заревел, увидев, что У Цзяньхуай полностью мертв. Он не нанёс немедленного удара как раз сейчас, потому что боялся, что Ли Йе убьёт У Цзяньхуай, но он не ожидал, что Ли Йе убьёт У Цзяньхуай в конце концов, что привело его в ярость.

"Сукин ты сын! Иди к черту!" У Хуайнань вытащил духовный меч, прыгнул с крыши и срубил Ли Йе с головы. Он так разозлился, что нанес удар без оглядки на свое культивирование. Как только появился меч Ци, дул дикий ветер!

Духовный Мастер Чжао не спрыгнул с крыши, а уставился на Ли Йе у ворот двора. Он также ясно видел павших культиваторов семьи Ву внутри и снаружи двора, так что он знал, что выращивание Ли Йе высоко. В его глазах вспыхнул страх, поэтому он не взял на себя инициативу и не появился.

Духовные глаза мастера Чжао стали серьезными по мере того как он видел как Wu Huainan боролся против Li Ye. Он знал, что его шанс пришел. Ли Йе пришлось сосредоточиться на борьбе с Wu Huainan, так что успех его тайной атаки был очень уверен в это время.

Духовный мастер Чжао очень четко представлял себе стиль борьбы У Хуайнаня, которому не хватало разнообразия, но он был очень мощным и выдающимся. Даже культиваторам в одной области было трудно устоять лицом к лицу, поэтому он судил, что молодому белокурому человеку на фронте будет трудно иметь дело с У Хуайнанем. К тому времени, когда он выстрелил в атаку тайком, он победил одним ударом!

Помня об этом, Духовный Мастер Чжао больше не колебался. Время пришло!

У Хуайнань срубил свой меч, как будто он должен был снять звезды и луну. Свет меча Ци пролетел над небом, покрывая солнце. Под ногами Li Ye, голубая черепица крыши пролетела вверх как одуванчики, раскрывая лучи. И лучи дрожали и скрипели под тяжестью, как будто они могли сломаться в любой момент!

Такой удар был не только мощным, но и имел огромный импульс. Культиваторы с низкой культивацией чувствовали бы страх перед боем, если бы не были настроены решительно.

Тем не менее, именно Ли Йе стоял перед У Хуайнанем!

Перед лицом мощного удара, Li Ye чихнул и ударил в сторону Wu Huainan, который прыгнул в воздух!

Циановая кулачковая волна внезапно расцвела и сжалась в огромный кулак. Вихревые ветры сошлись в огромный водоворот, чтобы атаковать У Хуайнань с невооруженным глазом на невооруженной скорости!

"Бах". Кулак ударил Мечом Ци лицом к лицу, и вихрь разрезал Меч Ци на куски. Меч Ци длиной в несколько метров внезапно рассеялся в воздухе, в то время как сила кулака не ослабла и ударила прямо в лицо У Хуайнань!

Его руки дрожали, У Хуайнань чувствовал себя в ужасе, а лицо было наполнено страхом. Он не ожидал, что культивирование Ли Йе будет таким мощным!

Только один удар заставил его меч Ци рассеяться!

Более того, сила его удара не ослабла!

Насколько ужасна была сила его удара?

В этот момент конечности У Хуайнаня были холодными, как будто он упал в ледяную пещеру!

В конце концов, он понял, что человек, стоящий перед ним, был абсолютным хозяином!

Он не знал, насколько могущественным был Ли Е, но он знал, что не может сравниться с ним!

У Хуайнань мог ясно видеть, что голубой кулак внезапно увеличился перед ним, но у него не было времени, чтобы уклониться, и он мог только смотреть на удар, нажимая на голову, как гора Тай. В этот момент он, казалось, услышал крик своей души!

С духовной вихревой Ци, кулак ударил У Хуайнань в лицо яростно, вызывая скучный и четкий звук. Как воздушный змей со сломанной веревкой, У Хуайнань сразу же улетел в обратном направлении, и в небе текла кровь из носа!

Ли Йе выбил его без особых усилий, в то время как в этот момент острый и яркий длинный меч без мощного меча Ци тихо доставал до затылка сзади. До этого момента на кончике меча, выстрелившего как огонь, находился меч Ци, который вот-вот воткнётся в шею Ли Йе!

Духовный Мастер Чжао внезапно начал атаку тайком. В этот самый момент его глаза были полны убийственного замысла и экстаза, который вот-вот должен был увенчаться успехом!

Тем не менее, когда острый меч пришел, Ли Йе немедленно отошел в сторону и повернул свое тело слегка, чтобы дрейфовать, как будто у него был глаз на затылке. Он избежал этой смертельной атаки, которая может выглядеть страшно, но легко!

Ли Йе вытянул два пальца, чтобы точно зажать клинок, и спокойно посмотрел на Духовного Мастера Чжао. "Тебе нравится атака подлецом?"

Духовный Мастер Чжао был жестким повсюду.

Его острый меч был зажат двумя пальцами Ли Йе!

И он не мог вытащить!

Как такое могло случиться?

Услышав слова Ли Йе, Духовный Мастер Чжао был потрясен и напуган, и выражение удовлетворения застыло в одно мгновение. Он не мог не задыхаться от щетины!

"Как он открыл меня?"

"Как он мог открыть меня?"

"Был ли этот парень таким могущественным?!"

Он повернул голову в панике. Когда он увидел спокойный взгляд и холодные глаза Ли Йе, черты Духовного Мастера Чжао были похожи на замерзшие. Он хотел пошевелиться, но не смог и не посмел!

"Тебе так нравится атака подлецов, что ты, наверное, замышлял против многих людей. Мне не нравится ваше поведение".

Услышав равнодушные слова Ли Йе, Духовный Мастер Чжао отрубил его, как будто ему облили холодной водой по голове!

"Всё кончено!"

Он хорошо знал о проблеме.

Прежде чем услышать вторые слова Ли Йе, он почувствовал острую боль в нижней части живота. Духовные черты Мастера Чжао, наконец, могли двигаться, но все его лицо скрутилось. И его тело взлетело прямо, сгибаясь, как креветки.

Духовного Мастера Чжао внезапно вырвало полным ртом крови. Он был так ранен, что потел. Он не мог не кричать и больше не мог держать свой длинный меч. Длинный меч упал на крышу с лязговым звуком.

Это случилось из-за того, что удар Ли Йе прямо разбил его Океан Ци и упразднил его выращивание!

Духовный Мастер Чжао остался без сознания. С отчаянием и болью он закрыл глаза и потерял сознание.

Ли Йе схватил Духовного Мастера Чжао за задний воротник и вышел вместе с ним. В это время У Хуайнань, получивший тяжелую травму, уже взбирался вверх. Рвота крови во время полета, он пытался бежать здесь.

Когда он оглянулся назад, на его окровавленном лице не было выражения, но его глаза, полные страха, были особенно очевидны!

Ли Йе прыгнул несколько раз и догнал У Хуайнаня.

В это время Ву Хуайнань уже наступил на одну ногу на задние ворота усадьбы Ву. Со всей силой он внезапно поднялся высоко!

Он хотел упасть в толпу на главной улице, чтобы Ли Йе не смог его догнать и убить. Он молился в своем сердце, чтобы Ли Йе бережно относился к жизни обычных людей, чтобы Ли Йе не убил его на людях, поэтому у него была возможность сбежать!

В конце концов, усадьба Ву была взломана, так что армия столицы будет послана на помощь У Хуайнаню, генеральному инспектору!

Когда армия прибыла, У Huainan будет в безопасности, потому что это было невозможно для Li Ye, чтобы бороться с армией с его собственной силой!

Однако, план У Хуайнаня провалился.

Когда он был в воздухе, он посмотрел назад нервно, что сделало его настолько шокирован, что его длинные волосы щетиной!

Это произошло потому, что Ли Йе, который одной рукой поднимал Духовного Мастера Чжао, приземлился на верхнюю часть стены задних ворот и поднял к нему руку!

Движение поднятия руки испугало У Хуайнаня!

Он лично испытал удар Ли Йе, поэтому понял, что удар Ли Йе был очень сильным, даже если он выглядел очень обычным!

Ли Йе поднял руку, чтобы слегка похлопать по У Хуайнаню, который был в воздухе!

Порыв ветра поднялся в воздух, огромная Духовная ладонь Qi яростно похлопала вниз по спине Wu Huainan и ударила его вниз с неба, как муху!

"Бах". У Хуайнань сильно упал на главной улице, вызвав повсеместное распространение дыма и почвы. Из-за мощной ладони Ву Хуайнань выбил большую яму диаметром более трех метров и еще один метр глубиной прямо на улице!

Вся улица сильно тряслась, а на главной улице образовалась глубокая яма!

В большой яме Ву Хуайнань столкнулся с землей и расползся на землю. Его конечности больше не могли двигаться, и только пальцы могли автоматически дёргаться, как муха, забитая до смерти!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 135 "Герой, беги.**

На улице было много пешеходов, а в магазинах и ресторанах с обеих сторон было больше людей. Они невероятно широко открыли глаза и были ошеломлены, увидев эту сцену. Пока не было движения в небе, они бросились, свернули шеи и заглянули в большое отверстие.

"Разве он не Генеральный инспектор?"

"Боже мой! Он действительно Генеральный инспектор?"

"Почему Генеральный инспектор... выбил большую яму на улице? И почему он лежал там до сих пор?"

"Это... Неужели вы не узнали, что на Генерального инспектора серьезно напал культиватор и сильно упал? Разве вы не видите, что Генеральный инспектор вообще не двигается?"

"Он уже мертв? Генеральный инспектор всегда был высокомерен и чрезвычайно навязчив. Он никогда никому не давал в глаза, ведя себя как местный деспот. Но теперь он здесь забит до смерти?!"

"Молодец! Этот вероломный чиновник издевался над простыми людьми, так что он должен был умереть давным-давно!"

"Ты прав! Я говорил, что такой вероломный чиновник плохо умрет! Здорово, что возмездие наконец-то пришло. Хаха!"

"Кто убил Генерального инспектора?"

"Кто герой?"

Обсудив за довольно белое, они пришли в себя и посмотрели на поместье Генерального инспектора. Они увидели молодого человека в белом халате, стоящего на вершине стены ворот, чтобы посмотреть вдаль с трепетом его халата. У него в руке был полумертвый даосист.

"Этот человек очень молод. Это он убил Генерального инспектора?" Сильный человек сказал в почтении.

"Он единственный человек, стоящий на воротах поместья Генерального инспектора. Если это не он, то кто?" Ученый вынес решение.

"Он очень красивый. Он заслуживает быть героем, который убил Генерального инспектора. Неужели все герои такие красивые?" У молодой женщины сияли глаза. "Красота прекрасна, как нефрит, а грациозная детка несравненна! Разве он не такой?"

"Он так молод, но он совершил такой праведный поступок, поэтому он не прост! Увы, конечно, герои будут появляться в большом количестве по мере наступления хаоса!" Вздохнул беловолосый старик.

"Никогда не думал, что в этом мире найдется кто-то, кто осмелится воспользоваться мечом, чтобы в одиночку убить вероломного чиновника! У этого героя внушительная внешность и необыкновенный темперамент. Он должен быть кем-то, и в будущем у него будут большие достижения! Если я смогу с ним подружиться, это будет большим удовольствием в моей жизни. Но я не знаю, как зовут этого героя, и что если он будет думать обо мне высоко, то обычным человеком"! В винном магазине наклонился конфуцианский ученый, выглядевший взволнованным и декларирующим.

Ли Йе выслушал все разговоры и привлек внимание бесчисленного множества людей, не сказав ни слова.

Он посмотрел в сторону ворот в конце главной улицы и молча почувствовал волну Духовного Ци в городе в поисках хозяев, прячущихся в темноте.

Однако ни один культиватор не имел достаточно высокой культивации, на которую он мог бы обратить внимание.

Неудивительно, что Личэн был столицей Цичжоу, и многие мастера прятались в городе, но по сравнению со столицей страны Чанъань, где повсюду были таланты и сановники, он отстал слишком далеко.

В империи Тан существовало более 300 штатов, но был только один Чанъань!

Но вскоре Ли Йе увидел особую группу людей, которая заставила его держать рот на замке и очертить насмешку.

Недалеко с обеих сторон улицы бросилась группа чиновников с ножами и группа вооруженных сержантов, которые вскоре собрались на улице перед Ли Йе.

Они пришли агрессивно и наорали на людей, которые мешали им уйти с дороги. Людей, которые уклонялись немного медленно, били, пинали или даже приставляли к ним нож.

Такое большое движение быстро привлекло внимание людей, а также быстро очистить проход для них.

Когда люди в винных магазинах по обе стороны улицы заметили чиновников и сержантов, их выражение изменилось. Некоторые из них были настолько напуганы, что, опасаясь, что их увидят, откинули головы; некоторые прямо закрыли окна, как будто увидели ужасных чудовищ.

Ли Йе сузил глаза, когда увидел эту сцену.

Поскольку отношения между правительством и народом достигли этой точки, как мог императорский двор завоевать поддержку народа?

"Так как чиновники и сержанты идут, герой будет страдать!"

"Почему он ещё не ушёл? Когда чиновники и сержанты прибудут в строй, он не сможет уйти!"

"Какой бы высокой ни была его культура, он не сможет сражаться с тысячей гвардейцев в Цичжоу!"

"Я думаю, он увлечён твоей лестью, чтобы не знать, что надвигается опасность. Он не герой, а глупый человек!" - сказал кто-то кислый.

Человек, который сказал это предложение, был быстро избит, чтобы сбежать.

"Герой, уходи сейчас же! Если ты не уйдешь сейчас, будет слишком поздно!"

"Официальные лица и сержанты тебя не отпустят, так что тебе лучше уйти, пока они не пришли!"

"Герой, не стой на месте!"

Так как Ли Йе вообще не двигался, все беспокоились. За героя, который убил У Хуайнань, большинство людей чувствовали себя благодарными и уважительными от всего сердца, поэтому они не хотели, чтобы он был пойман чиновниками и иметь плохой конец.

Ли Йе не двигался.

Он, конечно же, не ушел.

"Хочешь уйти? Сможет ли он уйти?" Официальные лица и сержанты поспешили. Их лицо потемнело, как будто они готовы кого-то убить. Они вышли на улицу, чтобы грубо разогнать толпу и крепко окружили Ли Йе.

Кто-то спустился в яму, чтобы проверить состояние У Хуайнаня, но вскоре он поднялся с изменившимся выражением лица. Он сказал окружающим нервным коллегам: "Генеральный инспектор мёртв!"

"Что? Мертв?"

"Этот ублюдок не только вломился в усадьбу генерального инспектора, но и убил генерального инспектора? Он действительно ничего не знает о смерти и опасности!"

"Окружите его и не дайте ему сбежать!"

Все чиновники поспешили, и сержанты взорвали рога, чтобы выдать срочное предупреждение и извещение о сборе в военном лагере и на четырех городских стенах. Через некоторое время рога зазвучали в четырех направлениях один за другим. Когда армия в военном лагере за городом получила приказ, они также приняли срочные меры.

Сотня чиновников и сержантов крепко окружили Ли Йе, но они не спешили воевать. Конечно, они не осмелились действовать необдуманно. В конце концов, У Хуайнань был мертв, поэтому они глубоко опасались власти Ли Йе.

Хотя они не дрались, это не означало, что они не будут кричать. Они клялись, говорили дико и указывали на Ли Йе, чтобы он кричал о насилии.

Зрители не расходились, а просто стояли в стороне. Люди в винных магазинах наклонялись над окнами и разговаривали друг с другом.

"Увы, с героем покончено, и он не может уйти сейчас!" Ученый вздохнул.

"Большинство важных чиновников правительства и генералов армии - родственники генерального инспектора, так что они обязательно отомстят генеральному инспектору"! Беловолосый старик выглядел скорбным.

"Пока прибывает армия, у героя не будет шанса сбежать! Жаль, что такой герой умрёт здесь!" - гневно сказал сильный человек.

"Почему он не ушел пораньше? Почему такой красивый молодой человек должен быть таким скучным? Я волнуюсь!" Молодая женщина прикрыла руками свою пухлую грудь и нервно посмотрела на Ли Йе, боясь увидеть, что Ли Йе будет убит на месте.

Официальные лица и сержанты ждали прихода армии. Зрители также знали, что когда армия придет, герой потерпит катастрофу, поэтому они свернули шеи, чтобы посмотреть на конец главной улицы вместе с чиновниками, но выражение обеих сторон было разным.

Независимо от того, в каком настроении они были, их сердца бились быстро. Только Ли Йе спокойно стоял на вершине стены и не думал о себе в дилемме, как человек, наслаждающийся пейзажем, спокойный и расслабленный.

В конце концов, раздались громкие засоры, доносившиеся издалека, как шторм и проливной дождь, и быстро приближающиеся. На глазах у публики, в конце главной улицы, в городские ворота вбежала группа высоких и сильных кавалерий в черных доспехах. Они безостановочно мчались с такой силой, как гора Тай, и с наводнениями.

Главная улица немного дрожала, и сердца простых людей бились быстрее. Только чиновники и сержанты почувствовали возбуждение и радость от сияния глаз. Они снова посмотрели на Ли Йе, подбородок вверх и грудь наружу, как на мертвеца.

Ведущий чиновник закричал: "Ты ублюдок". Ты скоро умрёшь. Спускайся быстрее."

Главный сержант был младшим полковником. Он указал на Ли Йе и поклялся: "Ты ублюдок, ты осмелился убить чиновника, генерального инспектора". Сегодня, если кавалерия не сможет тебя убить, я сменю фамилию на твою!"

Ли Йе посмотрел на них с равнодушием и ничего не сказал.

"Ты притворяешься мастером. Я жду и смотрю, как долго ты сможешь притворяться!" Ведущий чиновник чихнул.

"Поведение мастера? Он просто притворяется дураком!" Младший полковник отругался.

Когда приближались кавалерии, в лицо пришло давление.

Затем, наконец, сержант нашел что-то не так и в шоковом состоянии сказал: "Одежда и доспехи неправильные, значит, это не наши люди!".

"Что? Если они не наши люди, то кто же они?" Младший полковник поспешно оглянулся назад. С первого взгляда он стоял там ошеломленный. Грядущие кавалеристы были одеты в прекрасную одежду и ехали на сильных лошадях с яркими доспехами и острыми копьями, и их движение было необыкновенным. Но в глазах младшего полковника их одежда и доспехи были слишком яркими, поэтому он подумал, когда же кавалерии Цичжоу поменяли доспехи на такие яркие?

Такого не было!

Когда кавалерии быстро ворвались, младший полковник почувствовал себя еще более удивленным и смущенным, так же, как когда он открыл дверь своего дома, он увидел чужих людей вместо собственной жены и детей!

Ведущая кавалерия ехала на белом коне и была одета в белый халат с серебряными доспехами и ножом, необыкновенным и внушительным, похожим на доблестного генерала!

Однако младший полковник ее совсем не знал!

Как это возможно?

Он был очень хорошо знаком с командирами кавалерий в Цичжоу!

Младший полковник стоял ошеломленный на месте, взволнованный.

Конечно, он не знал этого командира, потому что они не были кавалериями в Цичжоу и, конечно, лидер не был командиром кавалерии в Цичжоу тоже.

Это были восемьсот элитных охранников поместья принца Аня, а командиром был Шангуань Цинчэн!

В глазах людей в страхе и ненависти, четыреста кавалерий бросились к воротам усадьбы генерального инспектора, вызывая пыль везде. Shangguan Цинчэн подняла руки для того чтобы надавить вниз с обеих сторон, и после этого элитные кавалерии разделились для того чтобы окружить всех чиновников и сержантов на воротах.

Когда кавалерии смирились с лошадьми и остановились, они направили свои арбалеты и копья на чиновников и сержантов, которые окружили Ли Йе в удивительном и сомнительном взгляде зрителей!

Внезапная смена заставила чиновников и сержантов взволноваться. Они выглядели озадаченными и скучными. Уставившись на сверкающие и острые копья и арбалеты, они почувствовали себя крайне странно и абсурдно.

"Кто вы?!" Младший полковник, наконец, не мог не закричать: "Вы не солдаты Чичжоу, так зачем же вы вошли в Чичжоу?!"

"Почему мы не могли войти, так как ворота открыты?" Шангуань Цинчэн холодно посмотрел на него. Она аккуратно демонтировалась и шагнула вперед к воротам, проходя через чиновников. Она протянула руки к Ли Йе. "Военный командир!"

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 136 Я не готов**

Майор был ошеломлен.

Сержанты были ошеломлены.

Как и офицеры.

Военный командир!

При правительстве Танской империи звание Главнокомандующего не было специфично для определенной должности. Каждый генерал-майор, который вел войска к бою, мог быть назначен Главнокомандующим.

Но Военный Командующий или Командующий Вассалом отличался от Главнокомандующего. По общему правилу, звание Военачальника использовалось армейцами вассальского государства для обращения к Главнокомандующему!

Комиссар Вассальского государства был назван Честным Комиссаром гражданскими офицерами при нем. Слово "Честный" означало честное выполнение своих обязанностей. С другой стороны, военные офицеры обращались к нему как к военачальнику или комиссару вассальского государства, что означало командующего армией, а именно - командующего армией вассальского государства.

Сержанты и офицеры вместе подняли головы, чтобы посмотреть на Ли Йе с агапом во рту.

"Военачальник?"

"Является ли он вновь назначенным комиссаром Пинглу?"

"Как такое возможно?"

"Тогда он настоящий владелец нескольких штатов Пинглу!"

Офицеры и сержанты смотрели друг на друга в чистом ужасе. Все они скорбели в своих сердцах, с горькими взглядами на лицах. Думая о своей жизнестойкости по отношению к Ли Йе, они так сожалели, что захотели покончить с собой, избивая собственные головы.

"Как мы осмелились оскорбить комиссара в лицо?"

"Разве это не самоубийство?"

"Не Ли Йе хотел, чтобы его убили. Это были мы!"

"Но с чего вдруг вновь назначенный комиссар Пинглу прибыл в Кичжоу?"

"И почему он убил генерального инспектора У Хуайнаня, как только он появился?"

Окружающие мирные жители тоже были шокированы. Они все смотрели на Ли Йе. Независимо от того, был ли это учёный или сильный человек, беловолосый старик или красивая дама, все так взволновались в душе, что даже забыли что-то сказать. Они просто измеряли Ли Йе глазами, прилагая все усилия, чтобы увидеть его насквозь.

Через некоторое время дама прошептала: "Он не сбежал, потому что ему не нужно было".

"Он действительно комиссар?" Ученый смотрел его глазами.

"Смотрите! Охрана у городских ворот переоделась! Первоначальные сержанты Цичжоу были заменены этими вагонами и армией халатов и доспехов!" закричал культиватор, указывая на городские ворота.

"Как они хотели, чтобы их заменили?" Сильный человек был озадачен.

"Разве вы не видели? На городских воротах и городской стене полно культиваторов. Они должны быть руками хозяев, которые взяли под контроль городские ворота! Бронетранспортники и культиваторы вместе гнались за первоначальной гвардией от городских ворот!" - с волнением сказал культиватор.

"Насколько высоки были их культивации, чтобы они могли сделать такое?" Руки сильного человека дрожали.

Культиватор утверждал: "Они должны быть невероятно высоки!"

"Похоже, новоназначенный комиссар был готов к этому с подробным планом!" Беловолосый старик сказал: "Он выглядит очень молодым. Однако, он должен быть способным человеком!"

"Я слышал, что новый комиссар - Его Высочество принц Ан. Это правда?" спросил ученый.

"Его Высочество принц Ан? Да, это он! Я прочитал об этом дворцовый бюллетень. Это Принц Ан сбил Вэй Баохена и посоветовал Его Величеству избавиться от Лю Сингшена и Хана Венюэ!" Конфуциозный учёный был вполне уверен.

"Тогда это имеет смысл. Цичжоу - ничто для такого способного человека!" Беловолосый старик кивнул.

"Боже мой. Это он!" У юной леди сверкали глаза, которые она не могла снять с Ли Йе, как будто она смотрела на коробку с блестящими драгоценностями.

Ли Йе позволила Шангуань Цинчэну встать.

Он приехал в Цичжоу в надежде успокоить семью Ву. Когда он был ещё далеко от Цичжоу, у него было 800 бронированных солдат, которые готовились дистанционно, каждый из которых был экипирован двумя лошадьми, чтобы иметь возможность совершить набег в любой момент. Теперь, когда Ли Йе приехал в город Чичжоу, 800 бронетанковых солдат уже на всякий случай ускорились.

То, что Ли Йе увидел и услышал по дороге, укрепило его решимость избавиться от семьи У. Поэтому Ли Йе сообщил об этом Шангуань Цинчэну и попросил ее приехать как можно скорее. Получив приказ, Шаньгуань Цинчэн возглавил отряд голенистов, совершил рейд на 150 километров в течение 24 часов и, наконец, прибыл вовремя.

В сотрудничестве с 800 бронированными солдатами, Сонг Цзяо, Лю Дажэн, Мо Дунли и Чжао Полу, вместе с культиваторами из "Черного офиса", быстро и внезапно взяли под свой контроль городские ворота. Для них не составит труда установить дальнейший контроль над городом Чичжоу.

Ли Йе вытащил счет комиссара и держал его в руке. Затем он оглянулся вокруг на офицеров, сержантов и гражданских лиц.

Он начал говорить медленно. Его голос не был громким, но он был очень четким, который был передан в отдаленные районы в результате его выращивания на 7-м уровне ци-рафинажа. "Я Ли Йе, недавно назначенный комиссар Пинглу". Я заехал в Ки-чжоу по пути в Пинглу. Во время поездки я видел и слышал все преступные деяния У Хуайнаня, генерального инспектора Ци-чжоу, и его семьи. Узнав, что они заставили народ страдать, и получив доказательства того, что У Хуайнань пытался убить меня, я привлек его к ответственности в качестве предупреждения другим!".

Он, конечно, не мог убить генерального инспектора штата. Однако, если бы он это сделал и впоследствии доложил об этом императорскому двору с заполненными записями, Ли Янь не стал бы с этим не соглашаться. Поэтому в данный момент ему не нужно было подробно объяснять это общественности.

Ли Янь продолжил: "Послушайте меня. Как только я начну работать, я буду строго расследовать все взятки и случаи угнетения народа и верну Пинглу в чистую политическую среду! Пока что я буду отвечать за безопасность города и верну право на гарнизон Чичжоу после того, как закончу расследование!".

Голос Ли Йе в этот момент стал немного строже, и он распространился по всему городу. "Все офицеры, имеющие звания в Цичжоу, должны прибыть в дом генерального инспектора для допроса в течение одного часа". Не будет пощады тем, кто опаздывает!"

За словами Ли Йе последовали восклицания окружающих, которые вскоре превратились в раунд бесконечных приветствий.

Все мирные жители, которые видели, что Ли Йе сделал, были воодушевлены и взволнованы. Они очень долго терпели притеснения семьи Ву. Несмотря на то, что они хотели дать отпор, они не смогли. Когда Ли Йе шагнул вперёд, это было идеальное время для появления героя. Неудивительно, что это принесло им огромные ожидания.

Члены и иждивенцы семьи Ву, разбросанные по всему городу, услышали голос Ли Йе. Они все в шоке подняли головы и посмотрели в сторону дома Генерального инспектора. Вскоре после этого они начали трястись в панике. Офицеры с титулами стали белыми, как простыня. Тем не менее, они должны были привести в порядок свою одежду и броситься к дому Генерального инспектора.

Ли Йе спросил у Шангуань Цинчэна: "Ли Чжэнь прибыл?"

"Честный комиссар, я здесь!" Приехало несколько лошадей, где Ли Чжэнь сидел на ведущей. Подойдя поближе, он выкарабкался на лошади, а затем подошел, чтобы поприветствовать Ли Йе.

Ли Йе кивнул. "Сначала ты обращаешься с офицерами Цичжоу и отличаешь коррумпированных от хороших". Я скоро вернусь."

"Да!" Ли Чжэнь ответил.

Shangguan Qingcheng посмотрел вверх на небо и понял, что это было около 3 до 5 вечера, судя по углу солнца. Она стала беспокоиться и спросила Ли Йе: "Уже поздно. Когда Ваше Высочество вернётся, если Вы сейчас отправитесь на гору Хуафучжу?"

Ли Йе улыбнулась Шангуань Цинчэну и сказала: "Не волнуйся". Я вернусь до обеда".

Ли Йе посмотрел в руку на Духовного Мастера Чжао, а затем вылетел и унес его.

Шангуань Цинчэн посмотрел на отступающую фигуру Ли Йе, в то время как его слова звучали в ее голове.

"Я вернусь до ужина".

Он говорил безразлично, а не доминирует, но его слова открыли его абсолютную уверенность!

Даосская секта горы Хуафучжу была одной из двух главных держав в Цичжоу, помимо семьи У. Поскольку Ли Йе взял под свой контроль город Цичжоу, стало возможным решить проблему семьи У. Затем Ли Йе необходимо было добраться до даосской секты горы Хуафучжу.

В даосской секте существовали не только даосские методы, но и доктрины, не говоря уже о том, что в секте было большое количество культиваторов, которые оказали огромное влияние на гражданское население. Могут возникнуть проблемы, если Ли Йе оставит им возможность справиться с переменами в Цичжоу.

Даже если бы они не вызвали неприятностей в Чичжоу, не было бы хороших новостей о том, что они сбежали в префектуру Цин или в Пэнлай.

Ли Йе приехал в Цичжоу первым, потому что хотел быстро дезинтегрировать местные власти в Пинлу по одному, пока их соперники не подготовились и не объединились, чтобы дать отпор. Если бы он поехал непосредственно в префектуру Цин, все местные власти были бы едины и могущественны, что было последним, что Ли Йе хотел увидеть.

Гора Хуафучжу была близко к городу Цичжоу. После того, как Ли Йе покинул город, ему потребовалось мало усилий, чтобы добраться до подножия горы.

Так как его прибытие было внезапным, у горы Хуафучжу не было никаких приготовлений. Было замечено много паломников, мирно поднимающихся вверх или спускающихся с горы. Паломники образовали бесконечный поток вдоль пути.

Ли Йе не нужно было спрашивать о маршруте. Он просто следовал за паломниками и быстро поднялся на гору.

Поднимать даосского хозяина в руке должно было быть интересно. Однако Ли Йе мог летать, как дикий гусь, на такой высокой скорости, что даже культиватор с низкой посадкой мог заметить только тень, проходящую мимо, не говоря уже об этих обычных паломниках. И даже при их попытке не было видно ничего ясного. Поэтому Ли Йе не беспокоилась о том, что они попадут в даосский храм и дадут им знать.

Не доезжая до зданий на вершине горы, Ли Йе взглянул на даосский храм и остановился.

Перед даосским храмом не было паломников. Поскольку было уже поздно, большинство паломников спустились с горы. Остальные паломники также быстро ушли, так как перед воротами храма стояло несколько рядов даосских мужчин в серой одежде. Они отправились в бой, уставившись на Ли Йе, готовые в любой момент начать битву.

Ли Йе это не волновало. Было бы неловко, если бы культиваторы горы Хуафучжу не заметили его перед воротами и срочно отреагировали.

Ли Йе бросил даосского мастера Чжао на фронт. Он посмотрел на этих даосских убийц и покачал головой. "По моим сведениям, все даосские священники были преднамеренными. Они были необыкновенны не только в манерах, но и в умах. Однако, то, что я видел здесь, отличается от того. Вы все выглядите хорошо воспитанными, но убийственными. Это как разница между небом и землей".

Даосизм в этом мире был известен как даосская секта. Даосских священников называли даосскими людьми. Названия отличались от названий в мире Ли Йе. Конфуцианство и буддизм имели одну и ту же разницу. Одним словом, вещи в этих двух мирах не были одинаковыми.

Желтокурый даосский мужчина стоял на лестнице за несколькими рядами серых даосских мужчин. У него был острый взгляд, как будто его лицо было нарисовано из железной ручки и золотого крючка. Его римский нос был довольно привлекателен.

Он чихнул: "Ученик даосской секты на горе Хуафучжу сделал тебя грешником даосской секты! Мы не пошли за тобой, но ты вломился сюда один! Я не видел человека, который жаждал бы смерти, как ты. Ты хочешь убить себя сейчас или хочешь, чтобы мы это сделали?"

Ли Йе посмотрел на даосского мастера Чжао на земле и держал руки в рукавах. Он безразлично сказал: "Он, как ученик даосской секты горы Хуафучжу, намеревался убить меня и раньше. Теперь я прошу, чтобы его заговорщики были разданы вашим храмом. Мое время ограничено, потому что я хочу вернуться поужинать. Ты можешь решить быстро".

Ли Йе должен был сказать это, чтобы завоевать Цзянху в Пинлу, а не уничтожать его, чего он не мог сделать. Поэтому ему нужен был предлог. Иначе он был бы врагом Цзянху в Пинлу. Это была просьба о том, чтобы его убрали.

"Твоя гордость раскрывает твое невежество!"

Желтокурый даосский человек был в ярости. Он высокомерно отругал Ли Йе, не проверив его личность, потому что у него не было выбора. "Даосская секта горы Хуафучжу по своей силе занимает первое место среди даосских сект в Цичжоу! Мы прошли через бесчисленные битвы и победили бесчисленных соперников, чтобы попасть на вершину всех сил Цзянху в Цичжоу. Ты такой высокомерный и невежественный. Ты заплатишь за это!"

Ли Йе качал головой с вздохом и шагнул вперёд. Он серьёзно сказал: "Я сказал, что моё время ограничено. Почему ты до сих пор так много болтаешь? Я начну."

Он наступил на белую мраморную землю. Круг зеленого света распространился под его ногой, как будто стрекоза ободрала поверхность воды.

Круг зеленого света вызвал цепной эффект. Внезапно белые мраморные кирпичи вокруг него покрылись зеленым туманом, как прекрасный нефрит. Это было бросалось в глаза.

Такая красивая внешность часто скрывала невообразимую опасность. После того, как зеленый туман ушел, Ли Йе вдруг обнаружил, что перед ним стало совсем темно. Не было никакого света, кроме осколка зелёного света на земле.

Даосские люди сели, скрестили ноги, закрыли глаза, прошептали руки в заклинательных жестах. Они сидели на земле; однако, казалось, что они парили в воздухе. Зеленый свет делал каждое из их лиц скрученным и страшным, как у призрака.

Ли Йе сделал несколько шагов вперед. Но он не приближался к этим даосским людям так, как будто ходил кругами.

"Попался!"

Желтокурый даосский мужчина плавал позади серокурых даосских мужчин. Он злодейски засмеялся, уставившись на Ли Йе, злорадствуя над неудачей последнего, как будто уставился на добычу в ловушке.

Он сказал: "Как только ты войдёшь в Великое Формирование Бессмертного-Убийцы с горы Хуафучжу, ты никогда не сможешь выбраться! Вы не поверили мне, когда я сказал, что вы невежественны. Если бы ты не был таким невежественным, как бы ты мог сам войти в великое образование? По правде говоря, великое формирование превосходно, но мы не можем его сдвинуть. Оно действует только тогда, когда в него попадает добыча. Ты так глуп, что так нетерпеливо торопишься. Никогда не видел такого притона!"

Пока он говорил, даосские мужчины в серой рубашке рисовали руками в воздухе. В пространстве перед ними образовалась серия зеленых призывов. Они были похожи на иллюзии, но у них были очень сильные колебания Духовного Ци.

"Человек, невежественный и высокомерный, не заслуживает права жить в этом мире". Ты оскверняешь мир!"

Желтокурый даосский человек чихнул. Он также сел на "небо" и начал рисовать свое Призвание. Очевидно, что он был высоко в выращивании, потому что очень быстро закончил Призвание. Затем он положил палец на зеленый Призвание и вдруг закричал на Ли Йе: "Ты готов к своей гибели?".

Ли Йе покачал головой и ответил серьезно: "Нет, я не готов".

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 137 Желание учиться**

Li Ye запустил свой Духовный Qi, чтобы прорвать якорь пламени на верхней части его указательного и среднего пальцев. Он указал пальцами вперёд. После этого, якорь пламени полетел на желто-кровати даосиста. Способность Ли Йе целиться была совершенной и неоспоримой. Однако, пламенный якорь исчез на полпути к цели, как будто он вошел в другой мир.

Он никогда не видел этого образования до его переселения.

Было много различий между двумя мирами. Даже Ли Йе не мог знать всего.

"Это бесполезно! В Великом Образовании Бессмертных-Убивающих все действия культиваторов и все их технические атаки неэффективны. Вы не можете ни двигаться вперед, ни назад, ни атаковать, ни защищаться. Единственное, что ты можешь сделать - это ждать своей гибели!"

Глаза желтобрюхого даосского человека были полны насмешек. Его тон был похож на то, как будто он объявлял правду без возможности опровержения. Он закончил свое Призвание и внезапно указал на Ли Йе. Потом зеленое Призвание полетело на Ли Йе.

Зеленый Призыв исчез на полпути и появился снова. Вначале она была далека от Ли Йе, но после того, как она появилась вновь, она стала гораздо ближе к Ли Йе. Маленький Призыв стал длиной три метра. Она яростно зажгла зеленый свет и внезапно выстрелила потоком света в Ли Йе.

Ли Йе пытался избежать этого, но это оказалось неэффективным. Зеленый свет Призыва образовал прямоугольник, который точно покрыл Ли Йе!

В то же время Ли Йе обнаружил, что его окружающий мир снова изменился. В темном пространстве появилось множество шпилей, которые полностью заполнили пространство и непрерывно кружились, заставляя Ли Йе чувствовать головокружение.

Ему было плохо в голове и в животе, ничего не делая!

"Потерявшее разум заклинание?" Ли Йе узнал зеленое "Призвание". Если быть точным, это было не Призвание, а заклинание.

Так называемое Заклинание "Потеря Разума" использовалось для того, чтобы поставить культиваторов в состояние душевного расстройства, чьи способности различать и судить были потеряны, а способность защищать была в значительной степени ослаблена!

Даосист в желтой кровати самодовольно засмеялся. "Ты знаешь заклинание "Потеря разума"? Немного знаю. Но все равно оно бесполезно. Знание названия заклинания только заставит тебя умереть без головоломок в твоем разуме!"

Потом желтокурый даосист ворчал: "Заклинание Пять Громов!"

Десятки даосских серокожих открыли глаза и зажгли страшный свет. Потом они направили пальцы вместе на Ли Йе. Зеленые призывы перед ними летели на Ли Йе под разными углами, как пучок стрел!

Из-за шпилей в темном пространстве, даосские мужчины были скручены, намного больше скручены, чем те, что в искажающем зеркале, и выглядели фальшивыми. Поэтому позиции входящих вызовов было трудно предсказать!

Вскоре после этого стало ясно Ли Йе. Между ним и даосами, которые находились за черными шпилями, существовал зеркальный барьер. Его тело было покрыто, как будто он был в стеклянной бутылке. Шпили появились на стекле, а даосы были за стеклянной бутылкой!

Несмотря на то, что он не знал о формировании, Ли Йе понимал формирования достаточно хорошо, чтобы понять по аналогии, так как все изменения соответствовали основам формирований. Узнав об этом знании, Ли Йе посмотрел вниз на землю, покрытую зеленым туманом, который кружился, как сумасшедший. От одного взгляда у него кружилась голова!

Вдруг он понял, что под его ногами действительно было образование, которое было небольшим образованием, отличным от великого образования. Это было быстрое вихревое в определенном гениальном способе. Направления были прерваны этим вихрем. Всякий раз, когда Ли Йе делал один шаг, вихревая формация отправляла его обратно к отправной точке. Поэтому, как бы он ни двигался, Ли Йе всегда был в одном и том же положении!

"В великом строю скрыта маленькая формация. Это интересно". Ли Йе не беспокоился об этом. Вместо этого, его разум был умиротворён и он даже улыбнулся.

В этот момент намерение убить достигло своего пика. Десятки призывов исчезли в "небе", и появились яростные колебания Духовного Ци от вихревых черных шпилей, которые почувствовал Ли Йе. Затем на голову Ли Йе разбилась вспышка пурпурной молнии!

"Прими заклинание Пяти Громов!" Тело желтобрюхого даосского человека тоже было скручено. Его потрясающий голос был со всех сторон.

Вспышки пурпурной молнии падали на Ли Йе один за другим не от одного, а от бесчисленных черных шпилей по всему небу!

Ли Йе пытался избежать их, двигаясь, но это было бесполезно. Фиолетовый гром ударил его по телу. Один. Два. Три... Казалось, что нет конца этим атакам, рев которых тоже был бесконечен.

Ли Йе был как маленький травяной клинок перед фиолетовой молнией. Трудно было видеть его фигуру среди ударов молнии, которая освещала пространство вокруг него. Исключительно белый свет покрывал все!

Под такими нон-стопными ударами грома и молнии даже огромное здание рухнуло бы в пепел, и больше ничего не осталось, не говоря уже о травяном лезвии.

Даосцы были рады своей победе. Это стоило им больших усилий, чтобы запустить великое строение и использовать техники. Теперь они были очень рады.

Они знали о силе Великого Формирования, Убивающего Бессмертных, которое значительно усилило силу Заклинания Пяти Громов. Эта сила была слишком велика, чтобы ее мог выдержать обычный культиватор!

Однако, все они были ошеломлены после того, как белый свет рассеялся.

Потому что Ли Йе все еще стоял там!

Ли Йе держал руки за спиной. Шипящие искры молнии продолжали выходить из его тела, как будто земляные черви искрились и затемнили его повсюду. Его волосы были кудрявыми, как будто они завивались. Однако его одежда оставалась чистой и опрятной, без грязи и складок.

Глаза Ли Йе были слегка закрыты в этот момент. Он глубоко вдохнул, и даже на его лице было видно удовольствие!

"Точно! Давно я не наслаждался вкусом электротерапии."

К удивлению даосских седоголовых, Ли Йе немного свернул шею и оглянулся на волосы. Потом его улыбка стала больше. "Хорошая парикмахерская. Но сила была недостаточно высока, чтобы должным образом активизировать все мои мышцы и кости".

Он посмотрел на даосиста с желтой кроватью, лицо которого было закалено, и спросил: "Есть еще? Такой маленький гром и молния не могли удовлетворить меня. Ты должен хорошо относиться к своим гостям, но не будь таким злым. Дайте мне еще".

"Ублюдок! Не будь высокомерным!"

Желтокурый даосист разозлился от смущения. Он не думал, что Ли Йе настолько "долговечен". Великое Сотворение Бессмертных-Убивающих могло ослабить обороноспособность культиваторов и в то же время усилить силу заклинания. С такой разницей Ли Йе должен был быть обречён в теории, даже если он был под кайфом в культивировании. Но теперь Ли Йе был цел и невредим. Это превзошло его ожидания и заставило его в шоке.

Слова Ли Йе сильно унизили даосиста с желтой кроватью. "Долговечность" была неожиданной, а его умный рот еще больше удивил его. Даосист с желтой каемочкой не выдержал. Он сказал со зловещим лицом: "Это был только первый раунд атак Заклинания Пяти Громов". Какой смысл быть высокомерным? Посмотрим, как ты справишься со вторым раундом!"

По приказу даосиста с желтой каемочкой все остальные даосисты снова начали рисовать Призвания. На этот раз все они выглядели серьезными и строгими, а не расслабленными.

Ли Йе улыбнулся. Наблюдая за тем, как они рисовали "Призвания", он одновременно наблюдал за великим строем. Черные шпили все еще были по всему небу. И строй все еще быстро вихрел. Ли Йе выстрелил из потока Духовного Ци. Как только поток попал в шпили, он исчез, как будто его поглощали шпили. С другой стороны, было трудно заметить структуру строения, которая сияла зелёным светом.

Желтокурый даосист закончил Призвание, на которое он распылил полный кровавого тумана рот после того, как прикусил кончик языка. Это показало, что он использовал все свои силы. Указывая на Ли Йе, он закричал: "Заклинание, разделяющее души!"

В то же время, 20 таоистов в серой рубашке снова наложили заклинание Пять Громов!

Ли Йе держал руки за спиной, наблюдая за тем, как заклинание "Разделяющий Дух" исчезает в небе и вновь появляется перед ним. Его глаза мерцали, когда он поймал путь Заклинания, Разделяющего Духов!

Эффект Духовного Разделяющего Заклинания был подобен эффекту Заклинания Потерявшего Разум. Разница была в том, что заклинание Духовного Разделения предназначалось для нападения на земледельцев более высокого уровня. Атаки должны были быть более глубокими и в результате были более мощными.

Заклинание, разделяющее духи, упало перед Ли Йе с осколком света. Внезапное затемнение поразило его разум, и Ли Йе почувствовал, как будто потерял все сознание.

Но Ли Йе подготовился достаточно хорошо, чтобы восстановиться вскоре после этого.

После того, как заклинание Пяти Громов исчезло, черные шпили в разных позициях стали кружиться быстрее. Ли Йе обнаружил, что это были именно те шпили, которые выстрелили в фиолетовую молнию. Как и ожидалось, ускоряющиеся шпили выстрелили более мощными вспышками фиолетовой молнии!

У Ли Йе был еще один душ фиолетовой молнии. Среди чрезвычайно белого света его фигура снова выглядела расплывчатой.

Даосские мужчины широко открыли глаза, не избегая ослепительного белого света. Они внимательно наблюдали за тем, в каком положении находился Ли Йе, все они затаили дыхание, сердца бьются быстрее. Они были полны ожиданий и немного нервничали.

На самом деле, белый свет не заполнял все пространство, когда его видели под их углом. Но для Ли Йе, который был пойман в ловушку в свете образования, свет был похож на огромную прозрачную стеклянную бутылку, в которой был весь свет.

Когда свет рассеялся, фигуру Ли Йе можно было увидеть. Все даосцы с серой и желтой кроватью были в шоке. Для них это было невероятно, некоторые из них даже были в панике.

Потому что Ли Йе ушёл оттуда, где был. Он вскочил и разбил кулак о "бутылку".

"Крэк!" На "бутылке" вдруг появился треснувший круг, после чего "бутылка" разбилась полностью, а Ли Йе вырвался из "бутылки"!

Ли Йе действительно выбрался из Великого Поколения Бессмертных-убийц!

Невероятно!

Таоисты не могли поверить в то, что видели!

Потом они увидели улыбку Ли Йе.

Вскоре после этого огромная волна зелёного кулака разбилась, дуя свирепый ветер и затуманивая их видение.

Таоисты в серой рубашке, которых ударила кулачковая волна, улетели в обратном направлении, блевая кровью. Затем они упали на землю перед храмом, на которой образовалось множество отверстий. Их хромые тела были заложены в отверстия и больше не могли двигаться!

Руки желтокурого даосца дрожали. В шоке он указал на Ли Йе, глазные яблоки которого чуть не выпали, а голос дрожал. "Как... как ты мог выйти из Великого Сотворения Бессмертных-Убивающих"? Как ты мог его сломать?"

Ли Йе схватил за шею желтокурого даосиста и свернул губы. "Ты правда думал, что твоя формация может заманить меня в ловушку? Я просто подумал, что расстановка неплохая, и хотел ее изучить, потому что никогда ее раньше не видел. Разве твой хозяин не говорил тебе, что ты должен оставаться готовым узнать о неизвестном, чтобы насладиться устойчивым развитием?".

"Ты... ты..." Желтокурый даосист не смог закончить предложение. Но его лицо открыло его мысли: Он не мог доверять ничему, что говорил Ли Йе!

Ли Йе ступил на каменную лестницу, все еще держась за шею даосиста с желтой каемочкой, и бросил его тяжело на ворота храма. Ворота были открыты стуком. Даосский человек начал блевать кровью и был оставлен в стороне. Ли Йе вошел через ворота с поднятыми за него руками.

Он мирно сказал: "Я закончил изучение Великого Формирования Бессмертных-Убивающих". Обычно я играл с тобой, чтобы выразить свою признательность. Но не сегодня, так как мне нужно вернуться к ужину".

Сила Великого Смертоносного Убивающего Формирования была превосходна. Тем не менее, культиваторы, которые управляли формированием, были намного ниже в выращивании по сравнению с Ли Йе. В результате Ли Йе сумел сломать формирование только своей силой, даже если он не видел сквозь нее.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**ГЛАВА 138 Завоевать Цзянху**

Войдя в ворота, Ли Йе посмотрел на главный зал даосского храма. Его громкий голос раздавался, как волны, и звучал, как бомбы, взрывающиеся на каждом углу храма: "Кто-нибудь еще? Немедленно выходите сражаться. Я занят!"

Десятки учеников секты вылетали отсюда с острыми мечами в руках. Они окружили Ли Йе вдалеке, каждый из которых выглядел достаточно злым, чтобы проглотить его заживо. В то время как никто не осмеливался начать драку.

Перед площадкой под ногами Ли Йе стоял склон, на котором лежало более ста каменных ступеней, ведущих в главный зал. В этот момент на другой стороне ступеней появилась группа даосских мужчин. Они посмотрели вниз с высоты и уставились на Ли Йе с враждебностью.

Среди них были два даосских мужчины среднего возраста, принадлежавших военно-морскому флоту, и они окружили ведущего даосского мужчину старшего возраста в черном платье.

Даосские мужчины, принадлежащие военно-морскому флоту, слева холодно уставились на Ли Йе. Он выглядел презрительно и престижно, как бессмертный, глядя на смертного, как будто он мог решить жизнь и смерть Ли Йе своим малейшим движением.

Он ругал, как будто он ругал того, кто совершил ошибку: "Ублюдок! Разве ты не знаешь, что здесь гора Хуафучжу? Как ты смеешь врываться в запретную землю нашей даосской секты и обижать наших учеников? Совершив такое преступление, почему бы тебе не встать на колени, чтобы исповедаться в своих грехах?"

Ли Йе поднял голову, руки держались за спину и посмеялся над человеком: "Я ненавижу тебя больше всех, кто всегда придерживается принципов. Не делай из себя императора и всех остальных".

"Как ты смеешь говорить невежливо старейшинам нашим в запретной стране нашей даосской секты? Разве ты не знаешь, что совершил непростительное преступление? Оскорбив даосскую секту, вам негде будет спрятаться, как бы велик ни был мир!" Даосский человек яростно сказал: "Не стесняйся больше вставать на колени, иначе ты не сможешь остаться нигде в Цзючжоу"!

Ли Йе склонил взгляд на него: "Готов к разговору?"

"Ты!"

"Хватит", чернокожий даосский старейшина помахал рукой. Он выглядел мирным и добрым, проецируя естественное достоинство и силу. Его манера была необыкновенной. Он посмотрел на Ли Йе и безразлично сказал: "Ты не можешь ворваться в запретную землю даосской секты, ты не можешь, как мирянин, избить или убить учеников даосской секты". Так как ты совершил преступления, ты не можешь избежать наказания. Я смилостивлюсь над тобой. Молодые люди в таком возрасте просто грубияны. У меня нет намерения убивать тебя. Если вы готовы встать на колени и исповедаться в своих грехах в главном зале и провести остаток жизни, служа бессмертным, я могу пощадить вашу жизнь".

Ли Йе громко засмеялся: "Я ненавижу тебя еще больше, по сравнению с человеком слева". Он плохой, но не лицемерный. В то время как ты проявляешь терпимость и понимание только для того, чтобы показать своего начальника. Ты такой хорошенький. Я ненавижу тебя больше всего."

Лицо старшего чернокожего даосского мужчины упало. Он выглядел добрым, когда хотел. Когда он разозлился, на него оказалось страшное давление, гораздо большее, чем на бывшего даосского человека. Намерение убить также стало разумным: "Ты упрямый и безнадежный! Тогда я приму правосудие от имени Небес и убью тебя!"

"Главный хозяин. Не говори больше этому ублюдку. Я избавлюсь от него!" "Даосский человек слева сложил руки в гневе.

Старший чернокожий даосский мужчина медленно кивнул.

Он преподнес мирный образ жизни. Но на самом деле это была властная манера, которая отличала черное от белого или решала жизнь и смерть одним словом.

Ли Йе покачал головой: "Ты стоишь слишком высоко и слишком много болтаешь". Мне не нравится смотреть на людей, особенно долгое время. Тогда ты можешь двигать свои задницы сюда!"

В этот момент владелец даосского флота слева собирался вытащить свой меч и выпрыгнуть.

Ли Йе опустил брови и сблизил глаза. Подойдя к каменным ступенькам, он яростно выбил кулак: "Удар, собирающий облака"!

Даосский храм был внезапно окутан облаками, где пурпурный Ци был поднят так же, как и необыкновенный вид облаков на вершине гор во время восхода солнца.

Посреди пурпурных облаков дул огромный кулак яростного ветра. Растения в даосском храме яростно свистели, грязь и грязь летали вокруг, кирпичи и плитки были подняты, а близлежащие ученики даосской секты летали один за другим в обратном направлении.

Под властью этого кулака шаг за шагом разбивались сто каменных ступеней, пока полностью не разбились, порошки которых рассыпались в стороны. Сила кулака напрямую распахала огромный овраг на всем склоне!

Поскольку сила кулака двигалась чрезвычайно быстро, он вскоре достиг вершины ступеней, где даосский человек слева только что вытянул свой меч и выпрыгнул наружу. Затем он стал первой жертвой силы. Его тело было поднято высоко в небе, как лист, и уплыло в никуда.

Старший чернокожий даосский мужчина и другие даосские мужчины не смогли сохранить свою высшую манеру по мере того, как пришла власть. Они сразу же в панике отступили назад, чтобы избежать кулака.

Но им не удалось!

Все даосские мужчины на вершине ступеней, включая старшего чернокожего даосца, были разбиты силой кулака. Они уже начали плеваться кровью, прежде чем упасть на землю.

Низкорослые даосские мужчины сразу же погибли, их тела взорвались, а кровь распространилась, превратившись в порошок.

В огромном расцвете сил зал на вершине ступеней был перепрыгнут силой кулака. Тогда его крыша сразу же исчезла!

После того, как сила кулака умерла и пурпурные тучи ушли, покой снова обрушился. Но даосский храм полностью превратился в пепел.

Дома упали, и повсюду были разбитые дрова и камни. Лощина на склоне была 1,5 метра в ширину, десятки дециметров в глубину и более ста ступеней в длину. Это было так поразительно.

Старший даосский чернокожий человек упал в передней части главного зала. Он не мог встать, но его рвало кровью, чьи волосы были в беспорядке, а черное платье было сломано. В его отчаянных глазах Ли Йе шаг за шагом шел к нему и смотрел на него бесчувственными глазами вниз.

"Что заставило тебя подумать, что ты можешь относиться ко мне, как к дилетанту, превосходно? Даосская секта - это не Бессмертный суд. Как ты смеешь вести себя как бессмертный?"

Ли Йе подошел к старшему чернокожему даосскому человеку и наступил на его тело: "Ассоциируясь с коррумпированными офицерами, чтобы издеваться над гражданскими, ты даже можешь получить пожертвование паломников без угрызений совести. Будучи таким бесстыдным, почему бы тебе не исповедаться в своих грехах?"

Старший чернокожий даосист боролся: "Ты не можешь убить меня". I... Я - директор даосской секты, а я - верховный в даосской! Я великий блеск. Однажды я стану национальным хозяином после того, как даосская секта завоюет мир. Все люди должны поклоняться мне. Ты всего лишь мирянин... ты не можешь убить меня!"

Нога Ли Йе упала с бум-бумом и сломала шею старому чернокожему даосскому человеку. Голова последнего упала прямо с тела, так как Ли Йе использовал довольно большую силу.

Взглянув на тело безразлично, Ли Йе ушел с поднятыми руками: "Только Истинный Дракон заслуживает поклонения всех людей!".

...

Когда Ли Йе вышел из даосского храма, прибыл Сонг Цзяо, возглавлявший культиваторы из "Черной канцелярии".

Ли Йе не сразу ушёл. Вместо этого он сел на каменные ступеньки в передней части храма. Сонг Цзяо заглянул в храм и удивился. Она повернула голову и измерила Ли Йе всерьез. Она щелкнула языком: "Ты сделала это такой тяжелой рукой!".

Ли Йе не ответила, потому что в этом не было необходимости. Вид со стороны ворот был хороший. Не было деревьев, блокирующих зрение, чтобы можно было заметить вид с холма. Он понизил голос: "Ты справляешься с последствиями горы Хуафучжу. Черный офис должен заняться делами Цзянху в Цичжоу. Отныне весь Пинглу должен управляться Черным Офисом".

Сонг Цзяо присел на корточки рядом с Ли Йе. Каменные ступеньки не были широкими, где она чувствовала себя немного узкой. Одежда на спине плотно прилегала к талии и совсем не складывалась. Тогда весь изгиб бедра был представлен ей идеально. Клэри одной рукой поддерживала свой маленький и изящный подбородок. Скрученные пальцы сжали красные губы и сделали их более привлекательными.

Она посмотрела на боковое лицо Ли Йе. Подбородок двигался вверх и вниз, когда она говорила: "Разве Черный кабинет не является офисом шпионов и киллеров?".

Офис шпионов и киллеров просто означал агента по информации и убийствам.

"Предоставление шпионов - это только часть обязанностей Чёрного Офиса". Как только вы ступили на землю Пинглу, вам была назначена вторая обязанность, которая является правящей Пинглу".

Было очевидно, что Ли Йе спланировал это заранее. Он быстро сказал: "Цзянху не может быть обречён, а только завоеван". Я убил много людей на горе Хуафучжу, но моей целью не было обречь даосскую секту горы. В Цичжоу было много сил Цзянху. Все секты зависят от разных сил. Мне нужно, чтобы Черный Офис руководил их работой на правительство и мирно ладил с мирными жителями. Они не должны ни нарушать запреты, ни разгуливать по уездам, ни грабить села и становиться катастрофой государства".

Сонг Цзяо ответил гудком и сказал низким голосом: "Это легко. Цзянху в Цичжоу была угнетена даосской сектой горы Хуафучжу. Теперь, когда даосская секта горы Хуафучжу была сильно ослаблена, мы могли бы поддержать другую секту, чтобы заменить гору Хуафучжу, которая могла бы привести силы Цзянху следовать вашему приказу".

Ли Йе покачал головой и сказал серьезно: "Это не то, что я имею в виду. Власти Цзянху должны следовать приказам Чёрного Офиса. Не обязательно иметь другую власть, чтобы вести их. Чтобы быть простым, мне нужен баланс между силами Цзянху в Цичжоу. Никто не должен быть доминирующим. В то же время, все силы работают на меня. Я компенсирую им их вклад. Тогда конкуренция между державами перейдет из Джиангху в мой список задач".

Сонг Цзяо постепенно понял: "При таком раскладе между державами не будет никаких трений и убийств". В Цзянху будет гораздо больше мира. В то же время, ваш контроль над Цзянху будет усилен".

Ли Йе кивнул и улыбнулся: "Вот так".

Сонг Цзяо связала свои прекрасные брови: "Силы Цзянху раньше были в состоянии безделья". Они будут тебя слушать?"

"По сравнению с объединением семьи У и горой Хуафучжу, которая занимала все блага в Цичжоу и слишком сильно их угнетала, державы Цзянху под моим руководством найдут для себя справедливое отношение к ним, и все они получат возможность расти". Почему они не принимают меня?" Ли Йе был вполне уверен: "Ключ к этому - четкий и строгий стандарт приза и наказания".

Сон Чжиао хихикал: "Ты так говоришь, я чувствую, что мои тяготы очень тяжёлые!"

Ли Йе повернул голову и посмотрел на неё: "Я верю тебе".

Сон Чжиао слегка оглушил, а потом подмигнул Ли Йе. Она засмеялась, закрыв рот: "Ты заставил меня стесняться!"

Ли Йе обнаружил, что Сонг Цзяо вел себя сентиментально и быстро повернул голову: "Независимо от власти Цзянху или местного правительства, у меня есть только одна просьба, которая должна принести пользу людям". Разве люди Цзянху не любят обеспечивать правосудие? Они могут. Я даю им право. Но перед тем, как действовать, должно быть проведено исследование фактов. Я буду хвалить тех, кто поступил правильно, и наказывать тех, кто поступил иначе. Если речные банды хотят больше квалификации перевозчиков, я дам им, исходя из того, что они должны соблюдать законы и делать хорошую работу. Другие виды квалификации могут быть предоставлены соответственно".

Остановившись на некоторое время, он продолжил: "Не только для Чичжоу, должен ли весь Пинглу следовать тем же путем в будущем". Здесь можно попробовать и накопить опыт".

"Понял". Сонг Цзяо кивнул.

Ли Йе вздохнул с облегчением: "Придет хаос". У нас нет времени. Мне нужно собрать все силы, чтобы добиться некоторых успехов. У нас есть все силы, тогда нам нужно скоординироваться и объединиться!"

Потом Ли Йе встал и стряхнул с себя пыль: "Пора уходить". Я оставлю все здесь на тебя".

"Можешь на меня рассчитывать." Сон Чжиао засмеялся.

Ли Йе внезапно остановился и повернулся. Он посмотрел на Сон Цзяо и медленно сказал: "На горе Нюшоу ты хотел вернуться со мной в Чанъань, чтобы отомстить отцу. Теперь ты это сделал. Почему ты все-таки поехал со мной в Пинглу, а не со своим отцом?"

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 139 Ночь соловья**

Сон Чжиао причесала волосы на висках и притворилась спокойной: "Это был приказ твоего отца".

Ли Йе покачал головой: "Он бы никогда не отдал такого приказа. Давным-давно он был свободен от забот. Какое ему дело до моей работы в Пинглу?"

Сон Чжиао заткнула рот и уставилась на Ли Йе. Потом она повернулась и вошла в даосский храм.

Ли Йе ошеломился, и он услышал ее шепот "дурак", когда Сонг Чжиао поворачивала ее тело.

Ли Йе перестал гадать и покинул гору Хуабучжу.

Когда Ли Йе вернулся в город Цичжоу, это было время, когда солнце садилось. Последняя капля солнечного света исчезла с вершины городской стены. Ли Йе вошел в городские ворота. Все стражники из дома принца Аня, которые дежурили, приветствовали его: "Ваше Высочество!"

Ли Йе кивнул и вошел прямо в дом генерального инспектора, не сказав больше ни слова.

Многие люди собирались в административном зале дома генерального инспектора и выходили из него. Большинство из них были одеты в официальные платья. Низкопоставленные офицеры в синих и зеленых платьях занимали большую часть толпы. Ли Чжэнь не сидел на главном стуле в административном зале. Он приберег его для Ли Йе. С помощью нескольких писцов Ли Чжэнь регистрировал офицеров.

Регистрация была непростой. Ли Чжэнь задавал много вопросов. Речь шла не только о титулах офицеров, но и о том, чтобы ясно дать понять, хорошие они или плохие, для чего требовалось много доказательств.

Ли Йе подошел к внешней стороне административного зала, где Шангуань Цинчэн вел команду на личную охрану, чтобы избежать любых беспорядков. Видя, как Ли Йе медленно приближался, Шангуань Цинчэн осветил глаза. Она приветствовала Ли Йе с радостным лицом: "Ваше Высочество действительно так быстро возвращается!".

"Я сказал, что вернусь к ужину". Ли Йе сказала правду.

Звездный свет, наполненный глазами Шангуань Цинчэна, мгновенно загорелся.

Ли Йе хлопала по карману и вошла в лунные врата, качая головой. Шангуань Цинчэн коснулась места, где Ли Йе хлопала, ее белое лицо было озадачено. Но внезапно она покраснела и опустила голову.

Ли Йе вошла в административный зал. Ли Чжэнь и его помощники встали, чтобы сразу же поприветствовать его, "Честный комиссар".

Офицеры Цичжоу признали Ли Йе новым назначенным комиссаром. Они были шокированы, так как Ли Йе выглядел так молодо. Думая о новостях о свержении Вэй Баохэна и об оказании Ли Йе помощи в избавлении от евнуха, они почувствовали облегчение.

В конце концов, о молодом человеке, который двадцать лет не имел надежды на выращивание, но внезапно поднялся как Хуэймин, было так много легенд, что они были знакомы с ними даже до самого Цичжоу.

Люди склонялись, чтобы отдать честь: "Честный комиссар!"

"Формальности, связанные с отказом от формальностей". Ли Йе помахал рукой и подошёл к главному месту, но не сел. Оглядываясь вокруг, Ли Йе любезно сказал: "Ты - костяк Цичжоу. Вы управляли армией и правительственным офисом Цичжоу день и ночь в течение всех этих лет, не жалуясь, что является большим вкладом в нашу страну. Я от всего сердца ценю то, что вы сделали".

Затем он сложил руки, чтобы поприветствовать: "Спасибо всем вам".

"Нет проблем. Это наша ответственность!"

"Честный комиссар льстит нам. Это действительно наша работа. Мы не должны брать титры!"

"Честный комиссар - мастер и пера, и меча. Вы оба храбры и находчивы. Пинглу повезло с вами, и нам повезло, что мы следуем за вами!"

"Это правда! Мы с нетерпением ждали вашей инаугурации и работали на вас!"

Все люди сложили руки и ответили. Некоторые из них сказали, что польщены. Некоторые сказали, что не заслуживают похвалы. А некоторые сказали, что они не заслуживают похвалы. Когда они опускали головы и смотрели друг на друга, то все понимали мысли других.

Li Ye пришел к Qizhou внезапно и убил Wu Huainan как только он получил в город. Для офицеров Цичжоу было бы невозможно испугаться. В то же время они беспокоились о том, что Ли Йе накажет их за их вину. Ведь немногие из них были чистыми при администрации У Хуайнаня. Поэтому некоторые из них были обеспокоены, а некоторые даже имели зловещий мотив в виду.

Однако, услышав слова Ли Йе и увидев его манеру, все они вздохнули с облегчением. Они узнали, что новый комиссар был не хладнокровен, а весьма добр.

Некоторые из них думали, что целью Ли Йе для убийства У Хуайнаня было создание его величества. Если бы он хотел справиться с ситуацией в Пинлу, он бы зависел от местных властей, от которых он не мог бы быть слишком суров. Думая об этом, они меньше боялись Ли Йе.

Ли Йе жестом сказал народу: "Гражданам в Цичжоу тяжело жить". Обычно их повсюду издеваются. Вы являетесь опорой Цичжоу и отвечаете за управление армией и правительственной канцелярией". Вот почему я считаю вас ответственным за ситуацию. Я здесь, чтобы охранять Пинглу по приказу Его Величества. Я стремлюсь к счастливой и мирной жизни для гражданских лиц и офицеров в Пинглу. Поэтому я буду серьезно расследовать любые преступления и валежник!"

Лица людей внезапно изменились. Старые счета все равно будут улажены!

Те, кто неуважительно относился к Ли Йе, только что пришли в себя и начали волноваться.

Ли Йе взглянул на Ли Чжэня: "Как проходит различие?"

Ли Йе, безусловно, привел бы своих сотрудников на должность комиссара Пинглу. Ли Чжэнь был назначен помощником комиссара Пинглу. Это было большим авторитетом.

"Я закончил регистрацию офицеров", Ли Чжэнь сложил руки и сказал.

Ли Йе кивнул и сказал всем: "Уже поздно". Я спешил вернуться и в другой раз угостить тебя ужином".

Люди говорили, что все в порядке с разными мыслями.

После того, как офицеры ушли, Ли Чжэнь сложил руки и засмеялся: "Честный комиссар покорил офицеров на первой встрече, с милосердием закалив правосудие". Это было очень мудро. Я вам благодарен!"

Ли Йе взглянул на него и сел: "Успокоить правосудие с милосердием было делом, а не словом".

Позволив Ли Чжэнь сесть, Ли Йе продолжил: "Я не буду делать различие в одиночку. Ты можешь организовать рабочую силу. Есть два принципа. Первый - усердно расследовать семью Ву с тех пор, как они контролировали Цичжоу. Строго наказывайте виновных".

"Для разграничения, продвижения по службе, изгнания местных офицеров, вы просто следуете одному принципу, который заключается в угнетении некоторых, нейтрализации некоторых и веревке некоторых. Семья Ву должна быть угнетена наверняка. Тогда вы можете сначала нейтрализовать мертвое дерево без больших ошибок, вместо того, чтобы наказывать их. Вы должны продвигать тех, кто когда-то был угнетён семьёй Ву, но придерживаться своих обязанностей".

Ли Чжэнь кивнул: "Понял".

Ли Йе сказал: "Во-вторых, когда вода слишком чистая, рыбы нет". Поскольку гражданское население в Цичжоу страдает, я думаю, что не так уж много хороших офицеров. Учитывая это, мы должны снизить стандарты. Офицеры, которые были угнетены семьей У, не имели возможности брать взятки и нарушать закон, даже если бы они этого хотели. Вы можете продвигать таких офицеров независимо от их послужного списка. Иначе будет слишком много офицеров, чтобы их наказывать. Правительство не будет нормально функционировать без достаточной замены".

Ли Йе встал: "Одним словом, приоритетом исправления правительства Чичжоу является жесткий контроль над Чичжоу в наших руках и обеспечение того, чтобы моя команда была хорошо выполнена. Тогда мы не должны быть слишком придирчивыми. Мы можем подождать, пока ситуация не станет стабильной, прежде чем улучшать качество офицеров, выбирая начальника и устраняя низших".

Услышав слова Ли Йе, Ли Чжэнь искренне с восхищением сказал: "Как ты мудр".

Ли Йе не ответил на более лестный вопрос, но сказал: "Давайте сначала поужинаем".

Комиссар имел абсолютную власть над армией и правительством вассального государства. Он также мог назначать сотрудников своего совета, как ему заблагорассудится, в то время как он не мог назначать офицеров государства. Однако Ли Йе мог сначала казнить, а потом отчитываться, потому что у него на спине был Ли Янь.

...

В ту ночь над рекой Цзи за городом Чичжоу было несколько огней, которые принадлежали лодкам в порту. Обычно, огни лодок были выключены. На реке было не так много огней, кроме окрашенных лодок борделей.

На одной из лодок банды Чанхэ Ган были включены огни. На лодке больше никого не было, кроме Ли Е и Лю Чжиань, которые сидели напротив.

Это было в каюте перевозочной лодки, где Ли Йе останавливался на весь путь. В каюте были размещены небольшие вещи, которые были переоборудованы в хорошо обустроенную комнату. Она была очень похожа на обычную комнату.

Руки хозяев семейства У и горы Хуафучжу почти все были снесены Ли Йе. Правительство и Jianghu в Qizhou также были в управлении Li Ye. Только некоторое время было бы необходимо для того чтобы успокоить вещи вниз. Ли Йе не сделал бы все сам. Он как раз покинул их к Li Zhen и Song Jiao. Затем он готов был возглавить свою элитную команду, чтобы занять должность непосредственно в Цинчжоу.

Он хотел удивить людей в Цинчжоу, отправившись на следующий день.

Цинчжоу не был доступен через реку Цзи. Поэтому Чанхэ Ган и Лю Чжиань не следовали за ним. Это была прощальная вечеринка для Ли Йе по этому сценарию.

На столе было много еды и напитков. Эти двое выпили много бокалов вина.

Щеки Лю Чжиань были окрашены в красный цвет из-за вина. Ее нежное и невинное лицо было похоже на гибискус. Немного опустив голову, Лю Чжиян подняла глаза на Ли Е и мягко сказала: "Ваше Высочество покорил Цзянху в Цичжоу. Теперь банда Чанхэ может путешествовать по всей реке Цзи без каких-либо потенциальных проблем. Пожалуйста, не волнуйтесь. Я хорошо справлюсь с бандой".

Затем она согнула своё тело и направилась к Ли Йе, чтобы налить ему вина. Таким образом, два человека стали ближе друг к другу. Ли Йе не заметил аромата вина. Вместо этого он почувствовал запах тела девственницы, что сделало его расслабленным и счастливым.

Он не мог не взглянуть на длинную шею Лю Чжиань. То, что он увидел, было белым и гладким, источало соблазнительную атмосферу, как кусок нефрита с бараньим жиром.

Ли Йе оттянул назад глаза, которые случайно упали на грудь Лю Чжияня. Может быть, это из-за того, что она наклоняла тело, два полных очертания были привлекательны для глаз. Они даже немного прислонились к ее одежде, пока она наливала вино. Было довольно умопомрачительно быть так близко.

Лю Чжиань сегодня надела не твердый наряд, а голубую блузку и желтую юбку. Не было роскошных украшений, но ткань была изысканной, что идеально соответствовало ее нежному качеству, как дочери скромной семьи.

Чувствуя глаза Ли Йе, Лю Чжиань посмотрела вниз и покраснела до ушей. Ее уши были настолько красными, что стали немного прозрачными. Но ее голос был умиротворен: "Ваше Высочество?"

Расстояние между двумя людьми было не более 12 сантиметров. Во время разговора губы слегка двигались. Часть ее теплого дыхания была нанесена на лицо Ли Йе, пахнущее орхидеей.

Ли Йе видела ее длинные ресницы. Он даже слышал, как внезапно ускорилось ее сердцебиение.

Ли Йе ответила Лю Чжиань: "Я никогда не боялась оставить банду Чанхэ тебе".

Лю Чжиань сел на свое место. Она смущенно опустила голову, руки положили ей на колени. Несколько волосков упали на красные щеки, которые она причесала назад белыми пальцами, скользящими по красному лицу. Сравнение цветов было особенно красивым. Невозможно было не представить, каково было бы, если бы это были его собственные пальцы.

Клэри ответила гулом, который едва слышен был: "Благодаря грантам Вашего Высочества, банда Чанхэ смогла столько сделать сегодня".

Лю Чжиань всегда была грациозной и нежной дамой. Она не хотела бы быть Великим Магистром, если бы банда Чанхэ не испытала перемен. Тем не менее, ее слова были сдержанными, а не голыми и лестными.

Ли Йе выпил свое вино. Глядя на Лю Чжиань, который сидел там, как кошка, не мог не посмеяться: "Почему бы тебе не продолжить пить?".

До тех пор, пока Лю Чжиян не заметила свою манеру, с маленьким "Упс!", она тут же налила себе бокал вина и подняла его Ли Е: "За Ваше Высочество!".

Потом она в спешке выпила его и задохнулась. Пока она кашляла, закрывая рот, она смущенно посмотрела на Ли Йе и еще больше смутилась. Ее лицо стало еще краснее.

Ли Йе засмеялась: "Ты выпила его, не наливая для меня".

Еще одним "упс" она почувствовала глаза Ли Йе и подняла винный горшок. Лю Чжиан наклонился, чтобы налить вино для Ли Йе. Она попыталась что-то сказать, но не смогла, лишь немного поболтав, что показало ее смущение.

Ли Йе схватила Лю Чжиань за руки.

Лю Чжиань внезапно пожала ее тело, которое стало жестким. Она подняла голову и смущенно посмотрела на Ли Йе.

"Иди сюда". Ли Йе сказал.

"Ваше Высочество..." Лю Чжиань потеряла силу.

Ли Йе внезапно держала своё тело, что заставило её плакать от застенчивости. Нервно Лю Чжиань упала в объятия Ли Йе.

Ее тело было мягким, упругим и теплым. Ли Йе не хотел, чтобы кролик запаниковал и опустил голову, чтобы поцеловать ее.

На корабле-носителе были только Ли Йе и Лю Чжицзянь, который был достаточно велик, чтобы вместить в себя много товара. Тем не менее, они заставляли лодку трястись большую часть ночи. Голос соловья был включен и выключен, что делало ночь более красивой с звездами, украшающими небо.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 140 Старшая сестра и младший брат**

"Старшая сестра, зачем мы спускаемся с горы?"

"Ты спрашивала об этом 67 раз за последние 3 дня. И я отвечала тебе шестьдесят шесть раз. Теперь я не хочу отвечать шестьдесят седьмой раз."

"Но старшая сестра, я правда не понимаю!"

"Тогда ты должна послушать нашего хозяина. Не спрашивай."

"Старшая сестра, я хочу домой!"

"У тебя есть дом?"

"Я имею в виду возвращение на гору..."

"Иди. Я тебя не остановлю."

"Но наш хозяин забьет меня до смерти, если я вернусь!"

"Хорошо, что ты это знаешь."

"... Старшая сестра, зачем мы спускаемся с горы?"

На официальной дороге в Цинчжоу Ли Йе безмолвно посмотрел на мужчину и женщину. Он был сыт по горло их разговорами.

В военных платьях оба выглядели молодыми. Ли Йе не обгонял их, чтобы посмотреть на их лица. Со спины он видел, что дама была высокой и грациозной, с длинными волосами, прислонившимися к спине, и причудливым длинным мечом в руке. Мужчина был короче женщины. Его тело было пухлым, что выглядело забавно, когда он шел рядом с дамой. То, что он носил на спине, был меч из персикового дерева.

Ли Йе взглянул на меч из персикового дерева и обнаружил, что он действительно обычный без Духовного Ци. Его можно было легко купить на улице за несколько монет.

Это место всё ещё было далеко от города Цинчжоу. Ли Йе приехал в спешке, но притормозил, когда попал в царство Цинчжоу. Это был его способ узнать местные обычаи, обращая внимание на то, что он видел и слышал по дороге. Но человек говорил слишком много, что заставляло его чувствовать себя беспомощным. Напротив, женщины, чью красивую фигуру нельзя было спрятать в большом платье, очень хорошо сдерживались, чтобы сохранять спокойствие на протяжении всего пути.

Ли Йе догнала двух человек и похлопала мужчине по плечу. Он раздал винный мешок и сказал ему: "Хочешь выпить? Вкусно".

Мужчина повернул лицо, которое было круглым и чистым. У него было мягко очерченное лицо, похожее на детское. Он ошеломился и посмотрел на Ли Йе. Увидев винный мешок, он закрыл глаза и глубоко вдохнул, оглянувшись на свое лицо. Его глаза были такими же яркими, как и "Жемчужины ночи", когда они снова были открыты. Его лицо выглядело самодовольно, как цветок трубы. Затем он получил винный мешок и быстро сказал спасибо, прежде чем начать пить, как рыба.

Ли Йе был слишком раздражен его ворчливостью и пытался остановить его вином. Он не думал, что это действительно сработает. Поэтому и пухлый парень, и Ли Йе были счастливы.

Однако, кто-то не был счастлив.

Это была старшая сестра.

Ли Йе был глубоко потрясен ее красотой, когда ясно увидел ее лицо, даже несмотря на то, что видел столько прекрасных дам. Она была слишком красива. Ее лицо было похоже на серебряную тарелку, брови - на далекие горы, глаза - на водяных абрикосов. Уши и щеки были розового цвета, а кожа - мягкой и нежной. Ее красота заставляла ревновать молодых девушек. Однако ее выражение было не гордым, а лишь немного трансцендентным. Говоря о внешности, ее можно было бы назвать Бессмертной.

Ли Йе видела много красавиц. Он сделал вывод, что ее взгляд заставлял рыбу тонуть вне поля зрения, а летучий журавль падать.

Красавица поменяла лицо, которое было покрыто слоем мороза после того, как увидела, как Ли Йе подарил пухлому парню вино. Она говорила слово за словом: "Ты дала ему вино?"

Пухлый парень пил счастливо, так что он не собирался останавливаться. Его рот никогда не покидал винный мешок. Ли Йе засмеялся: "Не волнуйся". Оно не ядовитое."

Леди глубоко вдохнула: "Зачем ты дала ему вино?"

Ли Йе было любопытно: "Какие-нибудь проблемы?"

Дама выбрала свои нежные брови и чихнула: "Какие-то проблемы? Скоро узнаешь."

Ли Йе озадачилась. Он посмотрел на пухлого парня, который всё ещё пил быстро, не пролив ни капли. Его горло урчало, двигаясь вверх и вниз.

Леди почувствовала что-то не так: "Сколько вина в винном мешке?"

Ли Йе расправил руки: "Винный мешок - это еще и волшебное орудие с большим пространством в нем". Там не так много вина, только чан."

"Чан?" На этот раз лицо леди полностью изменилось. Вместо мороза на ее лице появился страх. Она пыталась сразу же остановить пухлого парня: "Хватит пить!"

Пухлый парень выглядел таким круглым, что можно было подумать, что он жесткий. На самом деле, он был довольно гибким. Случайно скрутив талию, он избегал руки леди. Дама нахмурилась и двинулась еще быстрее, запустив культивирование, чтобы захватить винный мешок. Глаза Ли Йе загорелись. У леди был средний уровень выращивания в Ци-рефининге!

Согласно съезду императорского двора, культиватор со средним уровнем возделывания в Ци-рефининге приравнивался к офицеру четырёх классов и выше. Это был не дешевый титул.

Однако дама опять пропустила пухлого парня. Последний видел, как дама пришла в полной ярости. Он прыгнул и уплыл на десятки метров, прежде чем приземлиться на дерево у обочины дороги. Пока он избегал и убегал, он никогда не позволял винному мешку покинуть его рот.

"Я редко вижу человека, который так любит вино." Ли Йе смотрел ради забавы: "Я также редко вижу пухлого парня, который так гибок".

Леди не смогла поймать пухлого парня. Она разозлилась и остановилась, чтобы посмотреть на Ли Йе с враждебностью: "Как ты можешь наслаждаться наблюдением за нами?"

Ли Йе пожал плечами: "Он напьется в худшем случае". Что такого страшного?"

"Пьяный в худшем?" Дама опять чихнула: "Не жалей, когда страдаешь!"

В этот момент пухлый парень наконец остановился. Его пухлый живот выглядел более круглым. Он поднял голову и завывал долго, как волк. Потом он улетел обратно с дерева к Ли Йе, чтобы вернуть свой винный мешок. Он покраснел и отрыгнул: "Спасибо за вино!"

Ли Йе взял винный мешок с улыбкой. Но его глаза изменились после того, как он почувствовал "вес" винного мешка. Он посмотрел на пухлого парня и не поверил: "Ты... закончил?"

"Не волнуйся. Ты не потеряешь его зря!" Пухленький парень помахал большой рукой и приблизился к Ли Йе. Он схватил Ли Йе за плечо и странно улыбнулся. Другая его пухленькая рука подошла к лицу Ли Йе: "Я выпил твое вино". Я отплачу тебе!"

Ли Йе сразу же избегал своих рук. Улыбка пухлого парня напугала его: "Что ты собираешься делать?"

"Пойдёмте, мистер. Не стесняйтесь. Я тебя не съем. Хаха!" Смех пухленького парня был жутким. Он подпрыгнул к Ли Йе, который широко открыл глаза и в панике пожал ему руки. Он посмотрел на интимные глаза пухлого парня и до сих пор не мог в это поверить. Он был в такой ситуации?

У этого пухлого парня был такой вкус!

Ли Йе оттолкнул свою ладонь, чтобы разбить пухлого парня. Но его сила ладони всего на секунду остановила пухлого парня, но не оттолкнула его, как ожидал Ли Йе.

Ли Йе ошеломил: "Ты повысил свой уровень после выпивки?"

Дама смотрела на пухлого парня в сторону. Очевидно, она боялась подойти поближе. Увидев смущение Ли Йе, она чихнула сквозь стиснутые зубы: "Ха".

Пухленький парень открыл руки и побежал в сторону Ли Йе. Он похотливо смеялся неприятным жестом. Но он так быстро добрался до Ли Йе в мгновение ока. Он закрыл руки и крепко держал тело Ли Йе: "Мистер, не убегайте!"

Даже, он потер Ли Йе лицом.

Дама не могла смотреть. Она держала лоб и повернулась. Подобные несчастные случаи случались слишком часто. Каждый раз, когда пухлый парень напивался, его культивирование сильно улучшалось. Никто не мог остановить его, чтобы он держал кого-нибудь или что-нибудь. Многие из её товарищей страдали от него. Леди не могла не дрожать от мыслей о тех трагических ночах. Скот, которого он пытал, не был в настроении выходить в течение дюжины дней.

Поэтому леди была уверена, что Ли Йе пострадает. Она решила уйти далеко, чтобы не вмешиваться.

Дама ушла на дюжину метров, прежде чем почувствовала, что что-то не так. Сзади не было шума, который отличался бы от того, что было раньше. Плач всегда был громким. Она сомневающе повернула голову и сразу же оглушилась.

Пухленький парень забрал свои руки назад. Он присел на корточки с Ли Йе на земле, как будто два брата разговаривали друг с другом. Было очевидно, что это Ли Йе говорил, а пухлый парень слушал всерьёз. Время от времени кивая, он был как хороший мальчик.

Что случилось? Дама была в замешательстве. Пухлощёкий парень всегда сходил с ума после выпивки. Почему он уже спокойно слушал другого? Раньше даже их хозяин мог только сбить его с ног, но не мог заставить его тихо присесть. Это было невозможно.

В шокирующих глазах дамы, Ли Йе и пухленький парень встали. Ли Йе хлопнул в плечо пухлому парню и сказал что-то ободряющее. Последний вел себя как маленький мальчик.

"Старшая сестра, этот брат - хороший человек. Подойди и познакомься!" Пухленький парень помахал даме.

Дама серьёзно измерила пухлого парня глазами и обнаружила, что он всё ещё покраснел и отрыгнул. Если бы он был в таком состоянии и раньше, он бы совсем сошёл с ума. Тем не менее, он казался нормальным и нормальным в данный момент.

"Это моя старшая сестра Су Эмэй."

Дама подошла близко с сомнением. Она увидела пухлого парня, тепло разговаривающего с Ли Йе, и догадалась, что с ним все в порядке. Дама не могла не взглянуть на Ли Йе. Будучи довольно молодым, он не был похож на какого-то мастера. Почему он мог успокоить пухлого парня?

Су Эмэй был совершенно уверен, что только культиватор гораздо более высокого разведения, чем пухленький парень, может угнетать последнего своей силой разведения и пугать его, чтобы успокоить его. Но ни у нее, ни у ее хозяина не было такого культивирования. В течение двадцати лет она видела только одного человека с таким возделыванием, которым был директор Пенглайской секты.

Говорят, что директору пэнглайской секты больше ста лет. Он добился выращивания 9-го уровня в Ци-рефининге. В последние годы он пытался прорваться в царство Духовного Мастера. С таким человеком... как этот молодой человек может сравнивать?

Но этот пухленький парень был так хорошо воспитан...

Его подкупило вино?

"Меня зовут Ли Цзин", Ли Йе сложил руки к Су Эмэй с улыбкой и странными глазами.

Су Эмэй понял глаза. "Ты сказал, что я буду страдать? Но я в порядке". Таков был его смысл.

Пухлого парня звали Вэй Сячжуан, на которого Су Эмэй уставился: "Что происходит?"

Вэй Сячжуан не заметил глаз Су Эмэя и продолжал знакомить Су Эмэя с Ли Е: "Моя старшая сестра - высшая ученица на горе". По всему даосскому храму только мой хозяин мог победить её. Кстати, в нашем храме всего три человека. Остальные - скот. Я слышал, что моя старшая сестра попала в секту в возрасте 3-х лет. Когда она поднялась на гору в марте, на горе сильно выпал снег, пока весь персик расцветал. Снег и цветение персика появились одновременно. Разве это не чудо?"

"Человек легенды. У тебя есть мое восхищение." Ли Йе сложил руки к Су Эмэю, который был холоден в манере. Может быть, она не была счастлива. Даже похвала Вэй Сячжуан не привлекла её внимания.

"Откуда ты взялся? Куда ты идёшь?" Су Эмэй уставилась в глаза Ли Е, когда говорила. Она ясно выражалась. Кто ты на земле? Зачем ты успокоил моего младшего брата? И какова была твоя цель, завязав с нами разговор?

Будучи недружелюбным, Су Эмэй всё ещё выглядела очень красиво. В конце концов, красота каждый блеск и улыбка были стильными. Красота оправдывает прекрасную женщину. Ли Е не согласилась с этой поговоркой. Поэтому он ответил с улыбкой: "Я пришел оттуда, откуда пришел, и я иду туда, куда иду".

"Ты!"

Су Эмей застрял с этим ответом. Её лицо, похожее на джейд, было окрашено в красный цвет. Она скрипела зубами и собиралась что-то сказать, когда Вэй Сячжуан хлопал в ладоши и кричал: "Слова брата Ли имели смысл, как и слова нашего хозяина!".

Су Эмэй не выдержала и яростно уставилась на Вэй Сячжуана. Она оттолкнула его в сторону и приготовилась копать ещё. Но она обнаружила, что совсем не может оттолкнуть его, потому что последний сопротивлялся. Смутившись, она повернула голову назад и уставилась на Вэй Сячжуана: "Иди сюда!".

"Старшая сестра, это не я не хочу двигаться, - расстроился Вэй Сячжуан, - я вообще не могу двигаться!"

Су Эмэй был шокирован и внимательно посмотрел на Вэй Сячжуана. А до тех пор она узнала, что ноги Вэй Сячжуана дрожат как в аду. Она вдруг поняла, что Вэй Сячжуан стал хорошо себя вести не из-за вина, а потому что считал Ли Е хорошим человеком!

Она внезапно посмотрела на Ли Йе, испугавшись 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/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 141 Даосский храм на горе и его хозяин**

"Боль часто возникает в результате закупорки определенных частей тела, и человек будет чувствовать себя безболезненно, как только эти закупорки станут чистыми". Эта теория применима и к потере сознания, которая часто происходит из-за завалов на меридианах, в результате чего возникает препятствование потоку жизненной энергии. Несмотря на то, что поведение Сяочжуана после схода с ума было не совсем таким, как у обычных людей, то, что происходило внутри его тела, осталось прежним".

"Сяочжуан должен был вернуться в сознание, как только я открыл его критические акупунктурные точки". Однако, так как эти иглоукалы были заблокированы слишком долго и потеряли свои способности, это нормально, что его жизненная энергия не течет хорошо, и он не может свободно двигаться в данный момент", объяснил Ли Йе со всей серьезностью.

"Так вот почему Сячжуан вообще не может двигаться?" спросил Су Эмэй. Очевидно, она совсем не доверяла его словам, так как ее выражение показало сильный убойный замысел.

"Именно поэтому". Ли Йе пожал плечами и поднял свои вытянутые руки.

"Ты вообще врач?" спросил Су Эмэй, как затянулась ее хватка за меч.

"Вообще-то, да." Ли Йе торжественно кивнул. Его культивирование достигло уровня за пределами Духовного Царства Мастера, что означает, что никто не может понять человеческое тело лучше, чем он. Было бы даже преуменьшением называть его врачом.

"Я тебе не верю". Су Эмей больше не могла скрывать свои намерения убить.

"Почему нет?" попросила Ли Йе уйти в отставку.

"С таким справедливым и образованным видом молодого джентльмена, ты никогда не покажешься мне достойным человеком!" - твердо сказала Су Эмэй.

Ли Йе на мгновение остался безмолвным.

"Что теперь? Мы всё ещё спешим в префектуру Цин!" - в отчаянии закричал Вэй Сячжуан.

"Просто поросёнок или подержите его, все здесь все равно культиватор". - подумал Ли Йе, глядя на Су Эмэя. Казалось, она сразу же поняла, о чем он думает, потому что она уставилась на него и сказала: "Хватит на меня смотреть! Лучше бы ты была ответственна за то, что ты сделала!"

Ли Йе закатил на нее глаза и ответил: "Теперь мы можем только ждать, пока мимо проедет экипаж".

"И ты ждёшь с нами!" Су Эмэй, очевидно, боялась, что Ли Йе сбежит.

"Естественно," ответила Ли Йе бесчувственно.

Прошел час. Точно так же, как Су Эмэй собирался взбеситься, Вэй Сячжуан закричал: "Экипаж идёт!"

Действительно, экипаж приближался с другого конца официальной дороги.

Су Эмэй вздохнул с облегчением, увидев карету. Несмотря на то, что Вэй Сячжуан не мог двигаться, их расписание все равно не должно задерживаться. Без помощи экипажа их план в городе Цин может быть нарушен, а выживание даосского храма может оказаться под угрозой - она была единственной, кто об этом знал.

Су Эмэй и Вэй Сячжуан прибыли с непонятной горы, называемой горой Бодзи. Она находилась глубоко в лесу и вдали от цивилизации, что сделало ее идеальным местом для возделывания без всякого беспокойства. Тем не менее, храм был чрезвычайно мал. Кроме них двоих и их хозяина, была только курица и утка, которую они не могли есть, и охотник, который посетил только один раз в очень долгое время.

Внутри храма не было аромата благовоний, и никто не занимался там фермерским хозяйством. Охотникам не разрешалось охотиться, так как их хозяин не хотел убивать живых существ. Их хозяин был настолько стар, что у него осталось только два пожелтевших зуба, но он был очень добрым человеком. Каждый раз, когда он спускался с горы, он приводил с собой пару человек, умиравших либо от болезни, либо от голода, и отпускал их только тогда, когда они полностью выздоравливали под его присмотром.

Без всякой финансовой помощи даосский храм, подобный этому, никогда не мог бы выжить.

Человек, оказавший помощь, находился в городе Цин, и было сказано, что его семья в настоящее время находится в очень тяжелой ситуации, поэтому Су Эмэй и Вэй Сячжуан получили от своего хозяина приказ найти эту семью. Если бы они опоздали, то, возможно, уже не смогли бы им помочь. Су Эмэй никогда не рассказывала об этом Вэй Сячжуану, потому что боялась, что он может сливать эту информацию другим. Как культиваторы, которые никогда раньше не покидали горы, они оба сочли эту поездку чрезвычайно сложной, и не помогло то, что их хозяин решил остаться и охранять храм. В такую бурную эпоху в горах было много воров и бандитов, и он боялся, что храм будет разграблен ими.

Су Эмэй и Вэй Сячжуан считали, что беспокойство их хозяина излишне. Кроме божественной статуи, в храме осталось всего несколько комнат. У них даже не было много приличной одежды, не говоря уже об украшениях. Только бандиты-любители могли ограбить такой же храм, как и их, и это уже было большим сюрпризом, что они не грабили бандитов.

Однако их хозяин настоял на том, чтобы остаться, потому что не осмелился оставить эти новые матрасы в покое, и это была одна из причин, по которой Су Эмэй и Вэй Сячжуан не смогли опровергнуть их. Видя, как их хозяин спас множество людей на грани смерти, можно подумать, что он был чрезвычайно щедрым человеком. Однако, на самом деле, он был самым скупым в храме. С тех пор, как Су Эмэй и Вэй Сячжуан были достаточно взрослыми, чтобы помнить вещи, они никогда не видели, как их хозяин меняет свой даосский халат даже один раз. После всех этих лет на халате было бесчисленное множество разноцветных пятен. Даже Су Эмэй и Вэй Сячжуан пришли к выводу, что их хозяин не самый скупой в храме, а самый скупой во всем мире.

Когда чье-то культивирование достигло стадии ци-рафинирования, особенно среднего уровня, для него не должно было быть никаких трудностей, чтобы получить все, что он хочет, и жить богатой жизнью. Поэтому было неразумно видеть, как их хозяин ведет такой скромный образ жизни. К счастью, единственное место, полное событий, которое Су Эмэй и Вэй Сячжуан когда-либо видели, - это сельская местность. Они никогда не видели всех аспектов этого разнообразного мира, поэтому никогда не жалели своего хозяина.

Когда они однажды спросили своего хозяина, насколько велик город Цин, он ответил, что он велик, как десятки рынков вместе взятые. Они никогда не верили этому ответу: "На одном рынке уже сотни людей, было бы слишком много людей, если бы это были десятки рынков вместе взятые! Если он действительно большой, смешивание с толпой было бы похоже на погружение в океан - никто никогда не сможет их заметить!". Су Эмэй и Вэй Сячжуан тоже никогда не видели океана, но так как их хозяин однажды сказал, что лес такой же большой, как океан, им не составит труда представить себе размер океана.

Их хозяин любил хвастаться, в чем Су Эмэй и Вэй Сячжуан сошлись бы во мнении. Всякий раз, когда их хозяин вспоминал прошедшие дни, он рассказывал им, что путешествовал по многим местам - будь то юг реки Янцзы, где мосты и ручьи создавали захватывающие дух пейзажи, Внутренняя Монголия, где он храбро сражался с ветром, бескрайняя пустыня в западных областях, или Восточное море, где горизонт был единственным, что можно было увидеть.

Он рассказал им о Великой стене, построенной на крутых горах и протянувшейся более чем на тысячи миль. Он рассказал им о столице Танской империи городе Чанъань, где проживает миллион человек и каждый дом построен так, чтобы быть высоким, как холм. Он рассказал им о многих вещах, слишком многих, чтобы они помнили, но они не верили ни в один из них. Для них никто в здравом уме не поверит в эти истории. Они думали, что это просто истории, которые их хозяин придумывал, когда был пьян.

Наконец, карета остановилась перед ними тремя. Пухлый мужчина с огромными ушами открыл занавес и посмотрел на улицу. Когда мужчина увидел, как Вэй Сячжуан машет ему рукой, он не захотел останавливаться поначалу, он никогда не видел даосиста, одетого в такую потёртость, рукава его халата уже после многократного мытья белели. Он махнул перед носом, как будто только что заметил отвратительную муху. Однако, когда его глаза положились на лицо Су Эмэя, он больше никогда не мог их сдвинуть. Он просто оставался неподвижным с широко открытыми глазами, как будто он просто потерял свою душу.

"Дорогой благодетель, вы не возражаете, если я подвезу вас? Не волнуйтесь, я не войду в карету, я буду сидеть только сзади", сказал Вэй Сячжуан с улыбкой.

"Ты? На моей карете?" Купец с презрением посмотрел на Вэй Сячжуана, но когда он посмотрел на Су Эмэя, его глаза были наполнены волнением и бодростью. Он дважды кашлянул и красиво сказал: "Если эта юная леди захочет прокатиться, я могу взять и вас с собой". Эта дама может также сесть в карету".

Когда он закончил предложение, он уже выглядел озабоченным.

"Я не буду сидеть внутри", - сказал Су Эмэй.

Купец был ошеломлен, он явно не ожидал, что Су Эмэй отвергнет его приглашение. Он считал, что все они были из сельской местности, кроме Ли Йе, поэтому он полагал, что они определённо захотят подойти к нему после того, как увидят его причудливую карету. Он думал, что женщины из сельской местности не могут устоять перед искушением богатства, так почему же она не захотела бы посидеть с ним внутри?

"Я имел в виду, что юная леди может сидеть внутри кареты, а этот джентльмен - сзади." Купец решил пойти на небольшой компромисс.

"Я не буду сидеть внутри, он сядет", - снова сказал Су Эмэй. Она уже чувствовала себя раздраженной, просто не показала это. Может быть, она и с горы, но она не была немой, ей уже очень противно было похотливое выражение лица купца. Более того, люди противоположного пола не должны взаимодействовать друг с другом так случайно, не было никакой возможности, что она будет сидеть в этой узкой карете с человеком, о котором она ничего не знала!

"Если эта юная леди настаивает на том, чтобы не сидеть внутри, то, боюсь, у нас тут будут проблемы", - сказала купец случайно.

"Давайте дождёмся следующей кареты", - сказал Су Эмэй Вэй Сячжуан.

Вэй Сячжуан кивнул. Возможно, он не до конца понимает ситуацию Су Эмэя, но ему все равно противны злонамеренные намерения купца.

"Не нужно ждать, мы возьмём этот". Ли Йе вдруг сказал.

Услышав это, Су Эмэй сразу же взглянул на него. Даже Вэй Сячжуан сказал ему мгновенно: "Мы не можем взять этот!"

"Я уже предложил свою помощь, теперь это твоя проблема, если ты не возьмёшь её. Я ухожу!" - с нетерпением сказал купец.

Однако, как только он собирался опустить занавес, он вдруг остановился и явно чем-то увлекся.

Прямо перед его глазами стоял кусок золота, и он был размером с кулак младенца!

Хотя золото не было их официальной валютой, его стоимость все равно была широко признана. Если бы у кого-нибудь был такой большой кусок золота, он был бы достаточно богат, чтобы купить уже десять колясок.

"Я бы хотел купить вашу коляску", - сказал Ли Йе.

"Нет проблем! Теперь она твоя!" Купец сбежал с каретой счастливо, не задумываясь. Он схватил золото из руки Ли Йе и укусил его, и выглядел так, будто он самый счастливый человек на земле. Он сказал: "Теперь золото мое, а карета твоя". Это была честная сделка, ты не можешь забрать назад свое решение!"

Ли Йе не ответил, а просто помахал рукой и сказал: "Проваливай".

"Всё, что ты сказал!" Купец подчинился приказу Ли Йе и сразу же сбежал.

Су Эмэй на мгновение запутался. Она посмотрела на Ли Йе, затем на купца, видимо, не понимая, что только что произошло. В конце концов, как тот, кто жил на горе, она никак не могла видеть золота. Она только слышала, как ее хозяин хвастался своей встречей с горами из серебра и золота, но она понятия не имела, насколько ценным был этот кусок золота.

"Может ли этот парень быть богатым?" Су Эмэй посмотрела на Ли Йе и почувствовала, что ему не так уж и противно. Это было не потому, что Ли Йе, возможно, был богат, а потому, что она была тронута тем фактом, что Ли Йе был готов нести ответственность за свои действия, заплатив за карету.

Карета в мгновение ока встала на путь истинный. Круглый кузов Вэй Сячжуана почти полностью заполнил карету, а Ли Йе сидел впереди, как тот, кто ехал на карете. Су Эмэй подошла к карете с мечом в руках. Она была единственной, кто шел пешком, так как в карету могут поместиться только два человека, и она понятия не имела, как ездить на карете, также она никак не могла сидеть сзади кареты.

Хотя такое сочетание может показаться другим людям странным, сама Су Эмэй не нашла в этом никакого смысла. В любом случае, она никогда не собиралась сидеть в карете, поэтому она случайно шла рядом с каретой. С другой стороны, все прохожие не могли не поговорить между собой, так как видели их троих.

"Сколько стоила эта карета? Я тебе заплачу." Су Эмэй внезапно сказала Ли Йе. Она, наконец, все обдумала после всего этого. Если бы Ли Йе не был плохим парнем, который лгал им, и действительно был врачом, который вылечил болезнь Вэй Сячжуана, они были бы должны ему огромную услугу. Подумав об этом, она почувствовала, что Ли Йе не должен был платить за экипаж собственными деньгами.

Перед тем, как они покинули гору, их хозяин постоянно напоминал им быть осторожными. По его словам, в своем путешествии они столкнулись бы со многими людьми, и большинство из них могли бы быть злыми по своей природе, поэтому они никогда не должны ослаблять бдительность. "У человека не должно быть намерения причинить вред другим, но он всегда должен быть начеку, чтобы защитить других для их собственного благополучия". Так он сказал.

Слова их хозяина уже сделали ее чрезвычайно осторожной на этом пути, а тот факт, что она была старшей среди них, сделал ее еще больше, так как она была ответственна за заботу о Вэй Сячжуане. Поэтому Су Эмэй никогда не теряла бдительности с тех пор, как они познакомились с Ли Е.

"Этого достаточно?" Су Эмэй взяла сумочку из ткани и вытащила из неё горстку монет. Вероятно, она боялась, что не даст достаточно, поэтому она подумала об этом ещё раз и вытащила несколько монет, а затем серьёзно передала все монеты Ли Е.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 142 Так вкусно**

Увидев кучу монет, Ли Йе открыл рот, но не знал, что сказать. Там было не более 20 монет, чего определённо не хватило, чтобы купить даже пол-колеса, так что он действительно не был уверен, что она шутит.

Серьёзность на лице Су Эмей сказала Ли Йе, что она не пыталась его обмануть. Может быть, она и вправду не имела представления о деньгах. Он не мог не спросить ее: "Откуда вы двое взялись?"

"Горы", - ответил Су Эмэй, немного растерявшись. "Какое отношение это имеет к цене этой кареты?"

"Ни к чему." Ли Йе решила принять свои монеты. Обычно люди отвечали на его вопрос, говоря ему, из какого места или секты они были, вместо того, чтобы просто ответить "горы". Казалось, что эта потрясающе красивая молодая леди даже не подозревала об этой основной конвенции в этом мире, и он нашел это очень странным, потому что она не выглядела глупой вообще.

В ясных глазах Су Эмей промелькнул намек на беспокойство, когда она увидела свою полупустую сумочку. Они потратили половину своих денег за один раз, и теперь они могут столкнуться с трудностями при оплате еды и жилья. Их хозяин постоянно напоминал им, что жилье часто стоит дороже еды, и что они не должны тратить деньги впустую. В конце концов, в храме было не очень хорошо.

Су Эмэй посмотрела на Ли Е и беспокоилась, что он просто обманул её из денег. Спустя секунду, однако, она отрицал эту мысль. Она действительно нашла его уродливым, но он не выглядел для неё тёмным человеком.

Если Ли Йе когда-нибудь узнает, что Су Эмэй нашла его уродливым, то это может показаться ему и странным, и забавным. У него был вид прекрасной молодой девушки, что было полной противоположностью тому, что Су Эмэй видела с самого детства. Как человек, выросший в горах, единственные типы мужчин, которых она когда-либо видела, были охотники и сильные фермеры, поэтому она думала, что любой красивый мужчина должен иметь бронзовую кожу, мускулистое телосложение, широкую грудь, и быть жестким по характеру. Ли Йе, однако, была полной противоположностью того, что она имела в виду.

"Давайте остановимся прямо перед ней", - вдруг сказала Су Эмэй, как будто она просто что-то решила.

Ли Йе просто болтал с Вэй Сячжуаном, когда услышал ее. Затем он посмотрел вперед и не нашел ничего, кроме леса. Рядом не было даже деревни, и они все еще были довольно далеко от следующей курьерской станции, поэтому он спросил: "Почему здесь?".

"Мы отдохнём там на ночь", - ответила Су Эмэй, указывая на этот лес. Вскоре она поняла, что это звучит несколько неуместно, и быстро добавила: "Вы не обязаны ехать с нами".

"Вы, ребята, спите на открытом воздухе?" Ли Йе вспомнил, что в сумочке Су Эмэй было мало денег, поэтому он улыбнулся и сказал: "Поскольку нам суждено путешествовать вместе, почему бы нам всем не направиться к курьерской станции? Я заплачу за проживание".

Су Эмей категорически возражал против его предложения. "Мы действительно ценим вашу доброту, но мы создали достаточно проблем для вас, мы не всегда можем быть обузой для вас."

Ее тон был твердым, как она говорила, совсем не звучал претенциозно.

"Мой старший прав. Как мы можем продолжать беспокоить тебя?" - справедливо сказала Вэй Сячжуан.

В конце концов, Ли Йе согласился переспать с ними на открытом воздухе, потому что Вэй Сячжуан до сих пор не мог много двигаться. Чтобы доказать, что он не причинит ему вреда, Ли Йе решил помогать им до конца. Ли Йе мог уйти, но не нашел в этом необходимости. Спать на открытом воздухе для него было не так уж и важно, он все равно должен был испытать Цзянху.

Ли Йе остановил карету рядом с дорогой, затем вывел Вэя Сячжуана и посадил его под дерево, чтобы он мог отдохнуть против него. Су Эмэй сказал с благодарностью: "Не стоит так сильно беспокоить себя, это слишком любезно с твоей стороны".

"Не упоминай об этом." Ли Йе никогда не был тем, кто заботился бы обо всех этих деталях, поэтому он помахал рукой, чтобы заставить их не волноваться. Пока небо темнело, он оглянулся вокруг и сказал Су Эмэй: "Я поохочусь за едой для нас".

Су Эмэй назвал имя Ли Йе, но он был уже слишком далеко, чтобы услышать его. Она стояла там несколько секунд, глядя в сторону Ли Йе, чувствуя себя немного потерянной, затем нежно укусила губу и пошла обратно в Вэй Сячжуань. Клэри присел на корточки рядом с ним, выглядев раздраженной, но никто не мог сказать, что у нее на уме.

Вэй Сячжуань нашел ее не в том состоянии, в котором она обычно находилась, и спросил: "Что у вас на уме?".

Су Эмэй подняла голову, чтобы посмотреть на него, а потом снова посмотрела вниз. Уставившись на официальную дорогу, она расчесала длинную челку и сказала: "Ничего...". Просто когда мы были в храме, я всегда заботилась обо всех остальных, в том числе и о пациентах, которых хозяин привез. Никогда не было времени, когда мне не нужно было беспокоиться о нашем ужине".

Не понимая полностью, что она имела в виду, Вэй Сячжуан просто ответила: "О", а потом продолжила: "Ты просто не привыкла к этому".

Су Эмэй не продолжил разговор, а вместо этого спросил его: "Как ты себя чувствуешь?". Ты можешь двигаться?"

Это был важный вопрос, который мог определить, что она подумает о Ли Йе.

Лицо Вэй Сячжуана показало радость и облегчение, когда он повернул голову и пошевелил запястьями, и сказал: "Я все еще не могу ходить, но чувствую себя намного лучше, чем раньше". Судя по моему нынешнему состоянию, через пару часов я смогу свободно ходить".

"Значит... то, что он сказал раньше, было правдой?" - сказал Су Эмэй, похоже, что он был в глубоких раздумьях.

Вэй Сячжуан несколько раз моргнул, явно не зная, о чём она говорила, и спросил: "Что он сказал?".

Су Эмэй была слишком ленива, чтобы объяснить, поэтому она просто взглянула на Вэй Сячжуана. Она только выработала привычку заботиться о других из-за него и ее хозяина. Младший никогда не был надежным, в то время как старший всегда любил приводить в храм незнакомцев...

Ли Е вскоре после этого вернулся. Видя в руках кролика и фазана, Вэй Сячжуан выглядел гораздо оживленнее и начал ликовать. Однако Су Эмэй начала чувствовать себя расстроенной, так как не знала, как их готовить без сковороды или плиты, она также не знала, как их жарить. В конце концов, их хозяин никогда не любил убивать живых существ, поэтому у нее никогда не было много шансов иметь дело с животными. Все утки и петухи в храме были воспитаны только для того, чтобы откладывать яйца. Когда дело доходило до готовки, она умела готовить блины только потому, что они были простыми и прямыми... В конце концов, культиваторы совсем не придирчивы к еде.

Подобно тому, как Су Эмэй думала, что понятия не имеет, как их готовить, Ли Йе уже умело снимала с них кожу и удаляла все их внутренние органы. Поскольку он был культиватором, его движения были гладкими и приятными для глаз, настолько, что даже Су Эмэй в удивлении открыла рот, стараясь не отставать от глаз.

Ли Йе в мгновение ока устроил костер и проткнул животных двумя духовными мечами, после чего начал их жарить.

Увидев, что Су Эмэй и Вэй Сячжуан широко распахнули глаза, Ли Йе немного растерялась и в шутку спросила: "Вы никогда раньше не пробовали жареного цыпленка?

Они оба качали головой, особенно Вэй Сячжуан, чья голова тряслась, как гремучий барабан. Видя его круглую, толстую шею, двигающуюся так гибко, Ли Йе почти не мог подавить желание смеяться.

"Тогда приготовься к пиршеству". Ли Йе вытащил соль и всевозможные приправы, когда перевернул духовные мечи. Мерцая пальцем, из его руки вылетела капля соли. С помощью Духовного Ци ему удалось равномерно распределить соль по мясу. Затем он использовал тот же метод, чтобы добавить к мясу другие приправы. Неудержимый аромат вскоре начал распространяться по воздуху, улучшая аппетит всех, кто чувствовал его запах.

Вэй Сячжуан уже пускал слюни при виде вареного кролика и фазана. Он никогда не видел такой аппетитной еды, как эта, и не чувствовал такого аппетитного запаха.

Су Эмэй просто стояла и смотрела на Ли Е, ее ясные и красивые глаза были озарены удивлением и восхищением. "Разве этот справедливый парень не просто учёный? Судя по его одежде, он определенно из зажиточной семьи. Как такой человек может так хорошо готовить? Судя по его умелым и плавным движениям, он совсем не первый раз жарит мясо.

"Какие приправы он использовал? Как они могут так вкусно пахнуть? Он использует чили и перец? Никогда бы не подумал, что они могут быть перемолоты в силу! Его метод обжарки очень детализирован, и он был так осторожен при исполнении! Но он мужчина, как может мужчина быть таким дотошным в этом деле?"

Постепенно Ли Йе в глазах Су Эмэя уже не становился уродливым.

Ли Йе наблюдал за обоими их выражениями и был уверен, что его умения успешно впечатлили их. "Вы, наверное, шутите, я не в первый раз в Цзянху, поэтому я должен быть готов ко всем своим инструментам, чтобы не голодать", - подумал он. "Кроме того, я довольно часто охотился перед тем, как случилось путешествие во времени, и редко нахожу эти естественные и безвредные источники пищи".

Когда Ли Йе закончил жарить, он сначала оторвал барабанную палочку и передал ее Су Эмэю. Выражение ее лица показало, что она с нетерпением ждала этого пиршества. "Попробуй", - сказал он.

Затем он оторвал еще один для себя и бросил оставшуюся часть запеченного фазана в Вэй Сячжуань. Очевидно, что он тоже не мог больше ждать.

Уставившись на барабанную палочку в руке, Су Эмэй вдруг не поняла, куда ей следует положить рот. Всё это выглядело так нежно и вкусно, как деликатное произведение искусства. Она никогда не видела, чтобы кто-то так готовил курицу, она думала, что люди просто вырвут все ее перья, очистят все ее внутренние органы, порежут ее на кусочки и переманивают ее в сковороде вок.

Су Эмей думал, что она может просто не быть достаточно осведомлены, так что она не думала больше и начал дегустировать курицу. Как сдержанная молодая леди, она осторожно откусила одну часть и медленно жевала. С течением времени, ее глаза открылись так широко, и они не могли скрыть ее чувство недоверия. Затем она закрыла глаза и сделала глубокий вдох, готовясь наслаждаться этим понемногу.

"Это так вкусно!"

Фазаны очень активно передвигаются, и их мышцы со временем стали очень сильными, поэтому их мясо очень жевательное. С другой стороны, Ли Йе использовал свой выдающийся метод обжарки, чтобы мясо было нежным и сочным, вместо того, чтобы сделать его слишком сухим и труднодоступным для употребления в пищу. Ему даже удалось пропустить куриное масло через каждую часть мяса, усилив его первоначальный вкус. При правильном количестве чили и перца не только сохранился первоначальный вкус, но и мясо было сбалансировано, чтобы быть менее жирным. Этот оттенок остроты также сыграл огромную роль в улучшении аппетита, заставив человека перестать сдерживать желание попробовать его на вкус и просто захотеть перекусить один огромный кусочек за другим!

"Я никогда не знал, что в этом мире существует такая вкусная еда!

"Я никогда не знал, что курица может попробовать такую вкусную!"

Su Emei была полностью потеряна в этом невероятном вкусе, и она закончила последний укус в кратчайшие сроки. Только тогда она поняла, что ела слишком быстро, и перестала быть сдержанной и элегантной, как юная леди! Однако, когда она обратилась к Вэй Сячжуану, то увидела только его лицо, полностью прикрытое курицей, и услышала только его громкие жевательные звуки. Он все время говорил "вкусняшка".

"Попробуй и кроличье мясо", - сказал Ли Йе, передавая ей кроличью лапку в нужное время.

Су Эмэй нарочно пыталась сдержать, но Клэри решила отказаться от того момента, когда почувствовала запах нежной сочной кроличьей лапки. Она забрала ее у него и начала наслаждаться ею медленно.

"Не могу поверить, что этот кролик еще вкуснее курицы!"

Су Эмей не успела удивиться, потому что в тот момент все, что ее волновало, это наслаждаться мясом кролика.

"Кто этот парень... Он не только сумел вылечить болезнь моего младшего, которую даже мой хозяин не смог вылечить, но и обладает такими невероятными кулинарными навыками. Хотя он выглядит немного уродливо, это не делает его менее добрым и нежным... Ну, ладно, он не такой уродливый... В любом случае, кажется, что эта девчонка, которая пошла на охоту и приготовила для нас, на самом деле не обычная фигура!"

Когда Су Эмэй снова посмотрела на Ли Е после окончания еды, она вдруг поняла, что этот ухоженный мужчина перед ней больше не выглядит для нее так уродливо, как раньше. На самом деле, он даже выглядел довольно мило, и чем дольше она на него смотрела, тем приятнее он выглядел...

Как человек, о котором раньше никогда не заботились другие, Су Эмэй почувствовала себя такой теплой и светлой после самой вкусной еды, которую она когда-либо ела в своей жизни. Тем не менее, она также чувствовала себя довольно стыдно, что она не помогла в любой части этого, поэтому она встала и сказала подсознательно: "Я буду мыть посуду...". Поняв, что мыть посуду нечего, она быстро добавила: "Я помою посуду..." Также было не так уж и много, поэтому она почувствовала себя еще более неловко и покраснела до самых мочек ушей. Вдруг она встала, держась за подол своей одежды, не зная, что делать и что говорить.

"Не волнуйтесь. Просто оставь это мне", - улыбнулся Ли Йе и спас ее от этой неловкой ситуации.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 143 Неожиданный кризис**

После ужина делать было нечего, поэтому все какое-то время пообщались у костра, затем начали медитировать и самостоятельно делать дыхательные упражнения. Вэй Сячжуан уже мог встать и ходить, но все равно не мог контролировать свой Духовный Ци по своему усмотрению. Возможно, ему понадобится ещё два дня, чтобы полностью восстановиться.

Су Эмэй вызвался не спать, нужно быть бдительным по отношению к диким зверям или бандитам вокруг и добавлять дрова, если огонь погаснет. Ли Йе не слишком много думал об этом и был рад приложить усилия, чтобы установить защитные барьеры. Он считал, что самое главное правило выживания в Цзянху - оставаться незаметным и скрывать свою истинную силу, так же, как и то, что нельзя демонстрировать свое богатство на публике.

Ли Йе не нужно было делать никаких дыхательных упражнений, он просто находил время, чтобы обдумать ситуацию в префектуре Цин, сидя неподвижно.

Являясь центром Пинглу и важнейшей префектурой комиссара, префектура Цин, безусловно, была самым богатым регионом Пинглу. Помимо даосской секты Пэнглая, там также располагались и другие крупнейшие секты. Однажды Черное бюро провело некоторые исследования и выяснило, что в префектуре Цин существуют четыре большие семьи, две из которых были созданы давным-давно, в то время как две другие были новыми и растущими.

В эпоху династии Тан, несмотря на то, что гражданские экзамены на получение правительственных степеней становились все более масштабными и выдающимися, джентльмены все еще обладали большей властью в первые сто лет. Самым влиятельным из них был Хелонг Джентри, который был дворянской семьей с сотнями лет наследования. Когда была основана Танская империя, некоторые джентри в Шаньдуне также начали подниматься. Постепенно они приобрели большую репутацию при королевском дворе, и их силу нельзя недооценивать.

Однако, когда случились беспорядки в Ань-Ши, многие знатные семьи пережили огромные страдания. С тех пор во многих регионах были созданы вассальные государства, угрожающие и ослабляющие власть, которой обладали дворянские семьи. Участившиеся случаи слияния земель привели к тому, что многие люди потеряли свои дома, что также привело к увеличению числа беженцев по всей стране, что в конечном итоге привело к распаду Союза солдат и крестьян. В результате был установлен режим вербовки солдат. Штаты Вассал вербовали беженцев для формирования армии штата Вассал. Не желая снова потерять свои земли и дома, эти беженцы объединились против несправедливого обращения с ними в прошлом и сформировали новые силы в вассальных штатах, названные армией государства Вассал, которые, как известно, были жесткими и могущественными.

Они питают ненависть к власти, поэтому больше всего ценят свое собственное благополучие. Чтобы бороться за свое дело, в боях против эксплуатации комиссара появилось много храбрых солдат и доблестных генералов. С течением времени армия Вассала становилась еще более бесстрашной, и, если комиссар не будет заботиться о солдатах и не будет заботиться о благополучии Армии Вассала, он будет изгнан из страны.

С восстанием вассальского войска конфликт интересов с состоявшимися дворянскими семьями по поводу контроля над землей и имуществом стал неизбежным. Однако, сколько бы ни было культиваторов во всех дворянских семьях, они никогда не могли конкурировать с целым войском. Поэтому власть дворянских семей еще больше ослабевала.

В заключение можно сказать, что были две основные причины падения дворянских семей. Одна из них - повышение гражданских экзаменов для получения правительственных степеней, другая - создание вассального государства. Экзамены стали наиболее влиятельными только до Династии Песней. До того, как ученые были достаточно известны, чтобы взять на себя статус дворянских семей, именно вассальное государство могло по-настоящему угрожать дворянским семьям.

Среди четырех держав в Пинглу, или четырех семей, двое из них были дворянскими семьями, в то время как два других были двумя самыми выдающимися именами в Вассальной государственной армии. Ли Йе считал, что у него еще есть шанс обрести власть, потому что эти две семьи из армии не были в хороших отношениях друг с другом. Тем не менее, на востоке мира все еще существовала Пенглайская секта - одна из пяти великих даосских сект.

Глава Пенглайской секты уже достиг 9-го уровня Ки-рафининга, и в настоящее время он находится в отступлении, чтобы тренироваться для достижения Царства Духовного Мастера. Более того, каждый из Секты Пенглая был мастером с уровнем культивирования, почти сопоставимым с бессмертными, даже царская гвардия была ниже своего уровня. Секта Пенглая также была очень влиятельной в Пинглу и имела тесные связи со всеми четырьмя выдающимися семьями, поэтому она считалась ведущей сектой среди всех культиваторов. Если Ли Йе хотел иметь полный контроль над Пинглу, он должен был сначала бороться с сектой Пенглай.

Ли Йе мог убить Лю Синьшэня во время заговора благодаря силе, дарованной ему Пэнлаем Золотым Духовным таблетками. Теперь он исчерпал его, и кто знал, сколько их в Пэнглае. Если он когда-нибудь импульсивно сражался на своем пути и столкнулся с кучкой мастеров на 9-м Ци-рефининговом уровне, что ему делать?

Как даосская секта, история которой в Пинглу насчитывает тысячи лет, Пэнглай, естественно, сыграл огромную роль в формировании Пинглу таким, каким он является сегодня. За это даже благородные семьи или армия государства Вассал не могли претендовать на то же самое. Следовательно, если бы две противоборствующие державы воевали друг против друга, они, несомненно, находились бы под ограничениями со стороны Пенглая. Кроме того, как ведущая секта Пинглу, любая власть в Джанху должна уважать их и выполнять любое их приказание.

Для многих людей Ли Йе был всего лишь региональным чиновником, которого, скорее всего, через несколько лет заменят, и для многих региональных комиссаров это было именно так. Если бы они все еще поддерживали честность чиновничества, то попытались бы внести некоторые положительные изменения и попробовать пройти экзамен в Министерство по назначениям, чтобы у них все еще был шанс получить повышение по службе. Если бы они не были праведными или не надеялись на продвижение по службе, то, прежде чем уйти в отставку, они бы пошли по пути коррупции, чтобы получить как можно больше богатства, и не беспокоились о том, какой ущерб они нанесли регионам.

В этом и заключалась первопричина конфликта между региональными уполномоченными и региональными властями - после того, как они поставили регионы в плачевное состояние, уполномоченные уходили без всяких последствий. Когда были созданы местные власти, они должны были позаботиться о беспорядке, который натворили комиссары. Неудивительно, что раз за разом они так сильно ненавидели комиссаров.

В Пинглу было пять префектур, названных соответственно с запада на восток, Ци, Цзи, Цин, Лай и Дэн. Ли Йе посетил префектуру Ци, так как планировал сначала иметь "контроль" над одним регионом, так что это могло помочь ему получить контроль над всем Пинлу. Если бы он никогда не путешествовал во времени, он бы назвал префектуру Ци своей передовой базой. Только когда он достаточно хорошо управлял префектурой Ци, у него действительно была бы одна сила, которая была под его началом. Имея префектуру Ци под своим контролем, он мог бы также иметь некоторое пространство для отступления.

Путешествие с Су Эмэй и Вэй Сячжуаном в Цзянху Пинлу не привлекло бы его ненужного внимания, поэтому Ли Е хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы познакомиться с Цзянху здесь, в надежде найти ключ к достижению своей цели.

В противном случае, если бы он вошел в Пинглу, ничего не зная об этом, то определенно почувствовал бы себя потерянным в сложившейся там сложной ситуации.

Подобно тому, как Ли Е обдумывал все это в своем сознании, Су Эмэй уже остановила дыхание.

Она оставалась в сидячем положении, но ее разум был в расстройстве.

Эти несколько дней в Цзянху оказали на нее большое влияние, и ей было немного трудно все понять за такое короткое время.

Су Эмэй продолжала думать обо всем, что происходило в эти дни, и ее разум каким-то образом дрейфовал к Ли Йе. Он был тем незнакомцем, с которым она до сих пор провела самое долгое время в Цзянху. Может быть, она и не нашла его красивым, но она никогда не была из тех, кто судит о человеке по его внешности. Вспоминая все, что Ли Йе сделала сегодня, Су Эмэй стала еще больше интересоваться им и тем, каким человеком он был на самом деле.

Ли Йе стал агентом Су Эмэй, чтобы понять этот мир.

"Я просто не знаю о его культивировании", - подумала Су Эмэй, когда держала глаза закрытыми. "Хозяин всегда говорит, что в Цзянху уровень выращивания всегда самый важный. До тех пор, пока уровень возделывания высок, любая проблема может быть легко решена".

Су Эмэй продолжала думать обо всех вещах, но ей не хватало ощущения, что кто-то появился в темноте за каретой.

На них со всех сторон приближалось около 10 темных фигур, очевидно, что они хорошо умели скрывать свои движения и местонахождение.

Внезапно, яркий поток света прорезал их во тьме.

Костёр перед Су Эмей внезапно вспыхнул яркими искрами и был немедленно потушен, после чего всё было поглощено тьмой.

Су Эмей быстро встал от шока. Она схватила меч рядом с ней и сразу же вытащила его.

Прежде чем она смогла ясно увидеть, что произошло, на ее прекрасном, но нервном лице засиял ослепительный свет, который повредил ее зрение. Свет был настолько ярким и плотным, что было трудно понять, какое волшебное устройство его вызвало. Су Эмэй пришлось отвернуть голову и закрыть глаза руками.

В тот момент три полосы меча Ци улетели в сторону Су Эмэй с разных сторон, но из-за поврежденного зрения она могла видеть только слабый свет. Меч Ци мгновенно коснулся ее лица!

Су Эмэй, возможно, не имела никакого опыта в Цзянху, но у нее было много боевого опыта. И Вэй Сячжуан, и она прошли интенсивные тренировки с их хозяином на горе.

Она никогда бы не забыла те черные ночи, когда Сяочжуан и ее хозяин ворвались в ее комнату через окно и попытались "убить" ее. Она также не забудет страшное лицо, что Xiaozhuang было, когда она и ее хозяин пошел "убить" его.

Су Емэй бросилась на несколько шагов назад и яростно подняла свой длинный меч.

Свет отражался от ее меча и соединился в кривую и загорелся перед ней, которая затем разбила одну из входящих полос меча Ци.

В то же время, она откинулась назад и очень легко уклонилась от очередной полосы меча Ци своим тонким телом.

Тем не менее, так как ее тело все еще находилось в непрерывном движении, она не могла увернуться от последней полосы меча Ци, которая приближалась к ее талии слева!

Су Эмэй выглядела окаменевшей внезапно, и почувствовала, как ее руки и ноги остыли. Точно так же, как она откинулась назад, она заметила, как кто-то выпрыгнул из леса позади нее.

С ее точки зрения, человек случайно оказался на одном уровне с луной и был прикрыт лунным светом. Он выпустил одну полоску сильного Нож Ци, который затем бросился перед ней со скоростью кометы.

"Среднеуровневый Ци-рафининг!" Су Эмэй был ошеломлен этой мыслью.

Она никогда не ожидала, что оппонент окажется на среднем уровне Ци-рафининга, который был не намного слабее ее. Если это действительно так, то она не могла ни уклониться, ни заблокировать эту входящую полосу Ножом Ци!

Су Эмей никогда бы не ожидала, что кто-то попытается убить её на своём пути, особенно с помощью чрезвычайно искусной командной работы и техники.

До того, как они спустились с горы, их хозяин никогда не упоминал о врагах, которые у них были. Хотя она уже реагирует и реагирует довольно быстро, она все еще была слишком неопытна, чтобы противостоять профессиональным убийцам!

Подобно тому, как намек отчаяния вспыхнул в ее глазах, она почувствовала, как она пинает что-то, или она была ногами от чего-то. Это резкое ощущение заставило ее потерять контроль над своим телом и упасть прямо вниз!

Меч Ци на левой стороне ее царапины на груди и разорвал ее военно-синий халат немного. Замораживающий меч Ци заставил ее чувствовать прохладу в ее костях, а также!

Тем не менее, Меч Ци никогда не причинял ей никакой боли.

Но Су Эмэй не почувствовала удачи, потому что Нож Ци уже стоял перед ее глазами. Он стал больше и ярче, а её бледные щёки были зажжены!

Она чувствовала себя немного щекотливой, как будто её щеку ласкала прядь волос, затем перед ней подняли рукав. Казалось, что кто-то положил ладонь к небу и что-то поднял.

В мгновение ока рукав втянулся. Когда Су Эмэй восстановила ясное зрение, все, что она видела, это небо, полное звезд, более великолепных, чем все жемчужины в мире!

"Где Нож Ци?"

Только тогда она от удивления поняла, что Нож Ци исчез.

Она также поняла, что ее спина не касалась земли, а вместо этого упала в теплое место. Казалось, что она опиралась на чужие ноги, пока человек сидел со скрещенными ногами, было совсем не холодно и не тяжело.

Зрение Су Эмей было заблокировано воробьями, прежде чем она смогла понять, что происходит.

На самом деле, она просто поняла, что воробьев не было, но это были силуэты людей, которые прыгали в небо так же быстро, как воробьи!

Они все подняли свои мечи высоко и порезали Су Эмэй. Их волосы качались в воздухе своими движениями, а их меч Ци был неудержим, как водопад, заслоняя звезды на небе!

Нападения убийц шли один за другим, между ними не было места.

Темные фигуры двигались со скоростью, которую глаза Су Эмей не могли удержать, и четыре полосы меча Ци уже приближались к ней, прежде чем она это поняла. У нее даже не было времени прыгнуть или уклониться!

В этот кризисный момент она почувствовала теплую руку, держащуюся за талию. Подобно тому, как она широко открыла глаза в шоке и собиралась закричать, она почувствовала внезапный толчок, и все полосы меча Ци упали рядом с ней.

Там была грязь и вода пролилась повсюду в связи с большим взрывом меча Ци. Су Эмэй услышала хрустящий звук удара и почувствовала прохладный ветер, ласкающий ее лицо, но она не почувствовала боли вообще, потому что ни один из мечей Ци не удалось ударить ее!

Она почувствовала, как ее тело вдруг стало легким, и, посмотрев вверх, обнаружила, что летит к звездам.

Она слышала, как ветер дул мимо ее лица.

На нее не пролилось ни капли грязи!

Клэри почувствовала, что одна рука отрегулировала положение плеча, а затем последовала к талии, постепенно удерживая живот сзади. Из-за этого нежного и теплого прикосновения Су Эмэй не могла удержаться от небольшого дрожания, как будто ее ударила молния. В этот момент она, наконец, поняла, что уже в воздухе, а официальная дорога и лес были под ее ногами!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 144 Что делать**

Примерно на высоте 50 метров над землей, она даже могла видеть свет из деревни очень далеко.

Пейзаж в пустыне ночью не был таким завораживающим, как в городах, потому что вокруг было гораздо меньше света. Он также не был красивым, но все равно можно было бы запечатлеть его неповторимую безмятежность.

Су Эмей не могла не почувствовать, как ее сердце бьется гораздо быстрее. Она повернулась в шок и чуть не постучала в чье-то лицо.

Так как они были очень близко друг к другу, она даже могла ясно видеть его длинные ресницы.

Чувствуя себя ошеломленной, она оттянула лицо и увидела лицо, которое было так же справедливо, как у ученого.

Это было лицо Ли Йе!

Его лицо было спокойным и собранным, как глубокое озеро без волн на поверхности. Холодный лунный свет брызнул на его лицо, как тонкий слой мороза, заставляя его выглядеть гриммированной, как обычно.

Су Эмэй почти не могла поверить в то, что видела.

"Уровень его возделывания настолько высок, что он мог прыгнуть примерно в 50 метрах от земли одним махом?

"Он спас меня совсем одну?

"Но ночью я был на страже, как он мог так быстро отреагировать?

"Насколько высок уровень его возделывания?"

Пронзительный крик вернул Су Эмэя в реальность, она узнала его как голос Вэй Сячжуана.

Она видела, как Вэй Сячжуан бежал по лесу с несколькими убийцами, преследующими его. Множественные полосы меча и ножа Ци пошли за ним и срубили одно дерево за другим.

"Сячжуан!" крикнула Су Эмэй, когда внезапно обеспокоилась. Вэй Сячжуан смог лишь ненадолго погулять, поэтому его течение Духовного Ци все еще не было гладким, поэтому текущая ситуация, несомненно, была чрезвычайно опасной для него!

Она хотела что-то сказать Ли Йе, но почувствовала, как её тело упало, прежде чем у неё появился шанс это сделать. В лесу под ней были многочисленные ловкие чёрные фигуры, прыгающие с вершин деревьев и лихорадочно бросающиеся к ним с шести разных сторон!

Каждый убийца держал голову вверх, колени близко к телу и держал в руке меч. Их движения были быстрыми и острыми, как стрелы, только что покинувшие лук, агрессивными и непобедимыми!

Су Эмэй почувствовала в себе след страха.

Она и Ли Йе падали быстро, в то время как убийцы приближались с неудержимым темпом, который поставил их естественно в пассивную ситуацию. Все шесть чрезвычайно сильных наемных убийц, осаждавших двух из них, были просто слишком ошеломляющими для Су Эмэй, чтобы на них можно было реагировать. Как только они оба приземлились в точке, где убийцы планировали выполнить свое нападение, они будут в глубокой беде!

"Берегись!" кричала Су Эмэй, когда она повернулась, чтобы посмотреть на Ли Е.

Ли Йе выглядела спокойной, как обычно.

Он повернулся к Су Эмэй и улыбнулся. Это была просто случайная улыбка, ничего особенного, но успокаивающая. Он сказал ей: "Не бойся".

Су Эмэй была ошеломлена на мгновение.

Когда Ли Йе говорил, он стоял лицом к лицу с Су Эмэй, вместо того, чтобы смотреть на шестерых убийц. Тем временем, он освободил левую руку и с огромной силой нажал на нее!

Прямо под ними появилась гигантская круговая волна с оглушительным ударом, создавшая огромную круглую отражающую поверхность, которая разбилась о землю. Духовный Ци, выпущенный им, был настолько силён, что и их одежда, и волосы были взорваны вверх.

Су Эмей сразу же посмотрел вниз и обнаружил, что все эти шесть черных фигур остановились в тот момент, когда они ударились об отражающую поверхность. Под сильным ударом их тела были оттолкнуты от поверхности более чем на 10 метров и упали в лес, подобно тому, как пельмени падали в кипящий котел!

Волновой эффект распространился по всему лесу под воздействием Духовного Ци, как будто спокойное озеро, разрушенное падающим камнем. Су Эмэй был свидетелем всего этого, чувствуя себя пораженным.

Она глубоко вздохнула и посмотрела в глаза Ли Е, все это казалось ей таким сюрреалистичным.

В конце концов, она поняла, каким сильным он был на самом деле.

Когда Ли Йе и Су Эмэй приземлились, листья постепенно опадали со всех деревьев.

Когда Су Эмэй снова посмотрела вверх, она увидела листья, летящие в воздухе и падающие на землю, как снежинки или тысячи бабочек, летящих по небу. Всё выглядело так поэтично и живописно под небом, полным звёзд.

Вэй Сячжуан внезапно бросился из леса и скатился на пол, когда закричал о помощи. Позади него гнались три черные фигуры, когда они наткнулись на лес.

Эти три убийцы мгновенно остановились, когда заметили, что все члены их команды ушли, а Ли Йе и Су Эмэй остались невредимы. Они были ошеломлены на мгновение и проявили большой страх по отношению к Ли Йе, когда они встретили его свирепые глаза, а затем сразу же побежали обратно в лес.

Они оба появились и в считанные секунды убежали.

Ли Йе не гнался за ними.

"Как дела, Сячжуан?" Су Эмэй хотел поспешить и проверить свои травмы, но Ли Йе силой оттянул её назад.

Су Эмэй оглянулась и моргнула в замешательстве.

Ли Йе повернул ее спиной к Сячжуану. Она все еще не могла понять, почему он это сделал, и праведность на его лице еще больше сбила ее с толку. Точно так же, как она собиралась спросить, почему, однако, чувствовала, что что-то не так.

"Странно, почему мне так холодно на груди?"

Су Эмэй посмотрела вниз, и ее лицо мгновенно испугалось.

Когда ее одежда была разорвана мечом Ци, на ее лице появилась довольно большая слеза. Теперь, когда слеза раскрылась ещё чуть-чуть, соски Су Эмей раскрылись без её ведома. Она покраснела и закричала: "Извращенец!", а затем прыгнула в метрах от них, как кролик, и спряталась за каретой.

Вэй Сячжуан наткнулся и посмотрел на Ли Е, затем посмотрел в сторону кареты и в смятении спросил его: "Она... она не ранена, не так ли?".

Ли Йе ответил со всей серьезностью: "Не физически, но я не уверен, что она ранена эмоционально".

"Никаких физических травм, это хорошо." Вэй Сячжуан все еще не знал, что происходит, поэтому он еще пару раз взглянул на Ли Йе, затем несколько раз скрутил круглую шею и задыхался от боли, а затем продолжил: "Наверное, это неизбежно, что она будет в ужасе от драки".

Услышав ответ Вэй Сячжуана так серьезно, Ли Йе на мгновение остался безмолвным.

"Кстати, ты очень сильная!" Вэй Сячжуан наконец-то вспомнил, что произошло. Он посмотрел на Ли Йе в удивлении и восхищении и сказал: "Я все видел! Ты взорвал шестерых наемных убийц одной единственной ладонью! Твоё культивирование ужасно! Ты уже на высоком уровне в Ци-рефининге? Кто эти люди в черном? Почему они хотели убить нас?"

Ли Йе спокойно посмотрел на карету, затем улыбнулся Вэй Сячжуану и сказал: "Я чуть выше среднего. Что касается тех убийц, я их тоже не узнал".

Тем временем Су Эмэй присел за карету с красным лицом, как созревший персик. Клэри зарыла голову между коленями и продолжала ударяться о землю, хныкая себе: "Это было так, так неловко! Что мне теперь делать? Он, наверное, все видел! Боже, что же мне делать? Я не знаю, что делать!"

Вспоминая все её взаимодействия с Ли Йе, Су Эмэй чувствовала себя ещё более смущённой. Когда она столкнулась с теми убийцами, она сначала упала в его объятия, а затем была вынуждена повернуться несколько раз, пока их тела не коснулись очень неловко и интимно. Затем Ли Йе держал ее, когда он подпрыгнул, и держал ее прямо на талии с его рукой, лежащей на животе...

"Самая неловкая часть всего этого была в том, что извращенец, должно быть, видел мою грудь! Теперь моя репутация полностью исчезла! Что же мне делать?"

Чем больше она думала об этом, тем больше чувствовала, что плачет. Тем не менее, она не могла не вспомнить, что уникальное чувство, когда Ли Йе коснулся ее, особенно когда он держал ее вокруг талии и положил руку на живот. Его рука чувствовала себя теплой и твердой, давая ей ощущение, что она никогда не испытывала и заставляет ее чувствовать покалывание по всему телу. "Этот парень не выглядит таким крепким, но его грудь выглядит такой широкой и твердой..." - подумала она.

Когда они оказались в этой ужасной ситуации, Су Эмэй просто почувствовала, что не может набраться сил и потеряла способность ясно мыслить. К счастью, Ли Йе была занята противостоянием с врагами и не заметила, как ей было стыдно, иначе ей очень хотелось бы сразу вырыть яму и спрятаться в ней - или, по крайней мере, она не думала, что он заметил.

Она даже не могла вспомнить, куда она тогда положила руки. "Думаю, я положила их на талию Ли Йе? Или это была его шея? Боже, разве это не считается флиртом? Он заметил, что я сделала? Пожалуйста, скажи мне, что он не заметил!"

Она почувствовала только онемение кожи головы и необычайно быстрое сердцебиение, она даже не заметила, что уже сделала гигантскую дыру в земле после того, как ударила его многократно...

Вэй Сячжуан только время от времени видел, как за каретой в воздух выбрасывают грязь, поэтому ему стало любопытно. Он потянул за рукав Ли Йе и спросил: "Посмотрите на всю эту грязь. Что она там делает? Я не помню, чтобы у нее было хобби играть с грязью!"

Ли Йе попытался подавить желание смеяться и сказал: "Наверное, она просто пытается расслабиться после той напряженной борьбы".

Вэй Сячжуан подумал об этом, а затем кивнул всерьёз. "Это возможно."

Ли Йе попросил Вэй Сячжуана найти дрова. Качая головой, он снял длинный белый халат и бросил его Су Эмэю. Она никак не могла продолжать носить этот порванный халат. Жаль, что у него не было женской одежды - Сон Чжиао могла дать ей немного.

"Не волнуйся об этом, я ни разу не надевала это. Оно совершенно новое." Ли Йе сказал ей из доброты, но тут же заметил, что за каретой летает еще больше грязи...

Он снова покачал головой и покинул карету. "Су Эмэй действительно элегантная и красивая юная леди". Она очень осторожна с незнакомцами, и ее выращивание неплохо. Она все еще очень наивна, потому что, наверное, не многое испытала, живя на этой горе", - подумал он.

Ли Йе сел с Вэй Сячжуаном, как только собрал дрова. После всего, что произошло этой ночью, ни у кого не было настроения спать, поэтому Ли Йе спросил Вэй Сячжуана: "Кто эти убийцы?".

Он был уверен, что эти убийцы не нападали на него. Может быть, он и не входит в число лучших с точки зрения уровня выращивания, но он все же был самым ценным придворным для великого князя Ли Яня. Кто угодно мог знать, что должны быть опытные бойцы, защищающие его в тайне, куда бы он ни пошел. Если бы кто-то послал двух культиваторов, чья переработка Ци была только около 4-го уровня, чтобы возглавить группу убийц, чтобы убить его, то, очевидно, это было бы только просить об их собственной смерти.

Более того, он даже изменил свою внешность с помощью Сон Цзяо... Это был не полный перевоплощение, но никто определенно не узнает его, если они не были близки к нему.

Настроив костер веткой, Вэй Сячжуан покачал головой и сказал: "Я их не знаю!".

Наверное, он почувствовал, что его ответ был немного безответственным, поэтому какое-то время продолжал: "Когда мы уходили с горы, наш хозяин никогда не упоминал ни о каких врагах, которых мы нажили". Вы также знаете, что наш храм слишком мал и отдален, чтобы быть известным многим людям, поэтому у нас не было конфликта интересов с другими. Более того, наш хозяин очень добрый человек, который только помогал другим в эти годы. Он никогда никому не причинял вреда, и мы знаем, что он никогда этого не сделает".

Ли Йе кивнул и начал глубоко размышлять.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 145 Как они смеют прятаться в горах?**

Как человек, который никогда не мог оставаться без дела, Вэй Сячжуан не мог перестать говорить, как только начал разговор. Выглядя встревоженным и расстроенным, он вздохнул, как мудрый старик, и сказал: "Почему в этом мире так много конфликтов? Беда уже нашла нас еще до того, как мы нажили себе врагов! На самом деле, никто из нас не хотел уходить с горы, просто в этой поездке не было никакого удовольствия. Для меня здорово просто тренироваться на горе, не отвлекаясь, а охотники всегда приезжают к нам с полбутылкой вина время от времени. Мы просто сидели за одним столом и наслаждались простыми блюдами и парой рюмок, слушая смелые истории охотников о борьбе с дикими зверями... На самом деле, это именно то, что сказал нам наш хозяин. Он еще более разговорчив, чем я, и ему нравится постоянно хвастаться. Нам обоим надоело слушать его так называемые правдивые истории о том, как он с легкостью переживал Цзянху. Он всегда упоминает, что во всем мире встретил только одного достойного противника, который впоследствии погиб от несчастного случая, но никто из нас ему не поверил".

Он добавлял дрова к костру и продолжал: "Наш хозяин всегда говорит, что, будучи даосами, мы не должны приносить пользу всему миру только после того, как добьемся успеха, и не должны заботиться только о своем собственном этическом поведении, когда мы опускаемся на самое дно в жизни - это конфуцианство, которое не имеет к нам никакого отношения. Он также сказал, что независимо от того, насколько бедными мы можем быть, до тех пор, пока мы можем удовлетворить наши основные потребности, мы должны стараться изо всех сил помогать нуждающимся. Вот почему он всегда приносит пациентов на нашу гору. Иногда он привозит нас обоих в близлежащие деревни, чтобы оказать им медицинскую помощь, не взимая с них никакой платы. Он приводил нас обратно только тогда, когда мы раздавали все травы, которые получали с горы, и мы никогда не уезжали слишком далеко. Он сказал, что если мы уйдем слишком далеко, то окажемся в Джанху. Кажется, ему совсем не нравится Джиангху, и мы не можем помочь слишком многим людям. В конце концов, наш храм очень беден, мы все еще нуждаемся в финансовой помощи от других".

Ли Йе заинтересовался этим хозяином, о котором говорил Сячжуан, и спросил: "Ваш хозяин действительно такой человек?".

"Да! Довольно странно, правда? Мы оба тоже так к нему относимся".

В то время как Вэй Сячжуан хихикал и продолжал плохо отзываться о своем хозяине, его глаза, однако, раскрыли то, что он действительно чувствует к своему хозяину - он уважал его и скучал по нему. Он сказал: "Я понятия не имею, что это за поездка. Мой хозяин мог рассказать об этом только старшему по званию, но ничего страшного, мне все равно не интересно это выяснять". Куда бы ни поехала моя старшая, я буду следовать за ней и возвращаться только тогда, когда ей захочется, или когда она найдет любовь всей своей жизни". Он снова хихикал и продолжил: "Перед тем, как мы ушли, наш учитель сказал нам, что в этом мире много даосских храмов, но не каждый из них хочет делать добро для обычных людей. Он всегда настаивал на том, что даосцы несут ответственность и миссию - помогать нуждающимся, и мы, как культиваторы, можем многое для них сделать. Если бы все даосские храмы делали то же самое, не было бы ненужных страданий! И это на полпути к цели достижения мира во всем мире!"

"Да, мой хозяин сказал только половину, потому что вторая половина должна зависеть от императорского двора". Все в этом мире хотят жить стабильной и мирной жизнью, так какой смысл снова и снова бороться за власть? Это никогда не принесет никакой пользы этому миру. Миссия любой даосской секты - помочь каждому жить стабильной и мирной жизнью, в конце концов. Тем не менее, он сказал, что мир сегодня находится в хаосе, и мы не достигли даже половины того, что задумывали, поэтому он попросил нас не забывать помогать другим так, как это в наших силах, во время этого путешествия. Мой хозяин научил меня всем своим медицинским практикам, но я плохой ученик, который даже не может вылечить свою болезнь, пока вы не предложите свою помощь. В любом случае, вы действительно впечатляете! Вы тоже из даосского храма? Твой хозяин должен быть кем-то гораздо сильнее моего хозяина!"

Вэй Сячжуан не переставал упоминать своего хозяина, пока Ли Йе не вспоминал и своего хозяина, конечно, до того, как он путешествовал во времени. Поэтому он, естественно, улыбнулся и сказал: "Мой хозяин действительно впечатляет, и все это признают. Однажды он сказал нечто похожее на слова твоего хозяина о целях даосской секты".

"Правда?" Вэй Сячжуан сразу же взволновался, наверное, потому, что это был первый раз, когда кто-то согласился с верой своего хозяина, следовательно, он был чисто счастлив за своего хозяина. Он продолжил: "На самом деле, я всегда верил, что хотя мой хозяин сейчас очень стар, он все еще имеет много проницательных мнений по важным вопросам". Просто он слишком любит хвастаться".

Даосские секты имели тысячелетнюю историю, поэтому они не могли так легко исчезнуть, поэтому ожидалось, что они также вступили в борьбу за власть. Эта мысль заставила Ли Йе задуматься о том, как ему следует относиться к даосским сектам, если он достигнет своей цели - управлять миром.

Гора Бодзи была невысокой, что облегчало воспитание чужаков. И храм тоже не был большим. Большой храм мог привлечь только больше жителей, что могло привести к более нежелательным конфликтам. У ворот храма стоял старый даосский халат. Он был настолько стар, что у него осталось всего два зуба. Он стоял там, глядя на название своего храма, и чувствовал, что лучшего храма, чем его, быть не может.

Этот даосский храм мог выглядеть маленьким, но его богатую историю можно было увидеть по крапчатым стенам и красной краске, которая в большинстве случаев отслаивалась. Имя храма, состоящее из трёх символов, уже было до неузнаваемости, но, судя по использованному шрифту, всё равно можно было сказать, что оно было написано не официальным шрифтом, а просто маленьким шрифтом с печатью.

Лестница из голубых камней уже была сглажена и выглядела очень блестящей. Из промежутков между камнями росли зелёные мхи. Старый даосист делал шаг за шагом и наклонялся вниз, чтобы вытащить эти мхи, его движения не были ни быстрыми, ни медленными, и были такими же спокойными, как его походка.

Вытащив мхи, старый даос выпрямил тело и массировал спину. Ему вдруг напомнили о двух учениках, которые всегда приходили и проверяли его, когда он это делал. Но теперь их обоих не было в храме, и это его немного расстроило.

Перед храмом были сотни ступенек, и они простирались в разные стороны к лесу. Даосский старик долго стоял на каменной лестнице, когда рано утром смотрел на тонкий туман среди гор. Затем он вдруг с гордостью улыбнулся и сказал: "Ученики Мои, не ждите, что ваше путешествие так скоро закончится".

Внезапно он щелкнул рукавом, выглядев чрезвычайно твердым и строгим, и сказал: "Наступает хаотичная эпоха, и народ этой страны больше не будет вести мирную жизнь". В таких условиях, как смеют прятаться в горах даосцы?"

Он появился свирепым, как бык!

...

Вскоре после этого сильный человек поднялся к храму по извилистой дороге в близлежащем лесу. На нем было короткое пальто, один охотничий лук на спине и один топор на талии, и он держал в руке винный мешок, и несколько овощей на руках. Он издалека увидел старого даосца и закричал: "Господин, я к вам в гости!".

Увидев винный мешок и овощи, старый даосист вдруг выглядел оживлённым и взволнованным. Он наклонился вперёд и выглядел так, будто собирается пускать слюни. Немедленно подбежав к охотнику, он взял свой винный мешок и почувствовал запах открывающегося мешка. Очевидно, он был загипнотизирован этим запахом, настолько, что его глаза в результате улыбки сузились на два тонких изгиба. "Я ждал тебя все это время! Почему так долго?"

Он выглядел как полная противоположность своему предыдущему твёрдому "я"!

Охотник засмеялся от души и сказал: "Ты уверен, что вместо этого вкусного вина ты ждал меня?".

"Все равно, все равно", хихикал старый даосист, когда тащил охотника в храм.

Су Эмэй наконец-то появился из-за кареты. Выглядя смущенной и неловкой, она взглянула на Ли Е и Вэй Сячжуан с опущенной головой. Увидев, что они оба выглядят нормальными, вместо того, чтобы смотреть и смеяться над ней, Клэри наконец-то почувствовала облегчение. Она нежно кашлянула и случайно села рядом с костром.

Ли Йе улыбнулась и сказала: "Этот халат выглядит немного мешковато на тебе, но мы можем поменять его, как только доберемся до Цин-Сити".

Су Эмэй посмотрел на Ли Йе с неразборчивым выражением лица, а затем случайно сказал: "Немного мешковато, все еще удобно". Так как его разрез простой, никто не может определить, подходит ли он мужчинам или женщинам, так что нет необходимости его менять".

Действительно, не было никакой разницы между даосскими мантиями для мужчин и женщин, но в городе Цин почти не было женщин в длинных мантиях.

Она звучала непринужденно, но внутри она чувствовала себя неловко. В конце концов, у них не было много денег, чтобы купить новую одежду, и Су Эмей знала, что одежда должна быть очень дорогой в таком большом городе, как Цин.

Ли Е больше не спорила. Трое из них сидели у костра до следующего утра, а затем продолжили путешествие. Так как все были сильными культиваторами, они не возражали против того, чтобы провести немного больше времени, отдыхая.

Вэй Сячжуан наконец-то мог свободно передвигаться, поэтому он не сидел в карете. Су Эмэй тоже не хотел этого пробовать. Ли Йе было стыдно сидеть на карете в одиночестве, поэтому он решил подержать веревку и позволить карете следовать за ними сзади.

Постепенно на дороге стало больше людей, и все выглядели удивлёнными и забавными, увидев их троих в таком виде, некоторые даже слегка посмеялись.

Су Эмэй кашлянул и сказал Ли Йе: "Давайте продадим эту карету, как только доберемся до города Цин, чтобы я мог заплатить вам за этот халат".

Ли Йе подумал, что Су Эмэй не любит беспокоить других, поэтому она всегда чувствовала, что должна ему что-то, поэтому он согласился с её предложением.

"Семья, которую вы ищете в Городе Цин, должна быть влиятельной". Я верю, что это будет нелегкое путешествие для вас", - внезапно сказала Ли Е. "Эти убийцы, очевидно, нацелились на вас, ребята. Обычные люди не посылали бы наемных убийц с переработкой Ци среднего уровня. Они смогли обнаружить ваше местонахождение еще до того, как мы добрались до города Цин, и вы определенно не должны недооценивать их за это".

Су Эмэй и Вэй Сячжуан установили зрительный контакт. Они оба внезапно выглядели торжественно, потому что то, что сказал Ли Йе, было правдой. Перед тем, как они покинули гору, их хозяин мало что рассказал им об их задаче. Казалось, что это была довольно простая задача, которую можно было легко выполнить, как только они добрались до города Цин. Однако после того, что случилось, все было по-другому.

"Какую семью вы ищете?" спросил Ли Йе.

"Семья Цуй из префектуры Цин", - ответил Су Эмэй. "Мой хозяин сказал, что мы можем спросить о них любого, как только достигнем города Цин... Я думаю, что они довольно большая семья."

Ли Йе выглядел немного ошеломлённым, услышав, что его выражение тоже изменилось странным образом.

Семья Цуй в префектуре Цин была одной из четырех больших семей в префектуре Цин, и они также были благородной семьей.

Однако все это не имело никакого значения. Важно было то, что жена Ли Сянь, биологическая мать Ли Йе в этой жизни, была из семьи Цуй.

Когда госпожа Цуй собиралась выйти замуж за Ли Сянь, императорский клан решительно выступил против этой идеи, потому что они презирали ее семейное происхождение и всегда смотрели на благородное семейство из Хэлуна. Однако Ли Сянь в то время был и влиятельным, и могущественным с точки зрения культивирования, поэтому даже император Сюаньцзун не возражал против брака.

Однако после того, как Ли Сянь женился на госпоже Цуй, она никогда не нравилась императорскому клану, а они всегда презирали и исключали ее. Это была также одна из причин, по которой Ли Гуаньшу и Ли Яо осмелились вступить в заговор против положения Ли Е как принца Аня.

Вскоре после того, как госпожа Цуй родила Ли Йе, она умерла от болезни. С тех пор семья Цуй всегда верила, что госпожа Цуй умерла так рано, потому что Ли Сянь никогда не заботилась о госпоже Цуй и позволяла жестоко с ней обращаться в Чанъань. Следовательно, у них также сложилось плохое впечатление о Ли Сянь. Наряду со многими другими причинами, взаимодействия между двумя семьями стали менее тесными, и их отношения замерзли вплоть до битвы на горе Багун.

"Кстати, брат Ли, почему ты посещаешь префектуру Цин?" спросил Вэй Сячжуан.

Ли Йе улыбнулся и ответил случайно: "Я просто так получилось, что еду туда".

Вэй Сячжуан кивнул, затем выглядел так, будто его поразила какая-то блестящая идея, и сказал: "Брат Ли, ты много раз помогал нам, но у нас не было возможности отблагодарить тебя. Поскольку эта семья Цуй - хорошие друзья моего господина, почему бы тебе не поехать с нами навестить их? Просто будь нашим гостем на этот раз".

"Конечно, до тех пор, пока это не будет слишком тяжело для семьи Цуй", - ответила Ли Е случайно.

"Конечно, нет! Они очень близки с моим хозяином, так что они обязательно примут нас, особенно когда мы собираемся им помочь на этот раз!" - сказал Вэй Сячжуан, не задумываясь.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 146 Не смейте называть себя ученым.**

"Это город Цин? Эти заборы очень высокие!" Вэй Сячжуан воскликнул, увидев, что городские стены почти достигли неба. Его голос был наполнен благоговением и неверием.

Ли Йе засмеялся и сказал: "Это называется городская стена".

"Конечно, это то, что я имел в виду. Мой хозяин рассказал мне об этом." Вэй Сячжуан ответил со всей серьезностью, ведя себя так, как будто он только что совершил ошибку. Он продолжил: "Но она не такая высокая, как он когда-то утверждал. Он сказал, что есть городская стена высотой с гору, но я говорю, что он определённо это выдумал".

Ли Йе улыбнулся его ответу. Как одна из префектур в Пинлу, префектура Цин имела очень высокие городские стены. Тем не менее, это все равно не могло сравниться с Чанъаном, поэтому Ли Йе не чувствовал себя так удивленно.

Когда они втроём вошли в город в карете, сержант, охраняющий городские ворота, провёл тщательный обыск кареты. Это было сделано не потому, что в эти дни охрана в префектуре Цин была плотной, но вид троих из них, ехавших в пустой карете, был слишком подозрительным, чтобы его можно было не заметить.

Сержант ничего не нашел. Он взглянул на них троих с осуждающим взглядом на лице, и его взгляд особенно долго оставался на лице Су Эмей. В конце концов, он помахал им и впустил.

Пройдя через коридор под городскими воротами, их видение расширилось. Увидев движущуюся толпу на широких улицах и высокие дома по обеим сторонам улицы, Вэй Сячжуан уже не мог притворяться, что это не первый раз в городе. Он смотрел на все, что перед ним было, и полностью перестал двигаться.

"Хватит пялиться, давайте поторопимся", - сказала Су Эмэй ему тихим голосом, проходя мимо него.

Вэй Сячжуан ускорил темп, но постучался в крепкого мужчину, одетую в шикарный халат. Под его взглядом Сяочжуан быстро улыбнулся и извинительно кивнул. Когда он догнал Су Эмэя, он все еще смотрел вокруг в страхе. Он спросил ее также врасплох: "Здесь так много людей, и все дома такие огромные и похожие, как мы найдем семью Цуй?".

Су Эмэй тоже была неуверена и нервничала по этому поводу, поэтому она посмотрела на заднюю часть Ли Е и попыталась вести себя спокойно. "Не волнуйся, у нас все еще есть Чайлд Ли". Он должен очень часто посещать город, так что он определённо знает, как это выяснить".

"Ты прав." Вэй Сячжуан с благодарностью кивнул. "К счастью, мы встретились с братом Ли по дороге, иначе нашу задачу было бы намного сложнее выполнить." Он ускорил темп и догнал Ли Йе, как он сказал.

"Давайте сначала продадим этот вагон", - сказал Ли Йе. "Мы должны найти карету на близлежащем рынке, а затем проехать к семье Цуй".

Вэй Сячжуан очень запутался в терминах, которые он только что использовал, так как понятия не имел, что это такое, поэтому он просто кивнул и сказал: "Всё, что скажешь, брат Ли".

Ли Е оглянулся на Су Эмэй и увидел, что она выглядит спокойной и собранной, как обычно, в отличие от нервной и взволнованной Вэй Сячжуан. Однако, под его дотошным наблюдением, он все же обнаружил, что хватка Су Эмэй вокруг ее меча слегка затянулась.

Ее поведение не было неразумным, так как все на улице поворачивали голову и смотрели на Су Эмэй немного дольше, каждый раз, когда видели ее. Некоторые девушки даже хихикали между собой. Дело не только в том, что Су Эмэй выглядела потрясающе, но и в том, что на ней была одежда Ли Йе.

Ни одна леди не стала бы носить длинный халат, если бы это не был даосский халат. Несмотря на то, что Су Эмэй была высокой и у неё были длинные ноги, халат всё равно не подходил ей достаточно хорошо.

Для того, кто переживал Цзянху и впервые въехал в город, было неизбежно, что Су Эмэй будет чувствовать себя довольно нервно под пристальным взглядом всех, кто находится на улице. Увидев это, Ли Е решила купить ей новую одежду перед посещением семьи Цуй. Даже если семья Цуй не сочла странным и неуместным видеть её в мужской одежде, сама Су Эмэй точно не почувствовала бы себя непринуждённой в этом халате.

Когда они продали карету, покупатель заплатил Ли Е одной огромной сумкой, полной монет, которая весила около пяти килограммов. Именно так и производились выплаты в то время - когда большие семьи хотели купить дорогие вещи, они часто позволяли своим слугам носить с собой несколько огромных мешков с монетами. Может быть, это и выглядело впечатляюще, но это было очень неудобно, поэтому другие формы валюты, такие как банкноты, были изобретены позже в истории.

"Так много?" Су Эмэй была шокирована, когда увидела сумму, потому что она дала Ли Е только горстку монет, когда возвращала ему деньги...

"Эти монеты такие же, как те, что мы привезли?" Вэй Сячжуан заглянул на некоторое время в сумку с монетами, а затем сказал Ли Йе с растерянным лицом: "Они выглядят точно так же!"

"Конечно, они не одинаковые! Монеты из вашего храма - редкий вид." Ли Йе солгал им, потому что не хотел ставить их в неловкое положение.

Су Эмэй сразу покраснел и взглянул на Ли Йе. Чувствуя и смущение, и злость, она сказала: "Ты считаешь меня глупой?"

Теперь она наконец поняла, что должна Ли Йе кучу денег. Вспомнив, как взволнованно выглядел этот купец, когда он ушел с золотом, Клэри догадалась, что кусок золота еще ценнее.

Однако Ли Йе даже не упомянула об этом. Его щедрость улучшила впечатление Су Эмэй о нем, но в то же время заставила ее почувствовать себя очень виноватой и неловкой.

"Находясь в Цзянху, вы должны знать, что деньги вовсе не важны! Лояльность по отношению к друзьям имеет гораздо большее значение!" Ли Йе вдруг начал проповедовать с праведным лицом и серьезным голосом, как и все опытные старшеклассники в Цзянху. Затем он передал сумку Вэй Сячжуану и сказал: "Вот твои деньги, береги их!".

Су Эмэй был в растерянности на мгновение. Она посмотрела на Ли Е в замешательстве и моргнула большими глазами, полными вопросов.

Держа в руках огромный мешок с деньгами, Вэй Сячжуан тоже не знала, как реагировать.

"Пойдём, купим тебе новую одежду, - помахала Ли Йе и сказала, - если только ты не предпочитаешь быть в центре всеобщего внимания".

Су Эмэй почувствовала себя немного смущённой, так как не хотела быть в глазах у всех, но покупка новой одежды обошлась бы ей дороже. Она хмурилась этой мысли, не зная, какое решение ей следует принять.

Ли Йе быстро проявила свою решительную сторону и привела их в модный портной Су Эмэй, чтобы выбрать себе готовую одежду. В маленьких портных магазинах может быть только материал, но не готовая одежда.

Когда Су Эмэй выбирала одежду, она столкнулась с реальными трудностями. Она не могла носить все эти красочные светлые платья, так как просто не могла их оценить. По ее мнению, эта одежда не предназначалась для ношения.

Чем больше одежды она смотрела и чем драгоценнее ее описывал владелец магазина, тем более смущенной она себя чувствовала и тем ниже держала голову. Когда ее ухо стало почти красным, как созревшее яблоко, Ли Йе в конце концов решила вытащить ее оттуда, чтобы вместо этого купить ей халат даосской эпохи.

В конце концов, Ли Йе отправилась в поместье семьи Цуй с двумя даосами.

"Цуй Кели?" Услышав это имя от Су Эмэй, Ли Йе уже создала образ стройного старика с длинной белой бородой.

Когда секретарша у консьержа услышала, что они хотят встретиться с Цуй Кели, он посмотрел на них странным образом, как будто трое из них были идиотами. Если бы Цуй Эмэй и Вэй Сячжуан не были даосами, он мог бы даже не войти и не доложить за них.

"Вы уже встречались с Цуй Кели?" Ли Йе спросил Су Эмэй и Вэй Сячжуан.

Оба они покачали головой, и Су Эмэй объяснил: "Хотя наш хозяин сказал, что он очень часто оказывает помощь нашему храму, на самом деле он никогда раньше не посещал наш храм".

Ли Е больше не спрашивал. Он уже слышал о Цуй Кели. Его память в этой жизни сказала ему, что госпожа Цуй всегда повторяла это имя, когда была еще жива, поэтому он, вероятно, был ее младшим братом или чем-то вроде того.

Они довольно долго ждали консьержа. Как раз в тот момент, когда Вэй Сячжуан стал нетерпеливым, слуга средних лет, наконец, вышел и поприветствовал их. "Пройдя весь этот путь, вы все, должно быть, устали, пожалуйста, следуйте за мной." Этот слуга был одет в голубую льняную рубашку, которая уже выглядела белой по углам, и пару суконных туфель.

Ли Йе задумался, когда увидел этого слугу. Если слугу послал сам Цуй Кели, то он должен был быть тем, кому глубоко доверяет. Как к слуге во внутреннем дворе, с ним нужно обращаться довольно хорошо. Видя, что одежда этого слуги выглядит ещё более потрёпанной, чем одежда секретарши, Ли Е догадался, что и с Цуй Кели в семье Цуй обращаются не очень хорошо.

Следуя за этой служанкой средних лет, они втроём прошли по многим извилистым маршрутам и прошли мимо многих павильонов, и их местонахождение, похоже, стало более отдалённым. Среди всех, с кем они столкнулись на пути, никто не приветствовал этого слугу средних лет, что еще раз подтвердило суждение Ли Йе.

Пройдя около получаса, вокруг них уже не было домов. Они перелезли через небольшой холм и прошли мимо бамбукового леса, и, наконец, увидели ручей и несколько сельскохозяйственных угодий с посевами текущего сезона. Там был еще один участок земли, на котором выращивали овощи, и их рост выглядел действительно многообещающе. Каждый кусок земли был очень хорошо ухожен и полит этим ручьем, все эти детали показали, что фермер должен быть трудолюбивым человеком.

Перед фермерскими угодьями стояли два дома, внутри которых было пять или шесть комнат, плюс один соломенный домик, где выращивали кучу уток и цыплят. Кроме них во дворе лежала большая желтая собака, наслаждавшаяся солнечными ваннами. Когда она увидела Ли Йе и других, она сначала лаяла на них, а затем произнесла маленький нытик и легла, чтобы снова насладиться загоранием, как бабушка, наслаждающаяся своей беззаботной жизнью.

"Сяоман, может быть, и ленива, но она очень хорошо понимает людей. Только что Сяоман только что поприветствовал меня. Так как ты со мной, она не будет тебе мешать, - мягко сказал слуга средних лет.

"Сяоман?" Вэй Сячжуан посмотрел на слугу средних лет, указывая на большую жёлтую собаку, и в удивлении спросил: "Вы сказали, что эту жёлтую собаку зовут Сяоман?"

Слуга кивнул. "Сяоман - женщина".

Вэй Сячжуан поцарапал ему голову, но в конце концов, держал свои слова при себе. Он не хотел подтверждать пол собаки, он просто подумал, что Сяоман - это человеческое имя.

Слуга привел их в пустой дом и попросил присесть. Он сказал: "Простите за мое скромное жилище, пожалуйста, присаживайтесь и чувствуйте себя как дома". Я приготовлю для вас чай и скоро вернусь".

Затем он снова вышел из дома.

Су Эмэй и Вэй Сячжуан сели как следует и начали осматривать комнату.

В этой комнате не было много мебели. Судя по следам свежих царапин на полу, этот набор из четырех стульев и стола с высокими ножками был приобретен совсем недавно. Однако было много книжных полок, заполненных старинными книгами и записями. Письменный стол был покрыт использованной писчей бумагой. Когда через окно в комнату проникал солнечный свет, и нежный ветерок ласкал бумагу на письменном столе, раздавались шуршащие звуки, и по всей комнате распространялся освежающий запах книг и чернил.

Ли Йе подошёл к письменному столу и сразу же был привлечён сильным почерком на письменной бумаге. Несмотря на то, что бумага была самым распространённым видом, она всё равно не останавливала его желания поднять её и прочитать.

Прочитав одну страницу, Ли Йе немного нахмурился и начал думать. Содержание этих черновиков показало глубокое и уникальное понимание, поэтому их должен был написать известный учёный, которым должен был быть сам Цуй Кели. Тем не менее, качество бумаги было слишком плохим, чтобы быть тем, что он может использовать. Ученые, как правило, имели очень высокие стандарты для стационарных они использовали, так как только лучшие стационарные считались достаточно элегантными для них. До тех пор, пока они могли позволить себе более качественную стационарную бумагу, они наверняка использовали бы лучшую.

С подносом в руке, слуга средних лет пришел подавать Су Эмэй и Вэй Сячжуан чай. Увидев Ли Йе, стоящего перед письменным столом, он удивился и спросил: "Даосский мастер, не увлекаешься ли ты также произведениями конфуцианства?".

Ли Йе засмеялся и сказал: "Я не даосист, я просто друг этих двух даосов. Я прочитал некоторые произведения конфуцианства и заинтересовался ими. Прочитав черновики господина Цуй, я действительно впечатлен его проницательностью и пониманием".

В глазах слуги среднего возраста промелькнул намек на волнение, как будто он только что нашел себе друга-единомышленника после стольких лет.

Вэй Сячжуан кашлянул и посмотрел на слугу серьезным лицом. "Мы пришли к господину Цуй, можем ли мы узнать, свободен ли он в данный момент?"

Слуга средних лет выглядел смущённым некоторое время, а потом сказал: "Я господин Цуй".

Ли Е был поражён его ответом, и Су Эмэй тоже нашел его ответ невероятным. Вэй Сячжуан выглядел шокированным и сказал ему: "Я имел в виду господина Цуй Кели!".

"Я Цуй Кели", - сказал слуга средних лет со всей серьезностью, - "Я живу здесь один".

Все трое смотрели друг на друга в замешательстве. "Разве этот человек не просто слуга?"

Как Цуй Кели, известная фигура в Цзянху и непосредственный ребенок семьи Цуй, могла одеваться так поношенно? Его лицо выглядело очень обычным, никто не узнал бы его, как только он влился в огромную толпу. Говорили, что ученые будут иметь гораздо более выдающуюся ауру вокруг них, но этот парень перед ними не мог выглядеть более обычным.

Теперь все, наконец, поняли, почему у секретаря приемной было такое выражение, когда он услышал, что они приехали в Цуй Кели.

Ли Йе подумал о том, что сказал Цуй Кели, и спросил: "Господин, вы сами посадили все культуры на улице?".

Цуй Кели кивнула. Увидев, что Ли Йе был весьма удивлён, он продолжил объяснять: "Ученый должен делать всё сам, если он хочет оставить наследство своим потомкам". Как ученый, который соблюдает конфуцианство, я также должен стремиться обеспечить благополучие каждого человека в этом мире, сначала поддерживая высокий уровень самодисциплины, имея гармоничную семью, затем управляя своим народом, и, в конечном счете, обеспечивая мир во всем мире". Сказав это, не испытывая и не понимая страданий народа за себя, как я могу начать обеспечивать благополучие своего народа?".

Это был первый раз, когда Ли Йе услышал этот аргумент.

Он встречался со многими учеными в Чанъане, все они предпочитали писать стихи, дегустировать вина и посещать бордели как так называемые элегантные мероприятия, и считали простых людей людьми с самым низким социальным статусом. Младший брат Вэй Баохена, Вэй Цзяньнань, был именно таким ученым.

При императорском дворе было много учёных, которые всё ещё не могли распознать разницу между луком-пореем и чесноком! Разве конечной целью любого ученого не должно быть служение императорскому двору с выдающимися знаниями и боевыми искусствами? Разве это не те самые люди, которые будут отдавать приказы всей стране и контролировать благосостояние народа?

Ли Йе не мог не впечатлиться этим скромным ученым, который решил заниматься сельским хозяйством самостоятельно, поэтому он проткнул одну руку в другую перед своей грудью и искренне сказал: "Твои слова действительно просветили меня, твои действия и мысли должны быть услышаны всеми учеными в стране".

Тем не менее, Цуй Кели покачал головой, услышав его комплименты. Он тяжело вздохнул и вернул любезность. Чувствуя стыд, он сказал: "Пожалуйста, не делай мне таких комплиментов, детка. Я не в том положении, чтобы принимать твои добрые слова. За десятилетия моего учебного пути я был только с моими маленькими домиками и сельскохозяйственными угодьями и никогда не путешествовал по стране, чтобы по-настоящему увидеть и пережить страдания народа. У меня много мыслей и убеждений, но я могу писать только для того, чтобы выразить свои амбиции. На самом деле, я никогда по-настоящему не делал ничего, что приносило бы пользу людям. Я не оправдал ожиданий своих предков и не осмеливаюсь называть себя ученым".

"Дареш не называет себя ученым!"

Ли Йе потерял дар речи, услышав эту фразу.

Он вдруг вспомнил что-то.

Ли Сянь однажды также упомянул, что едва ли найдётся учёный, у которого есть разум в нужном месте для своего народа. Все они забыли о своих амбициях, как только вошли при императорском дворе, и думали, что они превосходят других, как только у них есть некоторое культивирование. В их глазах народ был всего лишь объектами под их управлением.

Однако Цуй Кели из префектуры Цин можно считать достойным ученым конфуцианства.

Когда Ли Сянь сказал это, его глаза были наполнены восхищением и уважением. В воспоминаниях Ли Йе едва ли кто-нибудь во всем мире мог заставить Ли Сяня почувствовать это.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 147 Большой план Пенглайского Сека**

t

Когда Ли Йе услышал, что кто-то оказывал финансовую помощь храму на горе Боджи, он подумал, что этот человек будет настолько обеспечен, что сможет легко обеспечить достаточное количество пищи и одежды в храме. Он не верил, что старому хозяину придётся носить свой единственный даосский халат, полный заплаток. Однако, увидев собственные условия жизни Цуй Кели, Ли Йе понял, что для того, кто жил изолированной жизнью самостоятельно, уже было впечатляюще, что он смог помочь храму, не считая того, что он может позволить себе все, что угодно.

Ли Йе оставил стол и сел на стул.

Цуй Кели тоже сел. Сначала он спросил Су Эмэй и Вэй Сячжуан об их хозяине и храме, а затем Су Эмэй поднял вопрос о причине их визита.

Цуй Кели сказал: "Мне искренне жаль, что мне пришлось просить вас о помощи". Всего несколько дней назад секта Пенглая разослала приглашения многим державам в Пинглу посетить остров Пенглай. Говорили, что секта Пенглая сделала много новых бессмертных таблеток, поэтому они хотели бы организовать встречу и распространить "Судьбу Бессмертия", которую они сделали. Мы тоже приглашены".

"Бессмертные таблетки и Бессмертная Судьба?" - подумал Ли Йе, когда смеялся в глубине души, казалось, что Пенглай действительно считал себя сектой Бессмертных.

"Вы тоже будете посещать остров Пенглай, сэр?" спросил Су Эмэй. Поскольку он был всего лишь ученым-конфуцианцем, зачем ему понадобилось связываться с даосскими сектами?

"Это собрание - не просто повод для проведения аукциона за "Бессмертные таблетки". Я верю, что есть гораздо более глубокое намерение, которое скрыто", - торжественно ответил Цуй Кели.

"Какое?" спросил Вэй Сячжуан немедленно.

Цуй Кели взглянул на всех, затем медленно сказал: "То есть, объединить под своим влиянием весь Цзянху Пинглу. Они планируют превратить Цзянху Пинглу в единую силу, связанную с сектой Пэнглай!".

Все были удивлены, услышав это. Су Эмэй и Вэй Сячжуан имели лишь небольшой опыт работы в Цзянху, поэтому они не могли понять глубокого смысла, стоящего за этим. Однако Ли Йе почувствовал, что что-то не так, и спросил: "Пэнлай действительно является высшей даосской сектой в Пинглу, которую уважают все державы в Цзянху". Однако, если они действительно хотят объединиться и править цзянху в Пинглу, они также должны знать, что это нелегкий подвиг".

"Раньше им было нелегко, но сейчас это не так". В их секте произошли некоторые изменения, которые значительно облегчили достижение этой цели". Затем Цуй Кели рассказал им новость со строгим лицом. "Глава секты Пенглай только что закончил свою частную тренировку несколько дней назад."

"Они хотят провести это собрание, как только их лидер закончит тренировку. Более того, они хотят использовать этот шанс, чтобы объединить дзянху Пинглу. Может ли быть, что их лидер успешно завершил Этап создания Фонда и достиг Духовного Властелина Царства?". Это была единственная возможность в голове Ли Йе.

"Это верно." Цуй Кели нежно кивнула.

Услышав его подтверждение, Ли Йе почувствовал внутри небольшую тревогу.

Секта Пенглая всегда была самым большим препятствием в его плане управления Пинглу. Теперь, когда глава секты Пэнглая достиг Царства Духовного Властелина, это препятствие стало ещё труднее преодолевать!

"С момента основания Танской империи у Пэнглая никогда не было намерения искать трон. Почему они вдруг решили это сделать?" спросил Ли Йе.

Цуй Кели глубоко посмотрел на Ли Йе. Вероятно, ему показалось странным, что Ли Йе сразу же попал в бычий глаз своим вопросом. По его словам, он был просто другом Су Эмэя и Вэй Сячжуана, поэтому Цуй Кэли не придавал особого значения тому, что он так заинтересовался этим вопросом.

Цуй Кели спросил Ли Е: "Что вы думаете о Ван Сяньчжи и о восстании Хуан Чао?"

Внезапно Ли Йе был поражен намеком на страх, он сказал: "Я боюсь, что императорский двор не сможет успокоить ситуацию так скоро".

"Я тоже так думаю. Очевидно, Пенглай тоже так считает". Вдруг глаза Цуй Кели наполнились холодом и свирепостью, и он продолжил: "Это значит, что мир вот-вот будет охвачен хаосом"!

"Когда мир находится в хаосе, это было бы время для даосских сект вмешаться!" согласился Ли Йе.

"Пенглай всегда был лидером в Цзянху. Объединить Цзянху было бы их первым шагом на пути к борьбе за власть, чтобы править миром", - сказал Цуй Кели с глубоким голосом. "Как только Пенглай достигнет своей текущей цели, их сила и статус в Пинглу значительно возрастут".

Ли Йе холодно сказал: "Если это произойдет, даже комиссары Пинглу и армия Пинглу не будут сравнимы с Пэнглаем по силе культиваторов".

Су Емэй и Вэй Сячжуан были глубоко впечатлены тем, насколько проницательной и быстротечной была их беседа. Они не смогли найти подходящего места, чтобы присоединиться к ним, поэтому просто посмотрели на них двоих. Постепенно глаза Су Эмэй стали светлее, когда она посмотрела на Ли Е. Оба они были примерно одного возраста, но Ли Е, очевидно, была гораздо более знающей и опытной, чем она. Все дамы восхищаются кем-то сильным, как и Су Эмэй.

"Это еще не все!"

Цуй Кели продолжил: "Пэнлай пригласил все четыре большие семьи префектуры Цин на свою встречу. До тех пор, пока семьи будут посылать своих представителей, Пэнглай даст каждой семье по одной Золотой Духовной таблетке!".

"Золотую Духовную Пилюлю!" Ли Йе сделал длинный, глубокий вдох. "Они действительно много тратят на это собрание."

Затем он сказал глубоким голосом, глядя на Цуй Кели: "Секта Пэнглая не стала бы торговать в убыток!"

Цуй Кели кивнул, теперь то, как он смотрел на Ли Йе, вызвало у него чувство восхищения и признания. Он сказал: "Пригласив четыре большие семьи на встречу, Пэнглай надеется, что эти четыре семьи также будут их уважать! По крайней мере, когда дело касается культиваторов, Пенглай надеется, что в будущем все четыре семьи будут прислушиваться к их команде!".

"Если они смогут контролировать культиваторы в четырех больших семьях, они будут в равной степени контролировать эти четыре семьи!" Ли Йе начал звучать холодно и яростно. "Это еще не конец. Две восходящие семьи из четырех семей являются центральными силами армии Пенглу. Таким образом, Пенглай даже может держать армию Пинглу под своим контролем! Другими словами, секта Пенглая планирует контролировать весь Пинглу!"

"Именно. Это и есть истинный смысл вмешательства даосских сект!"

Теперь глаза Цуй Кели стали намного ярче. "В прошлом, когда мир впадал в хаос, даосские секты обычно помогали феодальному принцу и боролись за власть против конфуцианства, буддизма и милитаризма. Таким образом, они могли бы укрепить свой статус и в мире. Различные даосские секты в то же время оказывали бы помощь разным феодальным принцам, чтобы все оставалось под их контролем. На востоке была секта Пенглая, на западе - секта Шушань, на севере - секта Сюэлу, на юге - секта Дунтин, а на севере - секта Чжуннань. Они обеспечат свой контроль над соответствующими регионами!"

Глядя на Ли Йе, Цуй Кели продолжил: "На этот раз, однако, мышление даосских сект изменилось. Вместо того, чтобы быть удовлетворенными помощью феодальных принцев, они хотят получить контроль над ними! Это означает, что они будут помогать только марионетке, которая все равно будет под их контролем! Как только власть, поддерживаемая даосскими сектами, сможет править миром, даосские секты перестанут быть под контролем Императорской Астрономической Обсерватории. Напротив, даже императорский двор будет под их контролем! Когда это случится, даосские секты будут представлять собой власть, которая будет господствовать над империей"!

Ли Йе молчал.

Среди конфуцианства, буддизма, даосизма и милитаризма даосизм обладал наибольшей властью. Если кто и собирался достичь вышеупомянутого будущего, то это были даосские секты.

Через некоторое время Ли Йе засмеялся и сказал: "По мере того, как мир становится хаотичным, все державы заняты подготовкой своих планов, независимо от четырех традиционных держав или менее известных". Однако, в конце концов, планы - это всего лишь планы, мир все еще не погрузился в хаос, и соответствующие державы не были четко определены. Кто бы мог подумать, что эта секта Пенглая уже реализует свой грандиозный план!".

Цуй Кели твердо сказал: "Это потому, что в Пинглу появилась прекрасная возможность!"

"Так как новый комиссар вот-вот возьмёт на себя обязанности предыдущего, он не завоевал доверия народа." Ли Йе раскрыл ответ.

"Именно! Вы, несомненно, обладаете большим пониманием текущих дел!" - признал Цуй Кели. "В то время как новый комиссар ещё не полностью овладел Пинглу, секта Пэнглай надеется воспользоваться этой возможностью, чтобы объединить всех культиваторов Пинглу и взять их под свой контроль". Таким образом, Пенглай сможет управлять комиссаром Пинглу! Даже когда новый комиссар вступит во владение, он будет только марионеткой под контролем Пенглая!"

"Глава Пэнглайской секты, несомненно, спланировал каждый свой шаг!" - сказал Ли Йе. Его глаза были наполнены рвением и волнением.

"И его планы, скорее всего, сбудутся!" - сказал Цуй Кели всерьёз. "Даже если комиссар приедет, он ничего не сможет сделать с Пэнглаем, особенно когда у них уже есть мастер Духовного Властелина!"

Ли Йе взглянул на Цуй Кели, не комментируя то, что он только что сказал. Он спросил: "Почему семья Цуй не желает быть привязанной к секте Пэнлай? Поскольку Пэнглай - это даосская секта, созданная в Пинглу, не лучше ли всем четырем семьям последовать за сектой Пэнглая вместо регионального уполномоченного?".

"Как даосская секта может править империей?" Цуй Кели внезапно прозвучало яростно. "Вы когда-нибудь видели, как это происходило в истории? Как даосская секта может быть квалифицирована, чтобы править империей?"

В тот момент Цуй Кели казалась очень уверенной в себе и гордой!

Это было чувство ответственности и миссии ученого только тогда, когда он развил чувство справедливости, навыки управления империей, и сердце для народа!

Несомненно, его уверенность и гордость произвели на Ли Е полное впечатление.

Поэтому он спросил: "Разве так чувствуют себя и остальные члены семьи?".

Цуй Кели вдруг выглядел немного неловко.

Судя по его реакции, все могли сказать, что остальные члены семьи Цуй не согласны с Цуй Кели.

Это все равно неудивительно. Для такой благородной семьи, как их, всегда было больше пользы, чем вреда, чтобы быть привязанным к секте Пэнглай.

Ли Йе спросил: "Что сказал хозяин?"

Цуй Кели вернулся к своему самообладанию и сказал: "Хозяин согласился посетить остров Пенглай и присутствовать на собрании, но представитель семьи не был выбран".

Немного расстроившись, Ли Йе сказал: "Поскольку это семейное дело, я полагаю, что мы ничем не можем помочь".

Су Эмэй и Вэй Сяочжун проделали весь этот путь для Цуй Кели, но, судя по нынешней ситуации, казалось, что они не могут ему сильно помочь.

Однако Цуй Кели покачал головой и сказал: "Всё наоборот". Как ученый конфуцианства, я не буду иметь никакого значения в собрании, заполненном даосскими сектами, но я верю, что все будет по-другому, если я смогу иметь даосские Су и даосские Вэй сопровождают меня в качестве последователей".

Видя, что Цуй Кели был не очень напористым, когда говорил это, Ли Е предположил, что должны быть другие трудности, беспокоящие его, поэтому он спросил: "Есть ли другие проблемы?

Цуй Кели взглянул на Ли Йе и вздохнул. "Хозяин стареет и едва выходит из своей комнаты, поэтому в семье обсуждался вопрос о выборе следующего хозяина. Этот визит в Пенглай имеет огромное значение для семьи, поэтому представитель, скорее всего, будет следующим хозяином... Однако, я всего лишь ученый, который изначально не был заинтересован в том, чтобы стать мастером. Более того, мое культивирование не является выдающимся, и у меня нет последователей, так что у меня тоже не будет шансов бороться за эту должность".

После того, как он сказал это, все сразу поняли, откуда он пришел.

Ли Йе помахал ему и сказал: "Я понимаю. Но есть еще один вопрос. Если ты будешь настаивать на том, чтобы поехать на остров Пенглай, что скажут остальные члены семьи".

Ли Йе сразу перешёл к делу, и Цуй Кели тоже не был слишком закрыт, чтобы понять его. Поэтому он посмотрел Ли Йе в глаза и сказал: "Согласно семейным правилам, если двое будут бороться за место мастера, то каждая сторона должна привести своих последователей, чтобы побороться за три раунда как в знаниях, так и в кунг-фу". Победителем должен быть следующий мастер".

"Я уверен, что тест на знание будет для тебя куском пирога, так что нам троим просто нужно позаботиться о тесте кунг-фу."

"Так как даосские секты очень устоялись в Пинглу, правило нашей семьи гласит, что если оба раунда теста кунг-фу должны пройти последователи, то один из них должен быть даосом."

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 148 Гильдия**

t

"Сяоман, иди сюда".

Ли Йе помахал большой собаке во дворе, но она просто посмотрела на него и безразлично повернулась назад.

Ли Йе почувствовал себя немного неловко. Точно так же, как он собирался за ним гнаться, Сяоман уже начал убегать так же быстро, как леопард.

"Сяоман, иди сюда".

Сяоман уже стоял за забором и свирепо лаял на Ли Йе, пока этот сладкий и ясный голос не привлек его внимание. Он радостно лаял и тут же наткнулся на объятия Су Эмэя, встряхнув хвостом и высовывая язык, ведя себя довольно дружелюбно.

Су Эмэй присел на корточки и похлопал Сяомана по голове. Она улыбнулась с улыбкой, когда ее прекрасные глаза изогнулись в полумесяц. Ли Йе заревновал, увидев это, и сказал Сяоману: "Ты тоже женщина". Как ты можешь больше интересоваться красивой девушкой, чем мной?"

Он протянул руку, чтобы похлопать Сяомана, как он сказал это, но он был вынужден держать свою руку подальше, как Сяоман повернул свое свирепое лицо к нему и лаял гневно снова.

"Пожалуйста, не смейся надо мной, детка." Су Эмэй смотрела на Ли Йе, когда её лицо немного покраснело. Так как она приседала на корточках, ее халат был довольно тугим вокруг нижней части спины, а изгиб ее тела был слишком очевиден, чтобы его кто-нибудь мог пропустить. Ли Йе не могла не взглянуть на нее еще несколько раз, и в конце концов ушла, чтобы посмотреть на уток в коттедже, прежде чем Су Эмэй узнал, где он искал.

Тем не менее, Су Эмэй проследила за ним до коттеджа. Ли Е подумал, что, может быть, она заинтересована в нем, поэтому он спросил ее с улыбкой: "Есть ли что-то, о чем вы хотели бы поговорить?".

Су Эмэй стояла там довольно долго, так как она продолжала кусать свою красную губу. В конце концов, она посмотрела на Ли Е своими искренними глазами и сказала: "Пожалуйста, помогите нам в отношении конкурса господина Цуй на должность мастера...". Я правда не хотела добавлять вам неприятностей, потому что вы уже нам очень помогли, но Сячжуань всё ещё... Раз уж вы так сильны, я уверен, что вы очень поможете господину Цуй в конкурсе!"

"Так вот в чём дело." Ли Йе помахал ей, чтобы показать, что нет необходимости убеждать его. "Нет необходимости беспокоиться об этом. Я помогу тебе, пока всё не закончится".

Су Эмэй вздохнула с облегчением и ярко улыбнулась, как цветущий цветок. Она тут же склонилась вниз до талии Ли Йе, когда ее длинные волосы естественным образом упали. "Большое спасибо!" - сказала Су Эмэй.

Ли Йе ни на минуту не знала, как себя вести. Для него все, что связано с этим сборищем в Пенглае, было бы актуально. Теперь Су Эмэй благодарила его за помощь в этом, и он чувствовал себя странно за то, что не смог сказать ей правду.

Когда Су Эмэй снова встала прямо, ее глаза как будто засияли блестками. Вероятно, она была очень впечатлена тем парнем, который так сильно хотел им помочь, поэтому она сказала: "Со всей вашей помощью, я... у меня нет возможности отплатить тебе. Пожалуйста, позвольте мне приготовить для вас одно блюдо!"

Она остановилась сразу после того, как выбежала из коттеджа и с улыбкой сказала Ли Йе: "Мои кулинарные навыки не так хороши, как твои, так что, пожалуйста, не обращай на это внимания".

"Всё, что я умею готовить - это жареная курица, так что я уверен, что ты справишься намного лучше меня", - честно сказала Ли Йе.

Су Эмэй думала, что Ли Йе просто пытается поднять ей настроение, но она все равно очень радостно улыбнулась и сразу же побежала на кухню.

Тем временем Цуй Кели уже вернулся из визита к старому хозяину семьи Цуй. Судя по тому же выражению на его лице, казалось, что старый хозяин не возражал против своей идеи бороться за то, чтобы стать главой семьи. В конце концов, для такого знающего и талантливого человека, как Цуй Кели, было хорошо, что он захотел стать главой семьи.

Цуй Кели подошел к Ли Йе и проявил послушание, проткнув одну руку другой перед его грудью, а затем сказал всерьез: "Несмотря на то, что мы только что познакомились, вы все равно готовы помочь мне от всего сердца". Я буду вечно благодарен за это".

Глубоко внутри Ли Йе подумал: "Ты мой дядя, а мы родственники по крови". Нет нужды благодарить меня за то, что я помогаю своей семье". Однако на поверхности он действовал праведно и сказал: "Твои знания и амбиции произвели на меня истинное впечатление. По-настоящему приятно познакомиться с тобой и быть в состоянии помочь тебе".

То, что он сказал, было не только для показа.

"Что ты планируешь делать на острове Пенглай?" спросил Ли Йе. Цуй Кели, наверное, не хотел, чтобы семья Цуй была привязана к секте Пэнглай, но поскольку глава Пэнглая достиг Царства Духовного Властелина, это было бы нелегкой задачей.

Цуй Кели вздохнул и сказал: "Мы просто должны видеть, как мы идем дальше". Несмотря ни на что, я не могу отсидеть это дело".

Ли Йе кивнул, потому что Цуй Кели только что высказал свое мнение.

Они немного поболтали, и каким-то образом перешли к теме нового комиссара.

Как будто вспоминая прошлое, Цуй Кели сказал: "Новым комиссаром Пинглу будет принц Ань. Я уверен, что вы слышали о его истории о том, как он сбил этого предателя Вэй Баохэна и многое другое". Как и большинство людей, я очень уважаю принца Аня. Тем не менее, есть одна вещь о нем, которую вы определенно не знаете".

Цуй Кели искренне улыбнулся, как будто он был польщен тем, что он собирался сказать. Он посмотрел на Ли Йе с волнением, как будто побудив его спросить об этом.

Чувствуя себя немного забавно, Ли Йе спросил: "Что это?"

Цуй Кели засмеялся и сказал с теплым выражением лица: "Принц Ан, на самом деле, мой племянник! Мать принца Аня - моя родная сестра!"

Ли Е притворился, что задыхается, и его глаза сразу же наполнились восхищением. Он спросил: "Я никогда этого не знал! Вы дядя принца Аня? Простите за мое невежество!"

Цуй Кели, по-видимому, был доволен реакцией Ли Йе, поэтому он хихикал и продолжал говорить: "Мой племянник, молодой принц Ань, безусловно, гораздо более легендарный, чем его отец, Ли Сянь! Когда Принц Ань был молод, он даже не смог достичь Царства Смерти в свои первые 20 лет, не говоря уже о том, чтобы попасть на сцену Ци-рефининга! Тогда почти все в Чанъане плохо с ним обращались, говорили, что он был таким позором для собственного отца! Всего несколько лет назад некоторые представители императорского клана даже пытались сговориться против его положения принца Аня! Разве они не злые?"

Цуй Кели посмотрел прямо на Ли Е после того, как закончил, ожидая его ответа.

"Действительно злые!" - сразу же ответил Ли Йе.

Улыбка Цуй Кели стала еще ярче, поэтому он продолжил: "Кто бы мог подумать, что когда Принц Ань посетит гору, залитую облаками, ему повезет, если он получит наследство Небесного Мастера Юаня, выйдя за одну ночь на этап переделки Ци! Разве это не впечатляет? Ты можешь назвать мне хоть одного человека, который сделал это за один день? Не в этом дело, принц Ан даже получил первое место на экзамене, чтобы стать чиновником. Он даже разоблачил злой план герцога Синга причинить вред людям. Как только он стал чиновником, он уже был четырехклассным вице-магистратом офиса Чанъань, не правда ли, это впечатляет?"

Видя, что Цуй Кели снова смотрит на него, Ли Е быстро действовал так, как будто восхищался достижениями Принца Аня, когда он ответил: "Поистине впечатляюще!".

"Конечно!" Цуй Кели не мог не гордо поднять подбородок. Тем не менее, он долго вздыхал и сразу же выглядел расстроенным. "Сегодня все знают о его славных достижениях в наказании предателей, но многие ли могут по-настоящему понять страдания, которые он пережил 20 лет назад? Императорскому клану уже не понравился брак между моей сестрой и Ли Сянем, и это еще больше усугубило ситуацию, когда его в юном возрасте называли мусорщиком. Когда ему было всего три года, я навещал их в Чанъане. Это было, когда моя сестра была еще жива, и все, что она делала, это вытирала свои слезы с ним на руках, рассказывая мне обо всех невзгодах их жизни...".

В этот момент дыхание Цуй Кели стало немного неустойчивым, когда его глаза покраснели. Увидев его таким, Ли Йе внезапно поняла, что делать. Он никогда не ожидал, что его собственный дядя будет так эмоционально привязан к нему.

Цуй Кели понял, что потерял самообладание, поэтому быстро вернулся в состояние покоя и яростно сказал: "Этот ублюдок Ли Сянь заботится только об империи и ее народе". Он был занят войнами по всей стране и понятия не имел, какую боль и страдания пришлось пережить его семье. Он не имеет права быть отцом!"

Ли Йе просто ответил "а", потому что он не знал, как продолжить разговор в это время.

"Давай не будем об этом."

Цуй Кели покачал головой, когда он вздохнул. "И мой отец, и я очень рады узнать, что принц Ан будет следующим комиссаром Пинглу, так как это, несомненно, поможет ему укрепить свое влияние в Пинглу". Семья Цуй обладает небольшой властью, поэтому мы не могли сильно помочь, когда Принц Ан прошел через все эти страдания. И мой отец, и Ли Сянь редко посещали Чанъань, так что моя семья всегда была в нем виновата".

В этот момент Цуй Кели выглядел немного расстроенным. "Когда мы узнали, что Пэнлай хочет использовать их собрание как шанс контролировать весь Пинглу, мы с отцом презирали их план. Мой отец слишком стар, чтобы путешествовать далеко. В эти годы я сосредоточился только на учёбе, так что я не очень-то увлекся семейными делами. На этот раз, однако, я должен посетить Пенглай, даже если это только для принца Аня. Мне все равно, насколько непредсказуемой или опасной может быть ситуация!".

Ли Е вдруг понял одну очень важную информацию, и спросил: "Поскольку хозяин семьи Цуй не имеет намерения привязываться к Пэнлай, почему семья Цуй до сих пор настаивает на посещении этого собрания?".

Цуй Кели улыбнулся и сказал: "Это все из-за моего третьего брата. Хотя мы с отцом до сих пор вспоминаем о сестре, моего третьего брата не волнуют все эти чувства. Он всегда любит быть тем, кто вносит свой вклад в семью. По его мнению, единственный способ для семьи Цуй стать сильнее в будущем - это последовать за сектой Пэнглая, потому что он считает, что сейчас они обладают наибольшей властью в Пинглу. И нет никаких сомнений в том, что Пинглу в конце концов попадет под контроль Пэнглая. Мой третий брат также недавно занимался нашими внутренними делами. Если я никогда не намерен бороться с моим третьим братом за пост главы семьи, он, естественно, будет следующим главой семьи".

"Другими словами, тот, кого ты будешь оспаривать на этот раз..."

"Это не кто иной, как мой третий брат, Цуй Хучен."

"Давайте остановим это." Цуй Кели решил перестать говорить о своих смущающих семейных делах перед Ли Йе, все равно было не о чем говорить. Если бы Ли Йе сначала не согласился помочь ему в конкурсе, он бы не рассказал ему обо всём этом.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 149 Вкус домашней кухни**

Ли Йе не ожидал, что Цуй Кели будет иметь к нему такую глубокую привязанность. Но теперь он понял, что если бы он мог помочь Цуй Кели завоевать должность Хозяина семьи Цуй, то Цуй Кели возглавил бы семью Цуй, чтобы поддержать его в контроле над Пинглу до тех пор, пока в этой поездке в Пэнглай не будет больших ошибок.

В этом случае, по крайней мере, одна из четырёх основных семей Пинглу была бы рядом с ним, что было бы гораздо удобнее для Ли Йе, чтобы покорить весь Пинглу. В конце концов, первый шаг был самым трудным. Уходя корнями в префектуру Цин, семья Цуй была хорошо знакома с Пинлу и была абсолютным местным боссом. Они могли очень сильно помочь Ли Йе во всех аспектах.

Помня об этом, Ли Йе был более решительно настроен помочь Цуй Кели.

Когда Ли Йе и Цуй Кели разговаривали, Су Эмэй приготовил еду с помощью Вэй Сячжуана. Они поставили посуду на стол и поприветствовали Ли Йе и Цуй Кели.

Су Эмэй родилась красавицей и имела потусторонний темперамент благодаря культивированию в дикой природе в течение многих лет. Но теперь, стоя на кухне с фартуком, она собрала волосы и посмотрела на Ли Е, что добавило ей очарования женщины. Она была уже не так далеко и в пределах досягаемости.

Кулинарное мастерство Су Эмэй нельзя было назвать экстраординарным, и ее посуда не была чрезвычайно удивительной, но, в конце концов, у нее был многолетний опыт, так что время приготовления пищи было именно таким, и цвет и блеск посуды тоже были именно такими, какими она была. Блюда были не фантазийными, а простыми с идеальным сочетанием цвета, аромата и вкуса. Они имели вкус домашней кухни. Цуй Кели продолжала восхвалять её, и даже Вэй Сячжуан сказал, что блюда Су Эмэй были лучше, чем когда-либо.

Су Эмэй вежливо улыбнулась в ответ на похвалы Цуй Кели и Вэй Сяочжуан. Она медленно жевала просо и слегка приподнимала изогнутые ресницы, чтобы тайно наблюдать за реакцией Ли Е своими сияющими глазами.

Она немного разочаровалась в том, что Ли Йе ничего не похвалила. Хотя Су Эмэй не получила одобрения Ли Йе, она втайне почувствовала себя счастливой, и чувствовала, что наконец-то сделала что-то удачное, увидев, как Ли Йе, как голодный волк, похоронил себя, чтобы быстро съесть трапезу.

Ли Йе быстро доедал миску с рисом, а затем положил миску и палочки для еды. Он позволил всем помочь себе и быстро встал, чтобы выйти со стола, направившись во двор.

"Брат Ли так мало ел?" Видя, как Ли Йе выходил, Вэй Сячжуан в удивлении пробормотал с едой, фаршированной во рту.

Опустив голову, Су Эмэй подбирала в миске немного просо. Рука, держащая палочки для еды, слегка дрожала, и неописуемые эмоции у нее в сердце, уши слегка покраснели.

Когда Ли Йе опустил посуду, она изначально подумала, что Ли Йе нашел еду вкусной, так что аппетит у него был вкусный. Но теперь, когда Ли Йе быстро опустил миску и палочки для еды, Клэри подумала, что он больше не сможет есть. Она не могла не думать, что он должен выдержать, чтобы съесть предыдущую миску с едой, и что он не выносит плохого вкуса еды, так что неудивительно, что он ел так быстро. Очевидно, что Хайльда Ли была сыном богатой семьи и привыкла к экстравагантной жизни, поэтому он не мог привыкнуть к грубой еде, которую она готовила. Более того, он умел так хорошо готовить цыплят на гриле и жареных кроликов, что его приготовление было бы еще лучше. Она пришла с горы и готовила пищу неуклюже, так как он мог терпеть еду? Таким образом, он съел миску риса неохотно, потому что он считал ее чувства.

Неописуемые эмоции хорошо в ее сердце. Невыразимые обиды и разочарования для себя заставили Су Эмей забыть вкус пищи. С самого детства она никогда не чувствовала себя такой бесполезной. Ее культивирование было хуже, чем у Ли Йе, поэтому перед лицом врагов она была защищена Ли Йе. Кроме того, ей не хватало опыта в Цзянху, поэтому, гуляя по городу, она чувствовала себя в растерянности... Она даже не могла не задаться вопросом, действительно ли блюда, которые она приготовила в даосском храме, были вкусными, как говорил хозяин и Сячжуан.

У Су Эмэй больше не было настроения наслаждаться едой. Она больше не собирала еду и доедала только рис в миске.

Вэй Сяочжуан убрала посуду и пошла мыть посуду. Су Эмэй была в плохом настроении. Она видела, как Ли Е приседала во дворе и играла с Сяоманом. Сяоман, которая днем относилась к Ли Йе недоброжелательно, сейчас развлекалась с Ли Йе, возможно, потому, что полдня знакомилась с Ли Йе.

Су Эмэй затянула губы, которые были более нежными, чем персиковые цветы. Она долго колебалась, но в конце концов шаг за шагом перешла к Ли Йе. Она тихо присел на корточки и посмотрела на Ли Йе. Его выражение было серьезным, так что она немного нервничала. Она очень старалась набраться смелости и сказать низким голосом: "Еда не по вашему вкусу, поэтому вы плохо питаетесь". I..."

"Почему это не на мой вкус?" Ли Йе повернулся и посмотрел на нее с удивлением по всему лицу. Его голос был немного громким.

Су Эмэй был ошеломлён сильной реакцией Ли Йе. В какой-то момент она не могла сказать о своих чувствах, не зная, что удивлена или счастлива. Она только знала, что чувствовала облегчение, как камень, наконец, падающий на землю.

Увидев взгляд Су Эмэй, Ли Йе быстро поняла. С горькой улыбкой он извинился: "Я ушел так рано, что вы меня неправильно поняли". Я прошу прощения."

Су Эмэй моргнула яркими глазами, и даже не заметила, что ее голос был полон ожиданий. "Неужели все не так плохо?"

Ли Йе коснулся головы Сяомана, который высунул язык и выдохнул, и не позволил голове приблизиться к нему. Он взглянул на Су Эмэя, и память о его последней жизни перед переселением снова пришла, как приливы. Его голос был слегка приглушен: "По правде говоря, я уже давно не ел такой домашней еды". Его вкус настолько насыщен, что напоминает мне о моем детстве. В то время, в маленьком домике с тусклым освещением, я сидела перед столом, стуча палочками для еды, и ждала маму, которая целый день работала и потела, чтобы принести горячую еду на стол...".

Он улыбнулся. Было бесчисленное количество лет превратностей, бесконечная ностальгия по первоначальным добрым воспоминаниям после переживаний взлетов и падений, невыразимая печаль и утрата, погоня за прошлым и облегчение для себя в его улыбке. Его голос слегка дрожал: "Я давно не возвращался домой, чтобы повидаться с матерью". Прошло столько времени, что я не помню, сколько дней прошло... Но я помню мамину улыбку с потом на лице, вкус тогдашней еды и настроение, когда я ждал еды...".

Он посмотрел на Су Эмэй с неохотной улыбкой. "Сегодняшняя еда напоминает мне о таких вещах, и я давно о них не думала..."

Он не продолжал и не мог продолжать. Как и сейчас, он мог съесть только одну миску риса, а потом ему пришлось спешно бежать, потому что боялся, что не сможет не потерять контроль над собой на глазах у всех. Он не хотел терять спокойствие на людях.

Су Эмей этого не ожидал. Она просто думала, что Ли Йе просто думала, что еда не вкусная. Видя, что Ли Йе не мог себя контролировать и скрывал свои чувства, дразня Сяомана, она чувствовала себя неловко. Глядя на боковое лицо Ли Йе, Су Эмэй поняла, что плечи Ли Йе слегка дрожат, а его рука, которая касалась головы Сяомана, тоже дрожала. Она прекрасно знала, что Ли Йе помнит своё детство и своих родственников из-за еды, которую она готовила лично. Внезапно радость и гордость ошеломили Су Эмэй, от чего у нее закружилась голова. Она внезапно поняла, какая она потрясающая.

Су Эмэй не останавливалась на своей радости. Су Эмэй думала, что он был прав и богат эмоциями, как она видела Ли Е изо всех сил пытается сдержать свои эмоции. Только люди с чистым и добрым сердцем могли иметь такие истинные чувства. Она не могла не иметь лучшего впечатления о Ли Йе, и у нее было сострадание к его бедному внешнему виду. В эти дни Ли Йе всегда был безудержным и счастливым, поэтому было трудно представить его таким уязвимым. Домашняя болезнь всегда была ошеломляющей. Су Эмэй могла понять, но ее сердце не могло не дрогнуть. Невольно, она протянула свои теплые руки, чтобы схватить дрожащую руку Ли Е, пытаясь успокоить его.

Ли Йе был ошеломлен и оглянулся врасплох. Он увидел пару чистых и теплых водянистых глаз. В этих глазах были звезды и солнце, которое таяло снег зимой.

...

На небольшом холме за бамбуковым лесом три человека стояли против ветра, холодно смотря на внутренний двор, где находились Ли Йе и остальные.

Вождь был молодой девчонкой в роскошных одеждах, романтичной и непокорной. Он размахивал складным вентилятором в руке перед грудью. Но его глаза были полны обиды и злобы, которые сделали его похожим на ядовитую змею, спрятанную в темноте.

"Эти три человека заставили моего дядю найти моего дедушку, чтобы бороться против моего отца за сегодняшнее положение хозяина дома?" Хильда в роскошных одеждах уставилась на Ли Йе и Су Эмэя, его лицо потемнело.

"Это эти три человека, два даосиста в потрёпанных одеждах и никто, пришедший из ниоткуда."

Рядом с ребенком в роскошных одеждах, слуга кивнул и поклонился. "Но на самом деле, Цуй Кели, этот парень, хочет соревноваться за положение хозяина дома не из-за их искушения, а потому, что он изначально имеет намерение жаждать положения хозяина дома. Эти люди - его помощники, и теперь, когда его помощники пришли, он, естественно, будет действовать"!

"Этот старик!"

Хайльда в роскошной одежде ударила его складной вентилятор по ладони и скребла зубами. "Он притворяется чистым и возвышенным в повседневной жизни, но, в конце концов, он хочет бороться против моего отца за положение хозяина дома". Он действительно ненавидит! Я должен преподать этому лицемеру хороший урок!"

Кстати об этом, девчонка в роскошных одеждах посмотрела на третьего человека. Столкнувшись с этим человеком, он стал очень уважительным, а не высокомерным. Он порезал себе руки. "Мастер Ян, надеюсь, вы поможете."

С руками за спиной, этот культиватор по имени Ян выглядел мрачно и имел господствующий темперамент "Я - вершина горы". Он лишь слабо фыркнул в ответ на почтительную просьбу цыпочки в роскошных одеждах.

Другая сторона поднялась в воздух, но хайда в роскошных одеждах не осмелилась чувствовать себя неудовлетворенной. Он чувствовал себя радостным, как и обещал помочь другая сторона.

С лестью на лице слуга покорно улыбнулся. "Мастер Ян, вы первый меч в префектуре Цин. Если вы начнете драку, никто не осмелится не уклониться от нее во всей префектуре Цин. Вы слишком квалифицированы, чтобы иметь дело с этими даосами из сельской местности. Это легко!"

Имя культиватора по фамилии Ян было Ян Чжунсиу, и он был известен как Первый Меч в префектуре Цин. Его знаменитый метод культивирования назывался "Ястребиный меч Крыла", который имел большую репутацию в префектуре Цин.

Культиватор по прозвищу Ян не имел выражения лица и закрывал глаза на лесть слуги.

"Ты ничего не знаешь. Уходите!"

Хайльда в роскошной одежде смотрела на слугу, но, столкнувшись с Ян Чжунсиу, он улыбнулся и сказал с восхищением: "Даосист из Пэнглая полон хвалы за твой меч, размахивающий Ястребиным Крылом". В том году, когда ты посетил секту Бессмертных Пэнглая, Пэнглай утверждал, что меч, распространяющий Ястребиное Крыло, будет известен во всем мире в течение двадцати лет".

Лесть подошла к делу, и Ян Чжунсиу наконец-то выглядел лучше, но он просто слегка помахал рукой и с нетерпением сказал: "Если бы не ты, я бы не воспринимал эту маленькую картошку всерьез". Раз уж ты хочешь начать драку, то сделай это быстро. После того, как избавишься от них, я должен вернуться к культивированию".

"Да, да. Я не смею задерживать ваше выращивание. Почему бы нам не пойти прямо сейчас?"

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 150 Ты на самом деле существуешь...**

Схватившись за руку Ли Йе на некоторое время, Су Эмэй вдруг осознала свою невежливость, поэтому она покраснела от смущения и тут же убрала руки. Но она немного замедлила реакцию.

Ли Е посмотрела на нее забавно и подумала, что она чувствительна, но немного невнимательна. Она схватила его за руку на некоторое время, но ничего не сказала. Однако это было нормально, потому что ему не нравились красноречивые женщины.

Когда она заметила, что Ли Йе уставился на неё, Су Эмэй опустила голову гораздо ниже и захотела похоронить её в груди, что действительно было возможно, потому что грудь у неё была очень пухлой.

Атмосфера была очень неловкой.

Когда Ли Йе попыталась разбить лед, три человека перешли через бамбуковый мост через реку.

Чайлд в роскошной одежде держал в руках складной вентилятор, его лицо было наполнено надменностью и враждебностью. Слуга наклонялся. И последний слегка приподнял подбородок с мечом на спине, словно желая, чтобы весь мир знал о его гордости.

Цуй Кели кормил кур и уток. Он положил куриную еду и подошел ко двору, увидев этих троих людей. Он порезал руки и с удивлением сказал: "Что ты здесь делаешь, потому что уже поздно?"

Цыпочка в роскошной одежде указала на Цуй Кели со складным вентилятором. "Я слышал, что ты хочешь посоревноваться с моим отцом за место хозяина дома?"

Ли Йе сузил глаза, увидев, как выглядит цыпочка в роскошной одежде.

"Это правда", - честно ответил Цуй Кели и не скрыл правды.

Девочка в роскошных одеждах взбесилась. Независимо от своего старшинства, он указал на нос Цуй Кели и отругала: "Цуй Кели, какая квалификация у тебя есть, чтобы конкурировать с моим отцом? Мой отец много работал над семейными делами все эти годы. Все эти годы тебя кормил мой отец. Вы когда-нибудь делали какие-нибудь пожертвования? Неблагодарно конкурировать с моим отцом в это время!"

Цуй Кели нахмурился и сдерживал свой гнев. "Я зарабатываю на жизнь собственным усердным трудом и не просил помощи у семьи."

"Чушь собачья!" Хайльда в роскошной одежде бушевала. Он становился все более высокомерным, и его голос становился все громче и громче. "Ты конфуцианский ученый, но у тебя нет чувства приличия, справедливости, честности и чести"! Как ты мог безопасно вести хозяйство без семьи Цуй, чтобы заботиться о тебе? Вы не смогли бы продать ни одну из этих чушь\* каллиграфии и картин, которые вы написали без семьи Цуй и моего отца! Вы высоко цените себя, но, на мой взгляд, вы просто лицемерный человек, который жаждет славы!"

"Если больше ничего нет, пожалуйста, возвращайтесь." Цуй Кели повернулся, когда закончил свои слова.

"Цуй Кели! Лицемерка! Если ты снова будешь соревноваться с моим отцом за место хозяина дома, я снесу твой двор! Остановись..." Когда Цуй Кели собирался уходить, цыпочка в роскошных одеждах разозлилась от смущения.

Ян Чжунсиу нетерпеливо сказал: "Хватит с ним разговаривать, и прямо..."

Не успев закончить слова, он был потрясен мигающей перед ним тенью.

Ли Йе, который дразнил большую желтую собаку минуту назад, внезапно исчез с места. Когда он появился снова, он ударил в грудь хлида в великолепной одежде коленом в воздухе!

"Бах". Хлид в роскошной одежде блеванул кровью и улетел назад, не успев закричать. Он разбил бесчисленное количество бамбука в бамбуковом лесу, в результате чего бамбуковые листья осыпались шорохами!

Ян Чжунсиу, увидев эту сцену, был поражен гневом. Перед ним напали на хлида в роскошных одеждах, из-за чего он потерял лицо, поэтому он тут же вытащил свой меч и рубил его в сторону Ли Е. "Смерть при дворе!"

Длинный меч с Духовным Ци срублен прямо!

Он упал между пальцами Ли Йе.

Ян Чжунсиу был ошеломлён и потрясён. Он дрожал, полный недоверия.

Указательный и средний пальцы Ли Йе напрямую подрезали кончик меча!

Ян Чжунсиу мобилизовал всю свою силу культивирования и сильно постарался оттянуть назад свой духовный меч.

Однако духовный меч совсем не двигался!

Ян Чжунсиу испугался. В это время он заметил, что взгляд Ли Йе на него был холоден, как мороз.

"Отпусти, отпусти!" Голос Ян Чжунсиу дрожал.

Ли Йе отпустил.

Ян Чжунсиу пытался оттянуть свой меч назад. Внезапно он потерял равновесие и вернулся назад.

"Ты прав. Бесполезно говорить глупости".

Ян Чжунсиу услышал в ушах голос Ли Йе.

Он до смерти испугался!

Бах!

Ли Йе ударил в нижнюю часть живота Ян Чжунсиу.

Ян Чжунсиу изогнул его тело и внезапно выплюнул полный рот крови. Его глаза чуть не выпали, он летел прямо в воздух!

Потом он сильно упал на землю, вызвав облако пыли.

Затем он лежал на земле, как мёртвая рыба, неспособная больше двигаться.

Единственный оставшийся слуга дрожал. Он пытался сбежать, но не мог контролировать свое тело. Он смотрел на Ли Йе в ужасе. "Ты, ты..."

Ли Йе дал ему пощечину, и он сразу же улетел. "Бельмо на глазу".

Хлид в великолепной одежде наконец забрался в бамбуковый павильон. Наклонившись, он изо всех сил старался удержать зеленый бамбук. Он стоял ошеломленный, когда увидел эту сцену.

"Ян Чжунсиу побежден?"

"Разве он не первый меч в префектуре Цин?"

"Почему он может быть побежден?"

"Шевелись!"

Хлид в великолепной одежде был в растерянности.

Глядя на него, Ли Йе протянул руку и схватил хильду в роскошных одеждах на переднем плане.

Ли Йе был бесчувственным. Подняв завывавшую малышку в роскошной одежде, он подошел к ошарашенному Цуй Кели. Он пнул цыпочку в роскошной одежде по заднице. "Встань на колени".

Девочка в роскошной одежде упала и опустилась на колени перед Цуй Кели.

Цуй Кели с удивлением посмотрел на Ли Йе. Он открыл свой рот, безмолвный.

Не только Цуй Кели, но и Су Эмэй и Вэй Сячжуан уставились на Ли Йе невероятным взглядом.

Они не были удивлены силой Ли Йе, потому что знали, насколько могущественен Ли Йе.

Они думали, что нападение Ли Йе было слишком внезапным.

"Чувак, это Цуй Кели ругали."

"Цуй Кели, которую отругали, еще не была зла."

"Как помощники, которых пригласила Цуй Кели, мы еще ничего не сделали."

"Почему ты первый начал драку?"

"Чувак, ты плохо себя чувствуешь!"

Вэй Сячжуан закрыл рот и повернулся посмотреть на Су Эмэй. "Старшая сестра, этот парень ругал Чайлду Ли?"

Су Эмэй кивнула. "Нет".

Вэй Сячжуан повернулся и посмотрел на Ли Е с восхищением и поклонением. Он поднял большой палец и громко похвалил Ли Йе: "Брат Ли, ты галантный! Я восхищаюсь тем, как ты отстаиваешь справедливость!"

Цуй Кели выздоровел и почувствовал благодарность Ли Йе. "Я очень ценю вашу помощь!"

Несмотря на то, что он выдержал ругань цыганки в великолепной одежде, он чувствовал себя очень неуютно, поэтому он оценил помощь Ли Йе для него.

Ли Йе помахал рукой и подумал, что они родственники, поэтому им не нужно было произносить эти вежливые слова. Однако, он говорил с большой праведностью и достоинством: "Мне не нравится такой невежливый и властный человек в Цзянху".

Ребенок в роскошных одеждах стоял на коленях на земле и не осмеливался вставать. Он хотел заплакать, когда слышал эти слова. "Я ничего тебе не сделал, и я не господствовал над тобой, но ты избил меня, ничего не сказав. Это ты действительно доминируешь!"

Когда Цуй Кели подумывал о том, чтобы отпустить ребёнка в роскошных одеждах, группа людей бросилась из бамбукового леса. Они агрессивно бросились через бамбуковый мост и собрались во дворе, свирепо глядя на Ли Йе и других.

Их голова была мужчиной примерно того же возраста, что и Цуй Кели. Когда он увидел детенышку в роскошных одеждах, он закричал: "Мой сын". Он поспешил помочь сыну подняться. Его лицо дрожало от злости, когда он снова посмотрел на Цуй Кели.

"Отец..." Девочка в роскошных одеждах завыла от крайней обиды, когда он увидел спереди мужчину средних лет.

Мужчина средних лет быстро похлопал его по спине, чтобы успокоить. "Будьте уверены. Я добьюсь справедливости для тебя сегодня!"

Это был Цуй Хученг, третий младший брат Цуй Кели. Его имя было свирепым, лицо грубое, а поведение властное. Он посмотрел на Цуй Кели и спросил: "Как старший, ты избил своего младшего до серьезных травм. Какая добродетель должна оставаться в семье Цуй?!"

С таким большим обвинением он пытался заставить Цуй Кели покинуть семью Цуй и решить проблему принципиально, не говоря уже о том, что Цуй Кели хотел соревноваться с ним за место хозяина дома. Он был зол.

Ли Йе был немного шокирован. Цуй Хучэн был ни в коем случае не настолько грубым, как выглядел на поверхности.

Цуй Кели не был педантичен и не боялся в данный момент. Он сказал прямо: "Твой сын сначала оскорбил меня, поэтому мой друг вышел на защиту. Мы не сделали ничего плохого в этом деле".

"Я не верю твоим словам." Очевидно, что Цуй Хучэн не проявил уважения к своему второму старшему брату. Он разговаривал с Цуй Кели, как будто кричал на своих сопровождающих: "Ты сказал, что мой сын оскорбил тебя? Неужели он это сделал? Я не слышал, чтобы он оскорблял тебя, но я вижу, что теперь он серьёзно ранен!"

"Точно, Чайлд никого не оскорблял!" Ян Чжунсиу помог ему встать на ноги, и теперь он едва мог стоять, но тут же почувствовал уверенность в себе, увидев Цуй Хучэна. "Я могу дать показания!"

Слугу, которого Ли Йе отшлепал, вынесли из реки. Он встал на колени у ног Цуй Хучэна и плакал. "Хайльд пришёл сюда с дружеским визитом, но мы не ожидали, что Цуй Кели прямо разрешит своему человеку напасть на нас. Мы были неподготовлены, поэтому они нас сильно избили!"

Цуй Хученг сразу же поверил им и взглянул на Цуй Кели. "Что ты хочешь сказать?"

И Вэй Сячжуан, и Су Эмэй были шокированы их бесстыдным поведением. Как они могли назвать чёрных белыми?

Вэй Сяочжуан сразу закричал: "Мы можем засвидетельствовать, что эта девчонка в роскошной одежде сначала оскорбила Цуй Кели и угрожала снести дом, чтобы мы начали драку!"

Цуй Хучэн пренебрежительно посмотрел на Вэй Сячжуана. "Кто вы? Ты не принадлежишь к семье Цуй, поэтому не имеешь права здесь разговаривать. Почему я должен верить твоим словам?"

"Ты!" Вэй Сячжуан был ошеломлён.

Су Эмэй посмотрел на Ли Е, но ничего не сказал. Ему не нужно было ничего говорить. Он ждал, что сделает Цуй Кели.

Цуй Кели сурово сказал: "Раз ты не веришь нашим словам, значит, мы тоже не согласны с твоими словами".

Цуй Хученг храпел, уставившись на Цуй Кели, и в зловещем тоне сказал: "Ты действительно думаешь, что сможешь делать все, что захочешь, с несколькими даосами?".

"Я никогда не думаю, что смогу делать все, что захочу."

"Не говори глупостей! Это правда, что мой сын сильно ранен, так что вы должны объяснить это. Ты больше не можешь оставаться в семье Цуй!"

"Это также правда, что твой сын оскорбил меня. Я должен остаться в семье Цуй!"

Они вдвоем дали сиську за сиську в напряжении. Хотя Цуй Кели был конфуцианским ученым и имел среднее образование, он не боялся Цуй Хучэн, второго хозяина семьи Цуй.

"Если ты и дальше будешь таким бесстыдным, то не вини меня в том, что я недоброжелательно использую семейные правила против тебя!" Цуй Хучен сказал слово за словом.

"Ты уже много лет занимаешься семейными делами, так что все тебя послушают. Ты думаешь, что можешь называть чёрных белыми, но ты ошибаешься, - легкомысленно сказал Цуй Кели.

Цуй Хученг свернул шею и шагнул назад. Его выражение стало более свирепым. "Посмотрим... Вперед! Изгнать из семьи Цуй этого парня, который не заслуживает того, чтобы остаться в семье Цуй!"

Культиваторы, которых он привез, были готовы броситься вперёд.

Лицо Цуй Кели потемнело.

В это время со всех сторон прозвучал тяжелый вздох превратностей. "Раз уж вы братья, почему вы двое стали такими?"

Все посмотрели вверх и увидели человека, стоящего на вершине дерева на холме с трепещущими волосами и одеждой.

Все сразу же отдали честь, увидев человека: "Учитель!"

Это был Цуй Шулин, нынешний хозяин дома семьи Цуй, а также отец Цуй Кели и Цуй Хучэн.

Взгляд Ли Йе немного изменился. Этот человек также был отцом его матери, его дедушки.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 151 A Отход дыхания**

"Отец, зачем ты вышел?" После салюта Цуй Кели беспокоилась.

Цуй Шулин был старым. В эти годы он не выходил и жил в уединении, потому что не хотел тратить свою жизненную энергию впустую. Для него любое использование культивирующей силы означало потребление жизненной силы и сокращение и без того немногочисленных жизней. В противном случае семейные дела не передавались бы в ведение Цуй Хучэна.

Цуй Шулин приземлился перед двором и взглянул на всех. Его взгляд на секунду остановился на Ли Йе, а потом он отодвинул глаза. Это был добрый старик превратностей. Он вздохнул и сказал: "Я знаю причину и следствия сегодняшнего дня. Вот и все. Уходите сейчас же."

"Отец!" Выражение Цуй Хучэн изменилось.

"Ну?" Цуй Шулин смотрел на Цуй Хучэна с величеством. "Что еще ты думаешь?"

"Я не осмелюсь!" Попадая в глаза Цуй Шулину, Цуй Хучэн дрогнул и тут же пригнул голову. Несмотря на то, что он был вторым по старшинству в семье Цуй, он сильно отстал от Цуй Шулина в культивировании. Пока Цуй Шулин был еще жив, он не осмеливался быть самонадеянным, но он не ушел в отставку, чтобы так закончить сегодняшнее дело. Скривив зубами, он сказал: "Я прошу отца принять решение. Я собираюсь соревноваться с моим вторым старшим братом за должность хозяина дома прямо сейчас!"

Цуй Шулин с неудовольствием посмотрел на Цуй Хучэна. "Сейчас?"

Цуй Хучэн чувствовал себя неудовлетворённым, поэтому под давлением сказал: "Отец, пожалуйста, примите решение!"

Цуй Шулин посмотрел на Цуй Кели с более мягким взглядом. "Сяоэр, что ты думаешь?"

Цуй Кели оглянулся на Ли Йе и остальных. Он увидел, что Ли Йе слегка кивает, и повернулся и сказал: "Я готов с ним соперничать".

Цуй Шулин кивнул, прикоснувшись к бороде, и сказал: "В этом случае приготовьтесь и вызовите родственников для дачи показаний вместе".

"Да!"

Когда Ли Йе услышал имя "Сяо'эр", ему показалось интересным, поэтому он не мог не улыбнуться. Цуй Шулин посмотрел на него сразу же, как только улыбнулся. Ли Йе быстро притворился, что ничего не случилось.

Цуй Шулин слегка нахмурился. Он снова глубоко посмотрел на Ли Йе, а затем медленно отодвинул взгляд.

...

Не нужно было приезжать всем родственникам семьи Цуй, поэтому нужно было сообщить об этом только группе людей со статусом. Это заняло некоторое время, потому что дело дошло до слишком внезапного.

Воспользовавшись временем, Цуй Кели, Ли Йе и другие начали прорабатывать порядок проведения соревнований, стоя на обочине двора.

Цуй Кели сказал: "Будет три соревнования, одно - литературное и два - боевое". Я буду участвовать в литературном соревновании". Оставьте это в стороне. Мой третий младший брат обязательно примет участие в боевых соревнованиях лично и направит одного сильного последователя". "Я не знаю, насколько могущественен последователь моего третьего младшего брата, но он не будет хуже Ян Чжунсиу". Тем не менее, мы должны бояться моего третьего младшего брата больше всего, потому что он является вторым превосходителем семьи Цуй".

Ли Йе и Су Эмэй посмотрели друг на друга, а затем Ли Йе спросили: "В каком царстве достигло культивирования Цуй Хучэн?".

Цуй Кели потер руки в смущении. "Я игнорировал семейные дела и посвятил себя земледелию и учебе более двадцати лет, поэтому я не знаю царства моего третьего младшего брата, однако, он много лет добивался этапа переработки Ци на среднем уровне, что не самое главное". Главное - это его нож".

Цуй Кели выглядел торжественно, когда произнес последние два слова.

"Его нож?" Вэй Сячжуан повторил.

Цуй Кели кивнул. "Когда мой третий младший брат достиг средней стадии рафинирования Ци, он сосредоточился на выращивании ножа". Недавно я слышал, что он достиг порога ножевого мастерства в выращивании ножа!"

"Осведомленность о ножах?" Все смотрели друг на друга.

Помимо техники, как и при культивировании ножа, у культивирования меча было три царства: Меч Ци, Информированность о мечах и Путь меча.

Порог Меч Ци был самым низким, а Меч Ци также был стандартом начального уровня. Врачи, практикующие технику Ци, могли владеть мечом Ци, и единственной разницей была чистота меча Ци.

Осознание Мечей было царством выше Мечей Ци. Его было очень трудно понять и он был очень мощным. Он обладал способностью побеждать, превышающей его культивируемую силу, но человек должен был понять происхождение культивирования меча. Вообще говоря, культиваторы, которые занимались высокоуровневым Qi-рафинированием, имели квалификацию для понимания Искусства Меча, однако, было очень трудно понять Искусство Меча, поэтому были очень редкие культиваторы, которые могли понять Искусство Меча, даже при высокоуровневом Qi-рафинировании.

Среди культиваторов, которых Ли Йе видел, только в "Трех купленных мечах" Нангуна Дийи было ощущение осознания меча.

Если Цуй Хучэн действительно понял, что такое "осознание ножа", даже если он только достиг порога "осознания ножа", то с ним будет очень трудно иметь дело", - торжественно сказал Су Эмэй. Она много знала о культивировании, чему способствовало учение ее хозяина.

"Осознание ножей!" Вэй Сячжуан посмотрел на Су Эмэй, его лицо было исполнено благоговейного благоговейного трепета. "Старшая сестра, ты культивируешь меч с юных лет. Ты когда-нибудь понимала, что такое осознание меча?"

Су Эмэй серьёзно покачала головой.

Цуй Кели продолжил: "Если мой третий младший брат использует свой нож, то Ян Чжунсиу, первый меч в префектуре Цин, ему не подойдет". Теперь в Пинлу, мой третий младший брат имеет репутацию первого ножа. Первоначально он намеревался искать Лю Дажэна, бывшего Первым ножом на центральных равнинах, чтобы посоревноваться с ним в выращивании ножей, которое было отложено Конвенцией Бессмертия и Даосизма".

Ли Йе улыбнулся. Лю Дажен, первый нож в Средних Равнинах, теперь работает в "Черном офисе".

Когда Цуй Кели обсуждал этот вопрос, Цуй Хучэн также был окружен группой людей.

"Ваше культивирование ножа достигло порога Ножного Знания, поэтому, если вы вступите в бой, помощники Цуй Кели не смогут сопротивляться".

Ян Чжунсиу стиснул зубы. Он был побежден Ли Йе и потерял лицо, но теперь появилась возможность, что Цуй Хучэн отомстит за него, поэтому он сразу же постарался придумать что-нибудь. "У этого чернокожего молодого человека хорошее воспитание, но тебе не стоит беспокоиться, потому что он не подходит тебе! Только что я был небрежен, так что я был атакован им, но если я буду бороться с ним лицом к лицу, результат будет неопределенным!"

В конце концов, Ян Чжунсиу не забыл оправдать себя.

Цуй Хучэн презрительно храпел. "Изначально я думал, что Цуй Кели пригласит несколько "Больших выстрелов", но в конце концов, он пригласил двух даосов из сельской местности и никого. Если бы мой сын не пострадал, я не хотел бы с ними драться".

"Конечно. Сколько людей в современном мире может достичь порога Ножного Знания? Если ты будешь драться, никто не сможет с тобой бороться! Во всем Пинглу только даосская секта Пенглая достойна твоего внимания". Ян Чжунсиу сразу же польстил ему.

"Отец, ты должен убить этого парня и отомстить за меня!" Хайльда в роскошной одежде скрежещала ему зубы.

"Подожди и увидишь", - уверенно сказал Цуй Хучэн.

Спустя довольно долгое время люди из семьи Цуй почти пришли, и соревнования начались.

Все обвели вокруг себя место за пределами двора в качестве ринга для боевых соревнований, в то время как литературное соревнование должно было состояться в доме Цуй Кели.

Цуй Хучэн жаждал отомстить и показать свою подавляющую силу, поэтому он вышел первым, поэтому первым соревнованием было боевое состязание.

Ли Е без колебаний вышел вперед перед Цуй Хучэном.

Сидя во дворе, Цуй Шулин закрыл глаза, чтобы отдохнуть.

Взглянув на Цуй Хучэна, Цуй Хучэн вздыхнул, посмотрел на Ли Е, плюнул и с презрением сказал: "Ты, никто, недостоин моего ножа". Ты начинаешь первым!"

Ли Йе посмотрел на Цуй Хучэна и слегка улыбнулся. "Если я не могу победить тебя тремя ударами, то я побежден."

Люди из семьи Цуй были шокированы, услышав эту речь. Затем издевательства и смех прозвучали со всех сторон.

"Этот парень дурак? Он думал, что сможет выиграть за три страйка?"

"Он хочет выиграть в три удара, так что я не думаю, что у него есть хоть какой-то смысл. Если он знает силу третьего хозяина, он не осмелится говорить дико! Третий хозяин - второй наставник семьи Цуй!"

"Хамф. На мой взгляд, этот парень пытается продолжить три удара, и тогда он может сказать, что он не выигрывает, чтобы объяснить свое поражение? Это нелепо. Если третий мастер использует нож, он может разделить его на две половинки одним ударом!"

"Где второй хозяин нашел этого невежественного парня? Какой позор!"

"Б\*звезда! Как ты смеешь быть таким высокомерным!" Цуй Хучен был в ярости. Сначала он позволил Ли Йе начать драку, но когда увидел, что парень, который обидел его сына, был таким высокомерным, он не мог не врезать Ли Йе.

Двое людей были недалеко, было много зрителей, и кольцо было небольшим, поэтому Цуй Хучэн не придал особого значения импульсу, но он использовал от 70% до 80% своей культивирующей силы в этом ударе. Скорость его удара была настолько быстрой, что он постоянно взрывался в воздухе и мгновенно достигал передней части Ли Йе. Он закричал низким голосом: "Пошёл к чёрту!"

Ли Йе стоял на месте и ударил. Его удар был обычным без яркого света, но звук его удара, раздирающего воздух, был не ниже, чем у Цуй Хучэна!

Пэн!

Два удара столкнулись без всякой фантазии!

Была мгновенная тишина.

Круг взрывного звука раскачивался, как облака!

В этот момент уверенное выражение Цуй Хучэна изменилось, в его глазах вспыхнул намек на удивление.

Неожиданно, он не получил никакого преимущества в этом ударе!

Кроме того, от его кулака исходила острая боль, как от укола шила!

Это было невозможно!

Цуй Хучэн разозлился от смущения. Он безоговорочно использовал всё своё культивирование и мобилизовал достаточно Духовного Ци. Он убрал кулак и послал свою ладонь прямо в лицо Ли Йе!

Он понял, что сила этого, казалось бы, невежественного парня не слабее его, поэтому ему пришлось пойти на всё!

Ладонь захлопнулась, длинные волосы Ли Йе рассеялись в обратном направлении.

Он выглядел спокойным, а также запустил ладонь!

Бах!

Две ладони столкнулись в воздухе!

На этот раз две ладони не сохраняли спокойствие.

Рука Цуй Хучена была прямо отброшена назад. Он сделал несколько шагов назад, чтобы едва стабилизировать тело!

Лицо Цуй Хучена было бледным, как бумага!

Как такое могло быть?

Его кишки на какое-то время сгорели, и его чуть не вырвало полным ртом крови!

Он смотрел на Ли Йе, его глаза были полны гнева стыда и негодования!

"Какова личность этого парня?"

"Его культивационная сила - шея с моей?!"

"Нет, это не шея с шеей. Он сильнее меня!"

"Как такое может быть? Он так молод!"

"Кто этот парень, черт возьми?"

Все люди семьи Цуй в удивлении закричали, увидев, что Цуй Хучэн был избит, чтобы отступить назад, в то время как Ли Йе стоял на месте.

Лицо Цуй Хучэна потемнело, и он знал, что у него нет отступления.

"Нож!" Цуй Хучэн протянул руку.

Слуга быстро выбросил огромный черный 9-кольцевой золотой нож.

С ножом в руке Цуй Хученг чувствовал себя спокойно. Он держал рукоятку так, что его уверенность вернулась мгновенно. У него была решимость снова победить!

"Независимо от того, насколько мощно ваше выращивание, мое выращивание в ноже достигло порога Осознания Ножей, и я могу бросить вызов за пределами моего выращивания!"

Цуй Хучен громко заревел и побежал вперед. Внезапно он срубил нож, везя "Ножевое осознание" прямо в голову Ли Йе!

Это был удар, который достиг порога "Ножевого осознания". Над лезвием появился второй нож, как иллюзия. Только на один взгляд, он заставил людей трепетать, и с ног доносился озноб, как будто второй нож, появившийся внезапно, был вихрем, который мог поглотить душу людей!

"Ублюдок! Иди к чёрту! Ты можешь заставить меня вести Ножное Осознание, чтобы ты мог спокойно умереть!" Цуй Хучен ревел.

Увидев этот нож, Ли Йе слабо улыбнулся. "К сожалению, у тебя даже нет квалификации, чтобы позволить мне пользоваться моим мечом."

"Это третий удар. Итак, игра окончена." Ли Йе яростно ударил Куи Хучэна. "Удар по облаку!"

Цуй Хученг, который подпрыгнул в воздух, получил по щеке твердый фиолетовый удар. Его голова наклонилась, и он получил удар, чтобы улететь более чем на 30 метров, не имея возможности устоять!

Во дворе Цуй Шулин, который закрывал глаза, чтобы отдохнуть, был потрясен и посмотрел на это с изумлением.

Су Эмэй, который наблюдал за дракой, сделал глубокий вдох, ее руки закрыли грудь.

Вэй Сячжуань открыл рот шириной с яйцо.

"Это пустая трата дыхания, что Цуй Кели сказал так много слов, что Цуй Хучэн очень могущественен и что с ним очень трудно иметь дело"?

"Брат Ли настолько силён до сих пор?"

Зрители семьи Цуй стояли ошеломленные, все были ошарашены.

"Как такое может быть?"

"Третий хозяин был сбит ударом?!"

"Третий хозяин был побежден? Этот парень действительно победил третьего хозяина тремя ударами?!"

"Этот парень так молод, а его сила так ужасна?!"

Ли Йе втянул кулак и спокойно ушёл с руками за спиной, не глядя на Цуй Хучэна, который улетел. Как будто он приехал сюда, чтобы насладиться пейзажем падающих листьев.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 152 Конфуцианский мастер**

Цуй Шулин нахмурилась и уставилась на Ли Е без единого слова. Его старые мутные глаза теперь страшно сияли. Его руки, которые он обычно клал на живот, теперь висели слегка согнутыми пальцами.

Успехи Цуй Хучэна уступали только достижениям Цуй Шулина из семьи Цуй. Он добрался до пятого уровня в Ци-рефининге. В области ножевого искусства он также почти достиг уровня мастера. Если бы он сделал всё, что мог, то даже Цуй Шулин, находившийся на 6-м уровне в Ци-рефининге, не смог бы легко победить его. Можно даже сказать, что студент превзошел мастера.

Когда Ли Йе спустился вниз, чтобы бороться с Цуй Хучэн, Цуй Шулин почувствовал, что что-то не так, потому что Ли Йе выглядел слишком молодым. Если бы не уверенность Цуй Кели, Цуй Шулин убедил бы их. Однако, в возрасте Ли Йе, насколько высоким может быть его культивирование? В конце концов, он не был из секты Бессмертных Пенглая, с их замечательными людьми, как старшие и младшие секретари.

В третьем ходу, когда Цуй Хучэн запустил дух ножа, готовясь выполнить выстрел убийцы в сторону Ли Йе, Цуй Шулин уже тайно подготовил свой соответствующий спасательный ход. Что бы это ни было, этот молодой человек, которому удалось пережить две атаки Цуй Хучэна, безусловно, был лучшим среди всех его сверстников, немного не хватает тех, кто в 5 больших даосских сект. Он не мог позволить Ли Йе умереть в руках семьи Цуй.

Однако после своего гениального маневра, когда Цуй Шулин снова готовился к запуску, он неожиданно обнаружил, что именно Цуй Хучэн проиграл битву. Более того, он быстро проиграл. Цуй Шулин вскочил в шок, Духовный Ци, который он собирался использовать почти взорвался бесконтрольно.

В этот момент патриарх семьи Цуй был в полном шоке.

Как одна из четырех выдающихся семей в Пинлу, семья Цуй была хорошо зарекомендовавшей себя благородной семьей. Образование Цуй Шулина было таким же высоким, как и у бывшего комиссара Пинлу. Оба они были на шестом уровне в Ци-рефининге. Когда Кан Чэнчунь правил Хэдуном и имел власть над тремя вассальными штатами в Хэбэе для императорского двора, его мастерство также находилось на 6-м уровне.

Такая квалификация была редкой в мире. Однако Цуй Шулин не мог не удивиться, когда понял, что мастерство молодого человека с вечно спокойным выражением лица, не только не уступает ему, но может быть даже превосходит его.

Это был не обычный подвиг.

Высококвалифицированных учеников Ки-рефининга было немного, и они были далеко друг от друга в более чем пятидесяти вассальных состояниях. Их можно было найти только в столице Чанъань и в пяти крупнейших даосских храмах, где собиралась судьба мира. Если не для этого, то зачем даосским сектам помогать вассальным государствам в поисках гегемонии?

Даосская секта Пенглая называла себя сектой Бессмертных. Ее цель состояла в том, чтобы завоевать землю и сделать комиссара Пинглу своей марионеткой. Она полагалась не только на своего вождя, который достиг стадии закладки фундамента. В даосской секте Пенглая было так много рук мастера, среди которых были старшие и младшие секретари. Это были гении, которые появлялись раз в сто лет, достигнув высокого уровня в очень юном возрасте.

Пенглай не был известен, потому что он сознательно залег на дно, чтобы потрясти мир, внезапно появившись. Семья Цуй, обладающая укоренившимися в Пинлу способностями, через расследование узнала, что сестры-близнецы, как старшие и младшие секретари, были не только повышены до высокого уровня. Возможно, они уже достигли вершины высокого уровня!

Цуй Шулин наблюдал за тем, как Ли Е возвращался, думая, что если бы молодой человек действительно достиг вершины в Ци-переработке, то он мог бы стать главой учеников 5 больших даосских сект. Если это случится, то сможет ли он быть недалеко от старших и младших секретарей?

Разум Цуй Шулина работал быстро, как будто он был только что просветлен. Все знали, что это было во времена даосских сект, когда мир был в хаосе. Но почему секты проявили себя? Никто об этом не задумывался. Некоторые идеи пришли в голову Цуй Шулину в этот момент.

Талантливые люди выходят подряд в неспокойное время. Это было потому, что удача нации рассеялась по столице, чтобы сохранить величество императора в связи с распадом династии. Удача рассеялась по всей стране к выдающимся деятелям, у которых не было шансов наладить свое дело в мирном мире.

Точно так же это было и время экспертов. С момента основания Танской империи лишь немногие люди в мирное время попали в царство Духовного Властелина. В настоящее время говорят, что это поколение учеников 5-ти больших даосских сект было лучше прежних мастеров по достижениям. Если бы это было правдой, то была бы большая вероятность того, что старший и младший секретари уже давно достигли Царства Духовных Владык!

В последние годы существования бывшей династии, каждого из феодальных князей поддерживали один или несколько культиваторов Духовного Властелина Царства.

Думая об этом, Цуй Шулин не мог не взглянуть на молодого человека недалеко.

Ли Цзин?

Имя было незнакомым. Он не должен был быть неизвестен со своим уровнем мастерства. Это должен был быть псевдоним.

Тогда какое у него было настоящее имя? Судя по его силе, он мог быть одним из тех, кто возник, как того требовала ситуация, каким бы ни было его настоящее имя.

Так называемый "человек, который появляется, как ситуация требует" должен был быть перед императорами, имперская удача которых должна была помочь императорам править миром и завоевать народ. Но в смутные времена удача ложилась бы на некоторых выдающихся людей, вышедших из низов и свергнувших коррумпированную династию.

Цуй Шулин молчал. Он пристально посмотрел на Ли Е еще несколько раз, решив, что независимо от результатов, он будет говорить с молодым человеком, чтобы по крайней мере узнать его личность и прошлое.

Ли Е вернулся во двор, когда семья Цуй странно на него посмотрела. Вэй Сячжуан сразу же подошел к нему и с большим восхищением и нон-стопом похвалил его. Су Эмэй был гораздо тактичнее. Она просто улыбнулась Ли Е, стоя позади Вэй Сячжуана. Несмотря на то, что она мало что сказала, ее счастье проявилось на ее лице. Не говоря уже о том, что они спустились с горы по приказу хозяина, чтобы помочь Цуй Кели.

"Есть три битвы. Чемпионка будет определена с двумя победами. Теперь, когда я выиграл первый раунд, мы уверены в победе, пока господин Цуй выигрывает следующий раунд". Ли Йе посмотрел в сторону комнаты. Если Цуй Кели выиграет в следующем раунде, то нет необходимости в третьем: "Пойдёмте посмотрим".

В комнате помощники Цуй Кели и Цуй Хучэн, также менеджеры семьи Цуй, уже начали второй раунд.

В первом раунде должны были обсуждаться стратегии управления семьей.

В последние годы Цуй Кели не был посвящен деталям семейного управления, но он всегда уделял основное внимание использованию знаний для справки, а не для обучения. Он был знаком не только с семейными делами, но и с текущими событиями в государстве и округе и мог написать страницы с предложениями по улучшению.

Поэтому, несмотря на то, что он сказал, что посвятил себя земледелию и читал только последние двадцать лет и более, он сказал это только в скромности. Просто "сельское хозяйство" не было связано с сельским хозяйством. В этом раунде Цуй Кели был на ступень выше своего соперника, потому что старейшины по-настоящему оценили его предложение по улучшению семьи. С другой стороны, ассистент Цуй Хучэна мог только следовать предписанному порядку. Ему было бы не просто предложить какое-либо улучшение.

Короче говоря, путь Цуй Хучена в управлении семьей состоял в том, чтобы сохранить статус-кво, не допуская ошибок, в то время как Цуй Кели исследовал больше возможностей.

Во втором раунде было проведено сравнение письменных работ двух мужчин. Будучи благородной семьей, ученые Цуй Кели ценили литературное мастерство. Если Цуй Кели снова выиграет этот раунд, он станет финалистом.

В то время как Ли Йе и другие смотрели за пределами комнаты, Цуй Шулин подошел к ним и засмеялся в доброй манере: "Маленькая тройка позволила своим помощникам разобраться со специфическими проблемами в семье". Он выходил только тогда, когда это было необходимо. Маленький втроем поднимал силу семьи, выравнивая свое собственное культивирование и борясь за новые сокровища и преимущества для семьи с более высоким уровнем культивирования". Поэтому он не делал улучшений изнутри семьи".

"Это также способ делать вещи. Однако, если он не может объединиться с членами семьи, как он может бороться за то, чтобы семья получала выгоду извне? Как только могучий патриарх семьи перестанет существовать, члены семьи будут бороться друг с другом за свои эгоистичные мотивы, и единство будет разрушено. Какой тогда будет смысл владеть огромным семейным имуществом? Меня не устраивает управление маленькой тройкой все эти годы".

Цуй Шулин, который вдруг стал разговорчивым, заметил, что Ли Е и другие смотрели на него и объяснили: "На самом деле, нам не нужно продолжать. Маленькие трое не собирались бить маленьких двоих по грамотности. Так как он проиграл военное соревнование, на которое полагался, у него нет шансов стать патриархом семьи".

Пока он говорил, Цуй Кели закончил свою статью и передал ее старейшинам в комнате. Неудивительно, что с накоплением более чем двадцатилетнего опыта фермерства и чтения его статья поразила всех.

Один из старейшин передал Цуй Кели статью Цуй Шулину и позволил ему прочитать ее.

"Вы - судьи. Мне не нужно ее читать", - помахал Цуй Шулин руками.

Серьёзно выразившись, старец сказал: "Вы должны прочитать её, потому что маленькие двое достигли царства Мастера Конфуция!".

"Мастера?" Цуй Шулин был шокирован. Он поспешно взял статью и стал внимательно ее читать.

Выражение Ли Йе также слегка изменилось, и он стал серьезным.

Не понимая этого, Вэй Сячжуан спросил: "Что такое конфуцианский хозяин?".

Ли Йе посмотрел на Цуй Кели, который сидел на земле за книжным шкафом в комнате и медленно ответил: "Конфуцианство классифицирует 3 области для интеллигенции, а именно: ученые, мастера и гроссмейстеры". Ученые на уровне новичков. Они должны быть знакомы с классикой и понимать ее достаточно хорошо, чтобы красноречиво говорить и превращать свои слова в хорошие эссе. Их почерк должен быть таким же элегантным, как и в Книге Песен".

"Царство Мастера" описывает учёных-конфуцианцев, которые получают истинное просветление от учения мудрецов. Более того, они могли бы создать свои собственные "идеи для литературы", чтобы передать истины в письменной форме. Достигнув этого царства, их статьи могут просветить людей!".

"Проще говоря, пока достаточно еды и одежды, только одно из изречений мастера может научить людей быть добрыми друг к другу, отцов - любящими, детей - послушными, братьев - жить в согласии, соседей - дружелюбными, чтобы воры и негодяи вымерли! Конфуцианская школа ищет мир, в котором никто не подбирает потерянные вещи, а ночью двери остаются незапертыми. Этого можно достичь с помощью литературных произведений мастеров!"

Вэй Сячжуан широко открыл глаза: "Можно ли это сделать? Тогда с мастерами в этом мире, почему не будет мира?"

Ли Е покачал головой: "Как это может быть так просто? Люди будут вести себя, только если будет достаточно еды и одежды. Сначала нужно убедиться, что люди не беспокоятся об этих вещах. Но какая из прошлых династий действительно достигла этого? Кроме того, статьи "Удача в мастерах" эффективны только в одном штате или округе. А это значит, что если мастер написал статью о просвещении в уезде Ху, то в других уездах он не может ее написать. Более того, он должен продолжать писать такие статьи, чтобы сохранить статус-кво уезда Ху... хотя бы одну статью в год".

Вэй Сячжуан всё ещё восхищался ею: "Но даже в этом случае она всё равно потрясающая"!

Ли Йе засмеялся: "Потрясающе! Очень трудно попасть в царство Мастера, что соответствует высокому уровню в Ци-рефининге в даосской секте. Кроме того, приходится продолжать проводить самоанализ без какого-либо регресса в его добродетели. Это означает, что человек потеряет свои "идеи для литературы" и области Мастер, как только он изменил свое мнение из-за входа в чиновничество или быть испорченным славы и удачи, больше не заботиться о людях, как они продолжают учиться".

Вэй Сячжуан пришёл к осознанию: "Культивирование будет регрессировать? Это так трудно!"

Ли Йе кивнул: "Поэтому настоящие конфуцианские ученые - редкость, не говоря уже о некоторых из тех, кто после попадания в чиновничье владычество отдал предпочтение изучению техники даосской секты".

Су Эмэй спросил: "А как же гроссмейстеры?"

Ли Йе некоторое время подумал об этом и медленно ответил: "Они получили благоговейную праведность через изучение. Они делят бремя императора, консультируя императорский двор, и облегчают тяготы народа с помощью просветительских статей. И эффективность их статей не ограничивается одним местом, а распространяется на весь мир. Одним словом, гроссмейстеры устанавливают основную ценность для мира, утверждая жизнь народа, продолжая утраченное изучение прошлых мудрецов и создавая мир во всем мире для грядущих поколений"!

Су Эмэй и Вэй Сячжуан были ошеломлены. Представляя себе этот сценарий, они не могли не ужаснуться.

Цуй Шулин читал статью Цуй Кели. Его глаза сияли, когда он услышал слова Ли Йе. Он долго смотрел на Ли Йе: "Устанавливая основные ценности для мира, устанавливая жизнь людей, продолжая утраченное изучение прошлых мудрецов и создавая мир во всем мире для будущих поколений...". Мой юный друг, твои слова пробуждат даже апатичных. Вы даже можете быть оценены как конфуциозный ученый. Вы произвели на нас впечатление не только своей высокой культурой, но и широким спектром знаний".

До сих пор не были произнесены слова "создание основной ценности для мира". Цуй Шулин услышала это впервые. Поэтому неудивительно, что он был поражен.

Ли Йе скромно улыбнулся: "Я услышал слова от кого-то другого, так что не совсем понимаю их истинный смысл".

Цуй Шулин улыбнулся, коснувшись своей бороды, не комментируя это.

Су Эмэй посмотрела на Ли Е с сияющими глазами. Парень, который был примерно ее возраста, постоянно удивлял ее.

Оглянувшись в сторону, Цуй Кели сложил статью и сказал старейшине напротив него: "Как таковой, нет необходимости объявлять результат литературного конкурса". Маленькая тройка - победитель".

Когда Цуй Шулин сказала это, это явно было объявление об их выборе следующего патриарха семьи Цуй.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 153 Большой и Малый Секретари и Малые Черные и Белые Рыбы**

Ли Йе выглядел серьезно. Несмотря на то, что Цуй Кели не занимал место патриарха семьи Цуй, он мог бы оказать большую помощь в управлении штатами и уездами Пинлу до тех пор, пока оставался конфуцианским хозяином в своем царстве. Не говоря уже о других вопросах, только просвещение народа Пинглу внесло бы большой вклад в развитие его культуры.

Цуй Хучен ушел в унынии. Он не смог победить соперника ни силой, ни разумом. Не было никакой надежды на то, что он будет бороться.

Старейшины покинули комнату. Цуй Шулин вошёл один. Похвалив его статью, Цуй Шулин спросил Цуй Кели: "Откуда вы пригласили господина Ли?"

Цуй Кели ответил: "Чильде Ли не был приглашён мной". Он друг даосского человека Су. Я слышал, что они познакомились по дороге в Цинчжоу".

Цуй Шулин на мгновение подумал, прежде чем посмотреть на Цуй Кели и сказал: "Вы заметили в нём что-то особенное?".

"Особенное?"

"Разве ты не чувствуешь себя с ним близко?"

"Близко? Может быть... Да, я чувствую."

"У меня есть чувство, что у мистера Ли есть связь с нашей семьей."

"Конечно, есть. Иначе он бы здесь не появился."

"..."

Цуй Шулин помахал руками, чтобы остановить этот разговор, и сказал: "Ты оказывал финансовую помощь даосскому храму на горе Дуспан все эти годы?"

Цуй Кели кивнул: "Когда я вернулся из Чанъана двадцать лет назад, я проехал мимо окрестностей горы Дуспан и познакомился там с великим даосом даосского храма. Меня тронула его доброжелательность в оказании помощи местным жителям. Зная, что даосскому храму не хватает денег, я начал тайно помогать ему... Но то, что я мог сделать, было ограничено, так же как и помощь".

Цуй Шулин кивнул, не сказав больше.

На самом деле, его разум был в смятении.

Даосский храм на горе Дуспан... Почему верховный принял помощь маленьких двоих?

Он послал двух учеников вниз с горы. Почему он сделал это, зная, что они не могут помочь маленьким двоим с их ограниченным возделыванием?

Стиль этого верховного все еще настолько непредсказуем...

Цуй Шулин покачал головой. Он не осмелился больше думать об этом.

Цзянху в Пинглу были мирными десятилетиями. Так что было забыто, что был неряшливый даосский человек, который вел себя безумно более тридцати лет назад. Он победил всех в пяти штатах Пинглу мечом из персикового дерева в течение пяти дней.

В том году сумасшедший даосист с неряхой попал на остров Пенглай, совершив лишь один прыжок с пляжа Дэнчжоу, где море было бурным. Он встал на самую высокую вершину острова Пенглай и своим мечом из персикового дерева сломал даосское горное образование Пенглайской секты. В результате все руки мастера даосской пэнглайской секты были вытеснены.

Однако даосский человек появился на пляже Дэнчжоу через полдня.

Он успокоился и выглядел неряшливо. Меч из персикового дерева остался прежним.

Но он больше не вел себя безумно.

И Су Эмэй, и Вэй Сячжуан считали своего хозяина обычным стариком, у которого осталось всего два передних зуба.

На самом деле, с того дня у их хозяина оставалось только два передних зуба.

...

Дэнчжоу был близко к морю. К востоку от моря лежит остров бессмертных. Он был назван Пенглай.

Тысячу лет назад люди уже говорили, что на Пенглае есть бессмертные.

Бессмертных не отследить. Как и остров. Обычный человек не имел возможности увидеть остров, даже если он путешествовал тысячи миль на лодке.

На протяжении многих лет люди постоянно пытались найти его, но очень немногие могли действительно увидеть остров Пенглай.

Легендарный остров Пенглай оказался еще более необычным, на нем собрались сотни культиваторов и мастеров.

Остров Пенглай всегда входила в пятерку лучших святынь даосской секты.

Поэтому было понятно, что цзянху в Пинглу почитали даосскую секту Пенглая как бога.

Остров Пенглай был покрыт божественным туманом. Пейзаж был красивым с горами, водами, лесами и хребтами, среди которых были дома из голубого кирпича и зеленой плитки.

За главным храмом находился высокий утес, который постоянно был окутан туманом, так что растительность там была не видна отчетливо.

Все в даосском храме знали, что эта высокая скала называлась Скала Бессмертных.

Говорили, что на вершине облаков, как на высокой скале, можно увидеть бессмертных, когда с востока появляются пурпурные облака, весьма полезные для его возделывания. Культиватор даже мог получить руководство от бессмертных. Таким образом, высокий утес считался благословенным местом острова Пенглай.

Из сотен учеников даосской секты Пенглая этого поколения только двое могли возделывать скалу Бессмертных.

Всем остальным было запрещено ступить на скалу, и тресс-пассажиры будут казнены!

Для таоистской секты Пенглая скала Бессмертных была священным и запретным местом.

Утром, когда дул прохладный ветер, три человека, один из которых стоял перед двумя другими, стояли в лягушке на Скале Бессмертных.

В этот день небо было пасмурным. В результате с востока не было ни восходящего солнца, ни пурпурных облаков.

У человека впереди были белые волосы и молодое лицо. Он был в белом платье и держал хвощной венчик. Его черты не были отчетливо видны в тумане.

Но по всему Пенглаю был только один человек, одетый в такую одежду. Хозяин даосской секты Пенглая!

У двоих сзади были элегантные фигуры. Они приветствовали человека с седыми волосами и юным лицом. Потом высокий спросил: "Какие у вас приказы, хозяин?"

Голос был зрелым и мягким, но немного пронзительным, который, очевидно, принадлежал даме.

"Съезд Бессмертных и Даосизм" скоро придет. Есть люди в Пинглу тщетно пытаются игнорировать приглашение. Это нехорошо для Пенглая", - говорит человек с седыми волосами и юным лицом.

Более высокая леди ответила: "Поняла".

Человек с седыми волосами и юным лицом размахивал руками, после чего в руках дамы появилась тетрадь.

Вот список имен этих людей", - сказал человек с седыми волосами и юным лицом, - "Это будет ваш дебют в Джанху". Помните, что вы все были скрытыми бессмертными журавлями Пенглая в течение многих лет. Журавли должны поразить мир одним блестящим подвигом, и пусть мир запомнит вас, таким образом, стоя в благоговейном трепете Пенглая"!

"Понял".

"И еще кое-что."

"Пожалуйста, расскажите".

"Семья Цуй в Цинчжоу послала учёного-конфуцианца на этот раз на Конвенцию Бессмертных и Даосизма". Людей конфуцианства волнуют только слава и богатство. Они не наслаждаются судьбой Бессмертных и не имеют права ступить на Пенглайские острова".

"Да".

После того, как оба народа спустились с горы, хозяин даосской секты Пенглая продолжил стоять в облаках на высокой скале, ничего не говоря о том, что он погрузился в ветер.

Он посмотрел в направлении, где солнце встало и чихнуло внезапно: "Комиссар Пинглу? Старший и младший секретари ясно дадут понять, кто имеет вызов в Pinglu!"

"Пинглу?" Хозяин даосской секты Пенглая размахивал своим хвощным венчиком, заставляя туман исчезнуть, "Цель Пенглая - весь мир!"

...

Каменные ступени перед даосским храмом на горе Дуспан были извилистыми и поворотными. Они были сделаны из голубых камней ленивыми рабочими, так как ступени отличались друг от друга по длине. Наверное, здесь редко бывали посетители. Голубые камни были окружены, даже покрыты сорняками. Однако края голубых камней были странно блестящими и гладкими, как будто изношенными годами многих людей, топтавшихся по ним. Люди были поражены этим противоречием.

Даосский старик с коричневой кожей, у которого было только два передних зуба, скрутил тело, спину к молодому человеку, который был почти таким же худощавым, как и он. Молодой человек дрожал, и его лицо было бледным, как простыня. Даосский старик прошел по голубым ступеням, окруженным сорняками, и прошептал: "Я видел столько трясущихся людей, но лишь немногие дрожали так же сильно, как и вы". Почти все они умерли. Пока вам повезло, что вы живы, ваша ситуация не оптимистична. Твоя семья даже вырыла для тебя яму. Полагаю, если бы не мое быстрое появление, вас бы давно похоронили. Хаха! Но не жди слишком многого. Может, я и великий даосист, но моя одежда поношнее твоей. Трудно сказать, смогу ли я вытащить тебя из Адского Дворца, в который ты уже ступил".

Молодой человек долгое время был в душевном смятении. Он лежал на спине старого даосского мужчины, не шевелясь. Никто не знал, спал ли юноша или потерял сознание. Подойдя с огромным усилием к воротам храма, даосский старик с коричневой кожей сразу сел на каменную ступеньку, усадив мужчину на спину и взывая к храму: "Ученики, я вернулся". Подойдите и несите этого человека внутрь. Обращайтесь с ним, как обычно. Ученики..."

Он внезапно остановился. Он повернул голову, чтобы посмотреть на храм, который стоял в тишине и запустении. Он ударил его по лбу и вздохнул: "Я старею. Какая плохая память! Когда я был молод, я мог быстро вспомнить все, что читал. Это было еще лучше для того, чтобы помнить женщин. Даже одного взгляда на далекую даму достаточно, чтобы я узнал ее дочь десять лет спустя... Тьфу, я действительно старый!"

Прислонившись к голубому камню, когда он встал, старый даосский даосский мужчина с коричневой кожей пошатнулся к месту рядом с храмом. За углом он увидел поле с овощами. Даосский старик с коричневой кожей горько хмурился. Он прошептал от неудовольствия: "Девушка ушла всего два дня назад, но сорняки на овощном поле обильно выросли". Ты не можешь просто оставить меня в покое? К счастью, я достаточно умен, чтобы отличить сорняки от овощей. Иначе новому парню пришлось бы есть траву!"

Старый даосский человек выкопал землю и схватил овощи. Затем он вернулся к воротам храма, поднял молодого человека за воротник, отпинал ворота и пошел в храм. Бедный юноша все еще дрожал. Его задница несколько раз ударилась о каменный порог. Хорошо, что юноша был без сознания, иначе он был бы в ужасе от даосского старика, даже если бы не кричал о жестоком обращении.

Как только они вошли в ворота, цыплята и утки в травяном приюте быстро собрались у забора. Они помахали крыльями и закричали, как будто собирались лететь. Старый даосский человек горько смотрел на них. Он опустил голову и некоторое время смотрел на овощи. Затем он выбрал несколько желтых, чтобы бросить их в курятник: "Сначала съешь это". Я устрою молодого человека до того, как отпущу тебя кормить".

Старый даосский мужчина собирался протащить молодого человека через ворота, когда он внезапно нахмурился. Он посмотрел на два водяных бака в передней части колокольни и тут же повернул лицо. Бросив юношу на кровать в комнате, он быстро подошел к двум резервуарам с водой. Он наклонил тело в резервуары с водой, чтобы посмотреть.

Трудно было сказать, сколько лет было этим двум водяным бакам.

В каждом из аквариумов плавало по одной маленькой рыбешке.

Одна черная и одна белая, две рыбы выглядели особенными, как будто они вышли из картины, что сделало их похожими на нечто среднее между мечтой и реальностью. Сейчас они плавали в аквариумах по кругу.

Из черно-белых рыб высвобождался какой-то золотой туман, а вокруг распространялся Духовный Ци.

Сухое и засохшее лицо старого даосского человека расслабилось, как водяная рябь, и в конце концов сформировалось в большую улыбку.

Он держал рукава мигающими глазами и с гордостью сказал: "Двадцать лет я воспитывал тебя". Теперь ты наконец-то повзрослел".

Вдруг, две тени, как две линии чернил, выстрелил в сторону черных и белых рыб из глубины воды. Две испуганные рыбы начали бежать из приюта.

Старый даосский человек нахмурился.

Он поднял голову и посмотрел на восток, глаза замерзли, пальцы бессознательно коснулись двух передних зубов: "Идя сюда так агрессивно, не смотришь ли ты вниз на Ци-Чанфэн?".

Тем не менее, его холод начал превращаться в осмысленную улыбку: "Один из них вызвал сильный снег в марте и заставил расцвести весь персик; другой мог выпить бак с вином на одном дыхании и получил мой персиковый деревянный меч". Вы действительно верите, что они находятся только на среднем уровне в Ци-рефининге?"

Черно-белые рыбы внезапно перестали плавать и начали плавать, не двигаясь по воде.

Никто не мог определить глубину воды и не видел ее дна.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 154 Овощной сад и конфуцианство**

Со статусом семьи Цуй, это было большое событие во всей префектуре Цин, что Цуй Кели преуспеет перед хозяином дома, поэтому на церемонию будет приглашено много людей, и подготовка займет некоторое время. Учитывая, что приближается Конвенция Пенглая о бессмертии и даосизме, окончательным решением было то, что церемония состоится после окончания Конвенции Пенглая о бессмертии и даосизме.

Под охраной некоторых культиваторов верхом на лошади из ворот префектуры Цин по официальной дороге на восток выезжала карета.

Карета была довольно просторной, и в ней сидел Цуй Кели.

Этот конфуцианский учёный ни на секунду не мог держать себя в стороне. Он читал в карете по дороге. Хотя экипаж качался, Цуй Кели не пострадал из-за его культивирования. Когда ему было интересно, он также делал некоторые заметки.

Ли Е, Су Эмэй и Вэй Сячжуан ехали верхом на лошадях перед каретой.

Вэй Сячжуан был очень взволнован, когда говорил с Ли Е о даосском храме. "Хотя наш даосский храм не фермерский, там есть огород, который убирает моя старшая сестра". Помню, когда мы были маленькими, около семи-восьми лет, мы впервые спустились с хозяином и увидели у подножия горы жителей деревни и поля. С тех пор моя старшая сестра в одиночку таинственно шла на сторону даосского храма, чтобы каждый день в полдень убирать плоскую пустыню. Собирая камни и вытягивая сорняки, она, наконец, умудрилась сделать место, а затем пересадила с горы в поле глиняные горшки. Она смотрела туда с большим нетерпением, надеясь сделать огород. Вечером она встала, чтобы немного понаблюдать, из-за чего мы с хозяином не могли заснуть".

"Угадай, что? Хаха. На следующий день, когда мы встали и пошли смотреть, они все были мертвы, за что мы с хозяином оба смеялись над ней, заставляя мою старшую сестру плакать. Сидя рядом с огородом одна, она дулась большую часть дня и игнорировала нас. Мой хозяин пожалел ее, поэтому он пошел на гору, чтобы найти семена калины и дал их моей старшей сестре. Он также научил ее, как вернуть пустырь. Но на самом деле, мой хозяин никогда не занимался сельским хозяйством, и он видел только кого-то, кто занимался сельским хозяйством, так что он мало знал о земледелии. В результате, семена калины были посажены, но ничего не произошло. В то время была зима, и поле замерзло, поэтому семена калины не могли вырасти. Хаха. Я не могу забыть сцену, которую моя старшая сестра присела рядом с огородом, смотря и ожидая тихо. Но только что выпал снег, так что в огороде не было ничего, кроме густого снега".

Ли Е очень заинтересовался, и он внимательно слушал, так что Вэй Сячжуан был более взволнован. "Потом моя старшая сестра снова разозлилась, но в этот раз она разозлилась на себя и закрылась в комнате, не выходя из дома большую часть дня. К следующей весне семян калины удалось вырастить несколько, но на самом деле их было всего несколько, три или четыре, что было очень жалко. Это было не самое смешное. Самым смешным было то, что семена вообще не были семенами землянки. Угадай, что? Это были не горшки, а петунии! Хаха, посмеялся над моей задницей."

"Я долго смеялся над своим хозяином. Это был первый раз, когда мой хозяин смыл от смущения, в то время как моя старшая сестра была в депрессии со слезами на глазах. Хаха. Можешь представить себе сцену, в которой только я был счастлив среди нас троих..."

Ли Йе улыбнулась и спросила: "А потом?"

"А потом? Без сомнения, меня избили. Они избили меня вместе. В конце концов, я была единственной, кто плакал, и они оба смеялись. Разозлили меня!"

Су Эмэй тайно скрежещала зубами и пялилась на Вэй Сячжуан. Вэй Сячжуан так испугался, что сразу заткнулся. Ли Е увидел ее смущение и почувствовал больший интерес. Он спросил Вэй Сячжуана: "Что случилось потом?"

Вэй Сячжуан хихикал. "Позже мой хозяин пожалел её, потому что он дал ей семена дикой травы, как семена калины, чтобы она потратила впустую зиму и весну". Он сочувствовал моей старшей сестре с тех пор, как она была так молода в то время. И его всемогущий образ был уничтожен. Чтобы сохранить свой образ, он спустил нас вниз с горы, чтобы посоветоваться с жителями деревни у подножия горы. В конце концов, мы выяснили, что внутри него есть знания. Позже жители деревни дали моей старшей сестре большую горстку семян калины от двери до двери, потому что мой хозяин имел хорошую репутацию в деревне и спас много пациентов. Когда она взяла семена земляники на гору, она не дала нам прикоснуться к ним вообще, так же, как она защищала своих детей. Она была очень жестокой. Хамф. Когда она была маленькой, она была мелкой".

При контакте с убийственным взглядом Су Эмэй Вэй Сячжуан неловко поцарапал ему голову. Он прочищал горло и продолжал: "Позже мы с хозяином хотели помочь ей с огородом, но она помахала рукой, чтобы прогнать нас. Она нам совсем не доверяла. Она очень много работала в огороде наедине с большой мотыгой, которая была до подбородка".

"Наконец, выросло несколько весенних луковиц. В те дни она была очень рада, что весенний лук вырос. Она ходила на него много раз каждый день. Она была такой же быстрой, как кошка. Она не давала нам достать первый весенний лук и съесть его. Как бы мы с хозяином ни пытались убедить ее, она стояла на пути у огорода, упрямо качая головой, как курица, охраняющая свое потомство. Это были овощи для еды, но она отказалась дать нам их съесть".

"В конце концов, мы с хозяином ничего не могли сделать и чувствовали себя безнадежными, поэтому мы вздохнули на нашу жалкую жизнь вместе. Нелегко было вырасти некоторым весенним луком, но мы могли только смотреть на него и не могли его есть, что было неразумно. До тех пор, пока однажды ночью, когда моя старшая сестра не принесла котлету на пару, мы с хозяином с удивлением обнаружили, что на котле на пару было бесчисленное количество зеленых очков, которые хорошо пахли и выглядели. Оказалось, что моя старшая сестра вытащила весенний лук и порезала его, чтобы смешать с жареным пирожком. Нам с хозяином очень понравилось это блюдо. Оно было очень вкусным, как жареный цыпленок, который вы приготовили. Хаха".

Ли Йе был забавен и посмотрел на Су Эмэя. Она пригнула голову, слишком застенчивая, чтобы кого-то видеть. Он спросил Вэй Сячжуан: "Почему твоя старшая сестра вдруг обдумала это? Разве она не отказалась дать тебе их съесть?"

Вэй Сячжуан хихикал. "Она не подумала, но это потому, что весенний лук пожелтеет. Если мы их не съедим, они умрут, так что у неё не было выбора, кроме как вытащить их!"

Су Эмэй смотрела на Вэй Сячжуан с убийственным видом, как будто собиралась убить его мечом. "Вэй Сячжуан!"

"Ладно, хватит болтать!" Вэй Сячжуан поднял руку, чтобы сдаться, но он так засмеялся, что глаза не могли быть видны на его круглом лице. Можно было видеть только широко открытый рот.

Ли Йе не мог не посмотреть на Су Эмэя. Он считал ее такой милой, когда она была маленькой. Действительно, маленькие девочки были милыми, в то время как маленькие мальчики были непослушными и не могли соперничать с маленькими девочками в аттракционе. Пока маленькие девочки не плакали всё время, они были милыми, когда были маленькими.

Су Эмэй была очень очаровательна и красивее пиона, но её темперамент был грациозным и сдержанным, и она была интровертной. Сознавая взгляд Ли Йе, она не осмеливалась смотреть на Ли Йе, как будто ее поймали за тем, что она делала что-то не так. Но она не могла постоянно опускать голову, поэтому слегка повернула голову, чтобы посмотреть на другую сторону дороги, оставив Ли Йе мягкий и красивый профиль, а также ее нежное и маленькое ухо.

В это время заходящее солнце было со стороны головы Су Эмэй. На заходе красного солнца ее очаровательное и спокойное лицо на некоторое время заставило Ли Йе потерять концентрацию. Возможно, она чувствовала взгляд Ли Йе, Су Эмей была немного смущена, поэтому она покраснела, и ее красное лицо было точно таким же, как спелый белый персик в этом сезоне. Она бессознательно прижала нижнюю губу. Это маленькое движение заставило сердце Ли Йе биться быстрее, так что он быстро удалил глаза.

Вэй Сячжуан увидел взгляд Ли Йе и хихикал низким голосом сбоку.

Видя, как Ли Йе смотрел, Вэй Сячжуан с воодушевлением продолжил: "Мой хозяин также выращивает две рыбы в даосском храме, так как у нас со старшей сестрой остались воспоминания, по одной в каждом аквариуме". Одна черная и одна белая. Но прошло столько лет, что две маленькие рыбки не выросли, и они все еще очень маленькие".

Он показал длину большим и указательным пальцами. "Я сказал своему хозяину, что раз уж рыба не может вырасти, почему мы ее не приготовили? Мой хозяин сразу же побил меня. Наверное, потому что боялся, что я съем эту рыбу на хитрости, пока его не будет, он так сильно избил меня, что у меня была сильная травма задницы".

Ли Йе улыбнулся. "Значит, ты действительно не съел их хитро?"

"Конечно, нет. Неужели я такой трус?" Вэй Сячжуан громко закричал. Потом он почувствовал себя расстроенным и несчастным. "Однажды, когда мой хозяин спустился с горы, я пошёл ловить рыбу, но не смог её поймать. Рыба была в аквариуме, но я не мог ее потрогать. Мои пальцы могли проходить сквозь её тело, как будто её и не было. Я также попросила старшую сестру поймать ее со мной. Она была благоразумна, поэтому вначале отказалась. Но после того, как я сказал ей, что вообще не могу дотронуться до рыбы, она мне не поверила, и пришла попробовать, но и это ей не удалось".

Ли Йе заинтересовался. "А потом?"

"А потом мой хозяин вернулся и наказал нас встать на колени на всю ночь." Вэй Сячжуан хихикал. "Мой хозяин позже сказал нам, что мы не должны пытаться поймать этих двух рыб снова, потому что сколько достижений, что моя старшая сестра и я сделаю в будущем зависит от двух маленьких рыб, которые мы думали, что это ложь. Мы со старшей сестрой не поверили его словам, но мы больше не ловили эту рыбу. Однако, они еще не выросли".

Ли Йе заинтересовался, но он был глубокомыслен.

Он думал, что две маленькие рыбки похожи на бассейн с зелеными лотосами на горе Нюшоу.

Прежде чем Ли Йе смог разобраться в этом, Цуй Кели открыл занавес и поприветствовал Ли Йе.

Ли Йе вошел в карету и сел напротив Цуй Кели. Он не мог не вспомнить, что перед тем, как покинуть семью Цуй, Цуй Шулин поговорил с ним. В это время Цуй Шулин, который был добр, выразил свою благодарность и признательность Ли Йе и продолжал бить вокруг да около о личности Ли Йе. К счастью, до своего переселения, Ли Йе прожил долгое время, поэтому ложь была для него куском пирога, и он не раскрыл своей тайны. Конечно, он так и думал.

Цуй Кели попросил Ли Йе зайти, чтобы поговорить о конфуцианстве. В то время, когда Ли Йе вошел в комнату Цуй Кели, он выразил свое восхищение рукописями другой стороны, так что Цуй Кели почувствовал себя в восторге. Для учёного, с другом, который пришёл издалека, всегда стоило поговорить.

"Начиная с династии Хань, конфуцианское скульптурное искусство постепенно принималось миром и развивалось. Оно блестяще прошло время. Однако, по сравнению с даосизмом, конфуцианство имеет слишком очевидные недостатки в способе культивирования. Люди стремятся к власти, так что кто не стремится к быстрому успеху и мгновенной выгоде? Система культивации даосской секты закончена и лаконична, с ней нельзя сравнивать три другие секты. Большинство конфуцианских ученых обратятся к даосским методам культивации, как только станут императорскими учеными, что является доказательством".

Качая головой, Ли Йе сказал: "Конфуцианству очень трудно процветать".

Однако Цуй Кели не согласился с Ли Йе. Он спросил: "Конфуцианские ученые воспринимают достижения, нравственность и наследство как свое пожизненное стремление. Они стремятся разделить бремя императора и спасти людей от сложных ситуаций. В конечном счете, они должны управлять страной хорошо, и пусть люди в мире не о чем беспокоиться, так что люди будут хорошо образованные и приличия, а затем они будут лояльны к императору и внести свой вклад в страну. Так зачем же конфуцианским ученым нужно культивирование и мощная сила?".

"Если в горах есть воры, а на границе войны, могут ли земледельцы решить эти проблемы основательно? Если могут, то зачем стране нужна армия? Если могут, то почему нельзя запретить мятежников, почему нельзя остановить войны на границе с таким количеством культиваторов по всему миру".

Ли Йе улыбнулся и сказал: "Так что ты имеешь в виду?"

Цуй Кели торжественно сказал: "Конфуцианство, буддизм, даосизм и милитаризм должны контролироваться императорским двором". В этом мире не может быть конфуцианства, буддизма, даосизма и милитаризма, но не может быть могущественного императорского двора". Если императорский двор могущественен, то император может повелевать миром с величием, а три министерства и шесть департаментов могут контролировать все места. В этом случае, независимо от конфуцианства, буддизма, даосизма и милитаризма или различных ремесел и рабочих, они могут выполнять свои собственные функции и вносить свой вклад в жизнеобеспечение всего народа. Одним словом, имперский двор - это центр, управление миром - это цель, а конфуцианство, буддизм, даосизм и милитаризм - это всего лишь средства".

Ли Йе сказал: "Конфуцианство поклоняется прошлому и отвергает настоящее. Несмотря на то, что существуют взгляды на статуэтки, большинство из них являются обобщёнными. С точки зрения нравственных статей и поэзии, другие секты уступают конфуцианству. Но с точки зрения того, чтобы делать что-то практичное лично, конфуцианство не так хорошо, как рабочие в понимании различных ремесел, а конфуцианство не так хорошо, как милитаризм в командовании войсками и в боях на поле боя...".

"Я слышал такой диалог. Император спросил, как управлять страной? Конфуцианство отвечало благосклонностью, верностью и этикетом; император спрашивал, как отбивать врагов на границе? Конфуцианство отвечало на вопросы о доброжелательности, верности и этикете; император спрашивал, как можно успокоить мир от стольких природных и техногенных катастроф? Конфуция ответила благосклонностью, верностью и этикетом...".

"Есть ли ясная теория для конфуцианской скульптуры? Взгляды на конфуцианство - это не что иное, как доброжелательность, верность и этикет". Конфуцианство боготворит их, но рассматривает купцов, рабочих, разносчиков и слуг как людей с более низким социальным статусом и рассматривает изучение принуждения страны и обогащения народа как заботу о мелочах и пренебрежение предметами первой необходимости. Кажется, что, с точки зрения конфуцианства, изучение ума, такого как доброжелательность, лояльность и этикет, является лучшим, что может решить все проблемы в мире".

"Но правда в том, что она не может. Конфуцианские ученые хороши в пустых разговорах, но не в том, что касается текущих дел. Они говорят о своей заботе о стране и людях с высоким духом и романтическими словами. Но на самом деле, они не могут ни убивать врагов на поле боя, ни лечить человека. Одним словом, конфуцианство нацелено на изучение и ум, но не на текущие дела. Человек, который может управлять текущими делами, - это не конфуцианский ученый, а ученый, который переваривает различные виды знаний".

Цуй Кели сначала широко открыл глаза, а затем впал в глубокие размышления. Когда Ли Йе закончил свои слова, Цуй Кели вздохнул. "Ты ошибаешься!"

Сказав это, он поднял глаза и снова вздохнул. "Мир меня неправильно понял! Мир неправильно понял древних мудрецов!"

Вздохнув, Цуй Кели посмотрел на Ли Йе и сказал всерьёз: "То, что ты сказал, не безосновательно, но не все из них - учение древних мудрецов. Начиная с династии Хань, императорский двор большую часть времени использовал конфуцианство для управления страной. Чтобы удовлетворить потребности императора в управлении страной, есть много мест конфуцианства, которые были полностью изменены".

Говоря об этом, он торжественно сказал: "Но слова Конфуция и Менция, а также шесть искусств джентльмена - это лучшая мудрость на все времена". Мир неправильно понимает конфуцианство, потому что большинство из них не очень хорошо понимают слова Конфуция и Менция, но с легкостью верят в критику конфуцианства"!

Цуй Кели издал длинный вздох. "В самом деле, конфуцианство не совершенен, и есть много неосмотрительных мест". Но сколько вещей в мире идеально? Мы, ученые, можем только стремиться к совершенству. В начале династий Цинь и Хань сошлись сотни школ мысли, и ученые впитали в себя суть школ друг друга и постоянно совершенствовали свои собственные теории. В то время можно было создать по-настоящему совершенную теорию".

"Однако, начиная с династии Хань, мир поклонялся только конфуцианству, поэтому у конфуцианства нет соперников. Нужно льстить императору и перекликаться со статуями императора, поэтому они изменили слова древних мудрецов и идут по пути самообманчивости. Время приносит в мир великие перемены. Время уходит, и мир меняется. Только постоянно впитывая в себя сущность других и совершенствуя себя, любая школа мысли может стать по-настоящему полезной и справляться с новыми ситуациями и проблемами. Однако конфуцианство этого не делает. "Он не только не делает этого, но и продолжает падать и постоянно пересматривает сущность, чтобы удовлетворить потребности императора и обеспечить абсолютное правление императора над страной, поэтому неизбежно, что мир неправильно поймет конфуцианство".

Ли Йе не выразил своего мнения и спросил: "Итак, к чему ты клонишь?"

Цуй Кели сурово ответил: "Если у человека нет врагов, он ослабнет; если страна закрыта, она упадет, так что если у конфуцианства нет соперников, как он может не упасть? Слова древних мудрецов не совершенны. И ваше слово о том, что конфуцианство нацелено на изучение и ум, но не на текущие дела, правомерно. Поэтому мы, ученые, должны постоянно стремиться к совершенствованию собственной теории! Если древние мудрецы сделали все и если они правы во всем, то что еще мы, нынешние люди, должны делать?".

Ли Йе был ошеломлен и не ожидал, что Цуй Кели произнесет такую речь.

Цуй Кели сидел прямо, серьёзно посмотрев. "Причина, по которой мир будет хаотичным, в том, что люди не будут хорошо устроены". Так как наши ученые воспринимают мир как свою собственную ответственность, мы должны сдерживать себя, прежде чем сдерживать других. Слова древних мудрецов должны совершенствоваться, и теория управления страной также нуждается в постоянном совершенствовании. Только так мы сможем как можно быстрее предоставить императору и народу по-настоящему полную и полезную теорию статуэтки и жить в соответствии с нашей идентичностью, ученым! Если бы мир не мог быть мирным и народ не мог бы избавиться от страданий, а тогда ученые не имели бы квалификации, чтобы называть себя учеными!".

Ли Йе был полон благоговения. Он порезал руки и сказал: "Разговаривать с тобой хоть на минуту гораздо лучше, чем читать книги в течение десяти лет".

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 155 Летающие листья и цветы и белый шелк**

Они вышли из префектуры Цин и вошли на территорию префектуры Лай.

Цуй Кели открыл занавес и вытолкнул голову из кареты. Указывая на развилку на дороге недалеко впереди, он сказал Ли Йе и остальным: "По этой ветке дороги примерно на десять километров мы доберемся до виллы Джимо". Я заскочу к старому другу и отвезу его в Пенглай".

Ли Йе замедлил скорость своей лошади, параллельно карете. Он повернул голову и сказал Цуй Кели: "Твой старый друг тоже конфуцианский учёный"?

Цуй Кели улыбнулся. "Мой старый друг - владелец виллы Джимо, и действительно, он из той же секты, что и я". Но он намного сильнее меня. Он конфуцианский ученый и хороший писатель, но он преуспевает в бизнесе и становится очень богатым. Конфуций сказал, что мы должны обеспечить образование для всех людей без дискриминации, в то время как он учится всему без дискриминации. Он также учился плотницкому делу в первые годы своей жизни".

"На вилле Jimo Villa есть все виды цветов, и сейчас сезон, когда пионы расцветают, так что нам будет очень весело". Он любит дружить с дзянху-культивистами, а также литераторами и поэтами, поэтому на вилле круглый год много людей, и он привлекает посетителей, приезжающих в бесконечном потоке. Его вилла большая. Там в обычное время живет много мастеров и талантливых ученых, что очень шумно".

Ли Е и Су Эмэй посмотрели друг на друга и почувствовали любопытство. "Будет жаль, если мы не пойдём на встречу с таким человеком и таким местом."

Цуй Кели улыбнулась. "Но мой старый друг очень упрямый и всегда ненавидит даосскую секту, потому что думает, что даосская секта имеет большую силу, но мало ответственности. Она наслаждается народными жертвоприношениями, но никогда не делает ничего хорошего для народа". Конвенция Бессмертных и Даосизм в Пенглае также прислала ему приглашение, но он написал мне, что в тот день он выгнал гонца из Пенглая и приглашение".

Превратившись в путь, они почувствовали себя удивленными после пятикилометрового пути. По обе стороны дороги были хорошие поля, и крестьяне собирали урожай. Время от времени мычали коровы. Какая гармоничная сцена мирных времен!

Увидев эту сцену, Цуй Кели вздохнула. "Моего старого друга зовут Лю Дзюнлай". После того, как он разбогател в бизнесе, он не только построил виллу, но и принес пользу людям поблизости. Он строил каналы, отводил воду для орошения, раздавал скот и так далее. В своих письмах он говорил, что необходимо совершенствовать фермерские навыки людей, и перечислил много предложений, которые меня вдохновили. Люди, живущие рядом с виллой Химо, живут лучше, чем люди в префектуре Цин. Мне стыдно по сравнению с ним".

Действительно, Ли Йе чувствовала запах мяса в корзинке маленькой женщины, которая приносила блюда фермеру в поле. Фермеру было нелегко есть мясо.

"Он еще один талант и великий талант". Ли Йе думал втайне и имел больше ожиданий в своем сердце. Если бы он мог пригласить Лю Цзюньлая под свое командование, это, несомненно, принесло бы большую пользу его руководству префектурой Цин.

Они подошли к подножию горы и поднялись на гору по горной дороге. Дорога была настолько гладкой, что экипаж мог проехать. Цуй Кели был в хорошем настроении. "Это всего в полутора километрах оттуда". К тому времени..."

Не успел он закончить свои слова, как встал ошеломленный.

Кроме него, Ли Йе и остальные с удивлением смотрели на склон горы.

Только что на склоне горы раздался громкий звук, как и сильный шок, вызванный полным ударом культиватора 9-го уровня очистки Ци. Шок был настолько сильным, что земля и гора тряслись.

Выражение Цуй Кели изменилось. "Звук, кажется, исходит от направления виллы..."

Ли Е, Су Эмэй и Вэй Сячжуан сразу же спрыгнули с лошади и улетели на склон горы.

Цуй Кели быстро вышел из кареты и бросился вверх по горной дороге, окруженный стражами семьи Цуй.

Ли Е очень волновался. Лю Цзюй Цзюнлай был тем талантом, которого он хотел, поэтому он использовал все свои навыки безо всяких оговорок, чтобы пролететь над ветками, как ветер, мгновенно преодолев более 100 метров.

Су Эмэй и Вэй Сячжуан смотрели друг на друга в удивлении. Они оба знали, что Ли Е очень силён, но не ожидали, что он будет силён до этого момента. Даже культиваторы 7-го уровня очистки Ци не смогли улететь более чем на 100 метров в одно мгновение.

Ли Йе пошел вперед с ветром, и через некоторое время перед ним появилась группа зданий. На табличке ворот были изображены персонажи "Jimo Villa". Он подпрыгнул на вершину стены ворот и заглянул внутрь виллы. Он сразу же взбесился.

Большинство домов было разрушено. Нынешний главный дом разделился на две половины, а промежуток между ними увеличился более чем на 60 метров. По дороге было уничтожено неизвестное количество зданий. В этих дворах лежали бесчисленные слуги, горничные и стражники в лужах крови, их глаза все еще были полны ужаса. По крайней мере, у половины из них был только разрез в горле, так что, по-видимому, они были убиты мечом.

По дороге на виллу взгляд Ли Йе постепенно становился мрачным. По мере того, как он углублялся, он видел ещё больше мёртвых людей. Интеллектуалы, одетые как ученые и культиваторы в роскошных одеждах, падали повсюду во всех направлениях. Некоторых из них ударили в грудь, а у некоторых даже сломали конечности!

"Кто обладал такой мощной культурой, что все культиваторы на вилле Джимо умерли, не имея возможности сопротивляться?"

Ли Йе стал серьёзным.

Внезапно перед глазами Ли Йе появился партер. Партер занял несколько гектаров, и на нем были посажены пионы. Пионы расцвели и обратились к солнцу. Первоначально это был любимый пейзаж людей в Танской империи, но теперь партер был до неузнаваемости. В центре были еще несколько метров глубиной, и засохшие цветы и листья разлетелись по земле. Кроме того, внутри партера лежало более десяти тел и дробилось множество пионов. Лепестки дрейфовали вместе с кровью, заставляя людей чувствовать озноб.

Посреди цветов стоял большой каменный завод с каменными ступенями. На скальном массиве находился павильон, в котором могли разместиться более десяти человек, и было удобно наслаждаться пейзажем.

В это время на конусе в верхней части павильона стояла женщина, которая имела элегантную фигуру и была похожа на девушку, ее одежда трепетала.

Это была женщина с вуалью и летящими фиолетовыми волосами. Она была маленькой и носила белый и фиолетовый халат. Ее маленькая талия была затянута фиолетово-золотым нефритовым поясом, который разделял юбку, доходящую до колен. Телята ниже коленей были прямыми и стройными, покрытыми белыми носками до колен. На ней была пара фиолетовых туфель с вышивкой.

Поскольку на ней была вуаль, Ли Йе не мог ясно видеть лицо женщины, похожей на девушку. Но ее глубокие и тихие глаза были ярче, чем у любой звезды на небе, ясные и невинные, что делало ее темперамент особенно тихим. Она стояла на конусе в верхней части павильона с одной ногой, а другая нога слегка изогнута. Ее талия была похожа на бамбуковый лист, и она держала грудь, глядя на бескрайние облака. Свежий ветерок дул нежно. Это был прекрасный пейзаж.

На мгновение у Ли Йе появилась иллюзия, что эта девушка не смертная, а сказочная на небесах. Ли Йе не был обычным человеком, поэтому он знал, что на небесах есть бессмертные, и у него также была надежда стать бессмертным. У девушки был иллюзорный, ясный и спокойный темперамент, который был таким же, как у Ли Йе в воображении феи.

Но в этот момент у Ли Йе не было времени посмотреть на эту девушку, которая определённо не была девушкой, потому что перед павильоном на пустом месте лежал мужчина средних лет, а перед ним стояла другая женщина.

Заблокированный белыми нефритовыми перилами, Ли Йе не мог ясно видеть лицо мужчины, но он мог ясно видеть эту женщину с первого взгляда.

Женщина была чрезвычайно высокой и выше, чем большинство мужчин. Она была одета в фиолетово-черный халат. Длинная юбка обернула ее округлые ягодицы. Ее две длинные ноги были более 1,3 метра в длину, что было захватывающе. Ее длинные черные волосы, прижатые фиолетовой заколкой, упали на спину с идеальным изгибом.

Когда Ли Йе смотрела на нее, она также повернула голову и посмотрела на Ли Йе холодными глазами.

Это была женщина с красивыми чертами. Несмотря на то, что она не была чрезвычайно красивой, она была очаровательной. Ее губы были настолько красными, что они стали слегка лиловыми, а ее темперамент был особенно злым и соблазнительным. Ее руки были красными. В ее руках был длинный красный и белый шелк с формой акульих зубов на шее мужчины перед ней, как у змеи и дракона.

При соприкосновении с ее взглядом Ли Йе был потрясен, как будто увидел красивую гадюку.

Если женщина, стоявшая на вершине павильона, была ясна, как гардения, то женщина перед павильоном была похожа на спелую красную розу с шипами.

Ли Йе сразу же почувствовал себя хитрым, когда две женщины с разным темпераментом стояли там вместе.

Он знал о даосской секте Пэнлай, а также слышал некоторые секреты семьи Цуй в эти два дня, когда он остался в семье Цуй.

В пэнглайской даосской секте были две женщины, которых называли старшей жрицей и младшей жрицей. Они были выдающимися мастерами, которых тайно обучала пэнглайская даосская секта!

На вершине павильона стояла маленькая девочка - младшая жрица, а перед павильоном стояла женщина, собирающаяся лишить человека жизни, - старшая жрица.

"Отпустите его!"

Мужчина наклонил голову, и его глаза стали белыми. С кровью во рту он, очевидно, был сильно ранен, и его жизнь была в опасности. Он был первым живым человеком, которого Ли Йе увидел с тех пор, как прибыл на виллу Джимо. Более того, он упал среди цветов, так что он, вероятно, был Лю Цзюньлай. Ли Йе сразу же громко закричал на старшую жрицу.

Старшая жрица проигнорировала Ли Йе без выражения лица. Она повернула голову и сказала Лю Цзюньлаю: "Тех, кто не подчинится приказам Пэнглая, убьют без прощения".

Говоря это, она взяла правую руку назад, чтобы длинный красно-белый шелк с формой зубов акулы отрубил голову Лю Цзюньлая, в результате чего его кровь мгновенно всплыла.

Ли Йе был в ярости и без колебаний вытащил свой меч Люка. Он собирался отрубить меч Ци в воздухе, но вдруг почувствовал что-то.

В верхней части павильона младшая жрица согнула мягкую правую руку и мягко приподняла нежный указательный палец. На кончике ее пальца появился поток зеленого света, похожий на пламя.

У ног Ли Йе в грязном партере внезапно взлетело бесчисленное количество цветов и листьев!

Цветы и листья соединялись друг с другом в линию, стреляя прямо в Ли Йе свирепо, словно острым мечом!

Уровень 9 Ци-рефининга!

Ли Йе сузил глаза. Сильные волны Духовного Ци сделали его неспособным игнорировать острый меч из цветов и листьев.

Громким криком Ли Йе пронзил свой меч Люка. С упругой силой Духовного Ци, Ли Йе совершил сальто назад в воздухе.

Меч из листьев подошел очень быстро и взлетел к его груди. Яростный и холодный ветер пронесся перед ним, позволив Li Ye ясно почувствовать силу меча листьев.

Ли Йе упал на стену во дворе и слегка согнул колени. В это время младшая жрица, стоявшая на вершине павильона, спокойно посмотрела на Ли Йе и не остановила движение указательного пальца. Клэри нарисовала в воздухе линии с зелёным огнём на кончике пальца в виде пера.

Несколько длинных цепей из цветов и листьев поднялись из партера перед Ли Йе. Под контролем младшей жрицы они плавали, как будто у них есть души. Они казались медленными, но на самом деле они двигались очень быстро, фантастически, поэтично и живописно. Внезапно, они резко выстрелили в сторону Li Ye яростно с разных сторон!

Ли Йе фыркнул и орудовал своим мечом Люка в воздухе, голубой свет выстрелил!

Длинные цепочки цветов и листьев осыпались в воздухе, превращаясь в бесчисленные кусочки, и внезапно вспыхнули. Розовые и красные лепестки и зеленые листья трепетали и падали, великолепно.

Выражение младшей жрицы не изменилось, но в ее ясных глазах промелькнул намек на удивление. Казалось, она была удивлена, что есть кто-то другой, кто может сопротивляться ее технике, кроме директора Penglai в Pinglu.

Наступив на листья, Ли Йе пошла вперед. Он прыгнул в воздух и поднял меч Люка над головой. Голубой свет длиной 30 метров внезапно рухнул в сторону павильона!

Младшая жрица была еще спокойна, но руками быстро сделала печать перед грудью. Ее нежные белые пальцы двигались гибко и быстро, ослепительно.

Несколько длинных цепочек цветов и листьев снова поднялись из партера с толщиной длинного меча, но волны Духовного Ци были более интенсивными. Длинные цепочки цветов и листьев внезапно скрутились перед павильоном, образуя большую сетку из цветов и листьев, выступающую посередине!

Голубой свет падал на большую сетку из цветов и листьев, прямо вниз, вызывая сгибание сетки назад!

Его радиан был достаточно большим, чтобы приблизиться под прямым углом, образуя глубокую яму, но он не треснул!

А в промежутке между сеткой из листьев, поток света в мгновение ока подскочил и прибыл перед Ли Йе!

Это был белый шелк в руке старшей жрицы.

Когда белый шелк приближался к его лицу, Ли Йе пришлось забрать свой меч, чтобы защититься. Меч Люка попал в белый шелк, меч слегка дрожал. Ли Йе сузил глаза и подумал, что она также находится на 9-м уровне Ци-рефининга!

Большая сетка, состоящая из длинных цепочек цветов и листьев, не была повреждена, но Меч Ци рассеялся. Младшая жрица скрестила десять пальцев, чтобы сделать печать. На каждом из ее нежных пальцев, летящих вверх и вниз, был пучок зеленого цвета Духовной Ци.

Сеть листьев внезапно лопнула. Многочисленные цветы и листья превратились в острые стрелы в небе, густые, как саранча, быстро стреляющие в голову Ли Йе!

Пока Ли Йе отбивал белый шелк, он тут же отступил, крепко держа Меч Люка. Он владел мечом, его поза, как ласточка, круги, похожие на чешуйчатый свет меча, появлялись перед ним.

Свет от меча продолжался как волны пульсаций и сталкивался с летающими цветами и листьями, издавая бесчисленное количество взрывных звуков.

Меч Ци, цветы и листья лопнули в воздухе, как фейерверк в полном расцвете сил, и упали, как дождь.

Старшая жрица стояла за каменным забором, в то время как ее белый шелк летал вокруг Ли Йе, как личинка на кости. С постоянно летающими цветами и листьями, ее каждый удар был гибким и хитрым, подвергая Ли Йе большой опасности.

В ее руке белый шелк казался живым!

"Пффф". Белый шелк ободрал Ли Йе плечо, заставив его истечь кровью. Он сделал небольшую паузу, но цветы и листья продолжали густо падать. Немедленно Ли Йе получил травму и был весь в крови. Его взгляд остыл. "Облачные сапоги!"

С "Облачными сапогами" Ли Йе отступил и взял свой меч Люка. Он сделал перед собой Печать Акаланата руками и толкнул ее к летящему мечу из цветов и листьев, падавшему с неба. "Чже!"

Цветы и листья по всему небу внезапно прекратились!

В глазах младшей жрицы снова вспыхнул намек на сюрприз.

В то же время, Ли Йе внезапно исчез на месте. "Шаг за шагом Лотос!"

Выражение старшей и младшей жриц изменилось в одно и то же время, и они обе выглядели торжественно в первый раз. Они быстро сделали тюлени перед сундуками своими руками. В одно мгновение цветы и листья продолжали танцевать вокруг младшей жрицы, словно бабочки, летающие вокруг цветов и плотно окружавшие ее.

В то время как белый шелк старшей жрицы неизвестной длины скручивал ее, как кокон, и полностью укутывал внутрь!

Зеленый лотос впервые расцвел перед старшей жрицей. Внезапно белый шелк слегка затонул, словно от удара молнии. Депрессия продолжалась, так что кокон вынужден был двигаться на несколько шагов назад!

Но вскоре депрессия восстановилась.

Второй зеленый лотос расцвел перед младшей жрицей. Цветы и листья, которые вращались, как вершины, внезапно деформировались и в мгновение ока раздавились, бесчисленные цветы и листья дико летали!

Меч Ци подошел к ее лицу, но он был исчерпан. Младшая жрица согнулась назад, так что меч Ци вылетал из ее мантии, как волна света перед ее глазами!

Ли Йе появился на вершине деревьев недалеко.

Он стал торжественным, когда оглянулся назад. Шаг за шагом Лотос не мог долго оставаться на одном месте, так что если ему не удастся нанести один удар, то он будет бесполезен. Кроме того, каждое место можно было пройти только один раз. На этот раз он использовал мечной метод пошагового Лотоса для борьбы со старшими и младшими жрицами, но это был первый раз, когда он не достиг ожидаемого эффекта.

Кокон, состоящий из белого шелка, упал. Немного крови пролилось изо рта старшей жрицы, и она убийственно посмотрела на Ли Йе. Очевидно, ей было нелегко заблокировать метод меча Ли Йе.

Тем не менее, младшая жрица, стоявшая на павильоне, все же была грациозной. На ней была вуаль, так что никто не мог разглядеть ее выражения и сказать, кровоточит ли ее рот.

Светлый ветер сдул ее фиолетовые волосы и ремень для платья. Она смотрела на Ли Йе.

Бриллиант бриллиантовой огранки.

Ли Йе больше не наносила необдуманного удара.

Эти двое были на 9-ом уровне переработки ци, и они не были на 9-ом уровне переработки ци. Благодаря силе Qi-рефининга 7-го уровня, Ли Йе не был уверен в победе над одним из них по отдельности, не говоря уже о том, что двое из них были вместе.

"Кто ты?" спросила старшая жрица низким голосом, что добавило немного глубины ее голосу в дополнение к женской деликатности.

"Неважно, кто я." Держа меч, Ли Йе стоял на вершине дерева. Ветка у его ног двигалась вверх и вниз в соответствии с его дыханием. "Главное, почему Пенглай сражался против виллы Джимо? Только потому, что Лю Цзюньлай не хотел идти на Конвенцию Бессмертных и Даосизма?"

Старшая жрица слегка сузила глаза. Белый шелк двигался вокруг нее, как облака. Ее красные руки слегка двигались, видимо, она была готова снова напасть.

Младшая жрица, стоявшая на вершине павильона, не издавала ни звука от начала до конца.

Она просто стояла там, но казалось, что она далеко.

В этот момент прибыли Су Эмэй и Вэй Сячжуан. Увидев сцену в саду, они поняли, что произошло. Су Эмэй сначала вытащила свой меч и перешла на сторону Ли Е. Какое-то время Вэй Сячжуан был ошеломлен, а потом стал серьезным. Он снял меч из персикового дерева со спины и шаг за шагом осторожно двигался.

Увидев Су Эмэя и Вэй Сячжуан, старшая жрица вздыхнула. В ее глазах было презрение, вероятно, потому, что она смотрела свысока на культивирование Су Эмэй и Вэй Сячжуан.

Однако, взгляд старшей жрицы слегка изменился по мере того, как она увидела персиковый деревянный меч в руке Вэй Сяочжуань. Она оглянулась на младшую жрицу, и они оба увидели удивление в глазах друг друга.

"Господин Цуй и остальные тоже приближаются. Они скоро прибудут!" Возможно, Вэй Сячжуан думал, что у них низкая урожайность. Ли Йе потратил много времени, но он не выиграл, и они не смогли помочь, поэтому он кричал, чтобы усилить импульс.

Старшая жрица глубоко посмотрела на персиковый деревянный меч в руке Вэй Сячжуана и в конце концов сказала Ли Йе: "Мы встретимся снова".

Во время разговора она забрала белый шелк в рукав, и он исчез. Затем она раскачала рукава и улетела.

Младшая жрица, стоявшая на павильоне, ушла.

Когда она ушла, Ли Йе заметил белый цветок на обратной стороне ее руки.

Это было похоже на гардению.

Ли Йе не пыталась их остановить.

С их силой, если они хотели бороться против Су Эмэй, Цуй Кели и других, он не был уверен, что он может остановить их, так что у него не было причин, чтобы остановить их уход.

"Кто они?" Су Эмэй посмотрел под дерево и спросил Ли Йе.

Ли Йе упал с верхушки дерева. Наконец, он взглянул на направление ухода старших и младших жриц. Он сказал в сложном тоне: "Старшая и младшая жрицы даосской секты Пенглая".

Старшая и младшая жрицы...

Перед переселением Ли Йе он также встретил пару старших и младших жриц.

Как и два человека на фронте, они были талантливы и имели выдающееся культивирование с непревзойденным видом.

Старшие и младшие жрицы были наследниками в мире выращивания. Происхождение было неизвестно, и было сказано, что они существовали от династии Цинь.

С тех пор с людьми, которые могли унаследовать эти две личности, было нелегко иметь дело.

В "Мире культивирования" всегда существовало предложение для старших и младших жриц.

Летающие листья и цветы, а также белый шелк могли убить человека или демона; старшие и младшие жрицы были чрезвычайно красивы.

Ли Йе горько улыбнулся и подумал: "Неужели это судьба?".

До переселения у него было много неразгаданных связей со старшими и младшими жрицами в том возрасте, но не было необходимости рассказывать другим подробности. Он не ожидал, что он также столкнется с ними, когда он переселился в этот мир.

"Брат Лю, брат Лю..."

Цуй Кели потерял рассудок и споткнулся. То, что он увидел по дороге, заставило его сойти с ума. Он закричал, когда вошел и увидел полностью разрушенный партер. В конце концов, когда он побежал на каменоломню и увидел обезглавленного Лю Цзюй Цзюнлая, он встал на колени и плакал в печали, держа тело Лю Цзюнлая в руках.

Су Эмэй и Вэй Сячжуан были глубоко тронуты этой сценой.

...

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 156 "Цзянху, где он находится".**

На ликвидацию последствий виллы Химо потребовалось бы много времени, но Ли Йе и остальные не смогли бы остаться здесь надолго, поэтому они могли только поспешно собрать трупы, и Цуй Кели написал Цуй Шулину, чтобы он разрешил людям из семьи Цуй приехать и забрать вещи на вилле Химо как можно скорее.

Выйдя из виллы Jimo, Цуй Кели трижды кланялся на земле в сторону виллы перед воротами. Когда этот конфуцианский ученый поднял голову, его выражение вернулось в нормальное русло, однако, Ли Йе и другие не знали, что он поклялся в своем сердце.

...

В вагонах, перевозивших грузы, Ян Фэн держал во рту солому, вырванную со стороны дороги, и положил руки на грузы вагона. На его лице появилась крошечная улыбка, когда он увидел, как его товарищи следуют за вагонами с пыльными лицами.

Они были вооружены ножами. Некоторые из них были молоды, только в подростковом возрасте, а некоторые - в возрасте 30-40 лет. Все они потели под жарким солнцем.

Два дня назад, как и они, Ян Фэн не имел квалификации сидеть в карете, не говоря уже о том, чтобы ездить верхом на лошади, и он мог следовать за каретами только с пыльным лицом. Когда дорога была неровной, ему приходилось толкать карету. Наступало лето и поднималась жара, поэтому он чувствовал себя очень неуютно под солнцем, как в бамбуковом пароходе.

С детства Ян Фэн жил в карете. Прошло шесть лет и девять месяцев с тринадцатилетнего возраста, когда он начал доставлять грузы. И почти десять месяцев в году он был в дороге, так что его кожа была загорелой.

Но два дня назад Ян Фэн не должен был следовать за вагонами с пыльным лицом, потому что позавчера вечером он успешно добился Царства Наставников Воинов, всего в одном шаге от этапа Ци-рафининга!

За перевозку всех видов грузов и припасов отвечали зерновые бригады, речные бригады - речные, и, конечно же, транспортные бригады - автоперевозчики.

Ян Фэн чувствовал себя очень довольным. В карете было пятьдесят или шестьдесят человек, но только Большой Мастер, которому было сорок, был практикующим Ци. Было несколько Наставников-Воинов, но Ян Фэн был самым молодым.

Ян Фэн повернулся к Большому Мастеру, который был единственным, кто был квалифицирован для езды на лошади в команде. Он осматривался с осторожностью. Ян Фэн тайно свернул ему губы. Невозможно было иметь бандитов на плоской и открытой официальной дороге средь бела дня. Он пробыл в Цзянху около шести-семи лет, и у него был своего рода опыт в Цзянху. Он сталкивался с проблемами только в отдаленных местах и на горных дорогах.

Однако Большой Мастер хорошо относился к Ян Фенгу и всегда считал его своим сыном, так как Ян Фенг был молод и многообещающ во всей банде каретки, и он воспитывался Большим Мастером с детства и имел хорошие отношения с Большим Мастером.

Ян Фэн не помнил, как он попал в карету. Позже он услышал, как кто-то сказал, что его родители продали его на улице. В том году была сильная засуха и серьёзная саранчовая чума, так что, по крайней мере, десятки тысяч людей умерли от голода.

Ян Фэн не любил, чтобы с ним обращались как с сыном у Большого Мастера, однако, по возможности, он предпочитал, чтобы с ним обращались как с зятем... Его младшая сестра была яркой и красивой, и он играл с ней с детства. Впервые, когда он вернулся с доставкой товара в карете, он купил хорошую сумочку для младшей сестры на все заработанные деньги. Когда младшая сестра взяла сумочку, она радостно засмеялась, что вызвало у Ян Фэна восторг.

Но его хозяин, Большой Мастер, так сильно ударил его по голове, что долгое время было больно.

"Фэн Ян, почему ты улыбаешься? Ты чувствуешь себя очень комфортно, что тебе не нужно следовать за вагонами с пыльным лицом? Иначе не будешь мечтать среди бела дня. Смотри, твоя слюна течет! О ком ты мечтаешь? Это младшая сестра? Хе-хе..."

Парень, худой, как обезьяна, побежал с фронта на боковую сторону кареты Ян Фэна и подмигнул ему.

Ян Фэн коснулся угла его рта, но на нем не было слюны, и он понял, что его играет Тощая Обезьяна. Он тут же взбесился и захотел преподать этому парню урок. Худенькая Обезьянка засмеялась и прыгнула, из-за чего парни сзади тоже громко рассмеялись.

"Я просто хотел сказать, что Большой Мастер зовёт тебя!"

Не дожидаясь, когда Ян Фэн спрыгнет с кареты, Худенькая Обезьянка ускользнула.

"Что смешного?" Ян Фэн смотрел на парней, которые дразнили его. Тем не менее, он всегда был добр ко всем, так что его блики только и делали, что вызывали их непрерывную шутку.

"Фэн Ян, я думаю, что Тощая Обезьяна права, что у тебя есть чувства к младшей сестре, или почему ты так сильно реагируешь?"

"Фэн Ян, тебе следует быть осторожнее, так как я слышал, что младшая сестра попала в глаза ребенка, который родился в богатой семье". Другая сторона - практикующая техника Ци, так что тебе придется много работать!".

"Фэн Ян, иди сюда. Дядя Он передает тебе некоторый опыт, чтобы ты смог завоевать сердце младшей сестры..."

Ян Фэн почувствовал себя смущённым и не мог больше терпеть, поэтому сразу же сбежал. Неудивительно, что был еще один всплеск смеха.

Ян Фэн свернулся губами, пока убегал. Кучка парней, у которых не было подружек, разговаривали по-крупному, как будто переспали с популярной королевой в Zuiyue Lou...

Парни из банды экипажей звали Ян Фэн Фэн, но Ян Фэн не знал, почему его так зовут. Они называли его Фэн Ян не потому, что оно было прочитано гладко, а потому, что они хотели назвать его Фэн Ян (чье произношение было таким же, как у сумасшедшей козы в китайском языке).

Ян Фэн Ян сначала не соглашался называться так, но со временем он привык к этому.

Подбежав к лошади Большого Мастера, Ян Фэн посмотрел вверх и сказал: "Мастер, ты позвал меня?".

С избитым погодой лицом Большой Мастер выглядел особенно старым и немного горбатым. Ему было за сорок, но он выглядел так, как будто ему за пятьдесят. У него не было выбора, потому что жизнь была нелегкой. Их небольшая банда карет принадлежала к нижней части дзянху в Пинглу, поэтому им было нелегко устроиться на работу.

"Это Чайлда Ли". Большой Мастер познакомил молодого человека рядом с лошадью с Ян Фэном.

"Чильде Ли..." Ян Фэн тайно свернул ему губы. Он уже видел чернокожего молодого человека, который долго разговаривал с Большим Мастером. Ему было за двадцать, и он выглядел нежным и грациозным. Он, безусловно, был молодым человеком из богатой семьи. Ян Фэн не мог позволить себе купить его одежду или нефритовый кулон на талии с годовым жалованьем.

Ян Фэн больше всего не любил таких детей, рожденных в богатых семьях, не потому, что он завидовал их экстравагантной жизни, а потому, что они были близорукими, доминирующими, очень плохими, и они издевались над слабыми.

На этот раз в Пенглае проходила Конвенция Бессмертных и Даосизм, поэтому дзянхуские земледельцы, много путешествовавшие, пришли в бесконечный поток. В дороге Ян Фенг видел много таких детей, родившихся в богатых семьях. Вчера вечером, останавливаясь на курьерской станции, парень в карете был так сильно избит, что у него сломаны ноги, потому что он случайно наткнулся на ребенка в роскошной одежде.

В то время Ян Фэн был очень зол и вытащил свой меч. Но высокомерный детёныш был ни на что не годен, и его выращивание происходило как раз в царстве воина-мастера, поэтому он был избит, как свиная голова, зубами, сбитыми Ян Феном. В конце концов, он заплакал, как свинья, и злонамеренно произнес слова "Ты жди, пока я уничтожу твою банду карет", и он увлекся с позором.

"Тебя зовут Ян Фэн? Хорошее имя". Чернокожая девчонка улыбнулась Ян Фенгу.

Ян Фэн высунул ему грудь. "Конечно. Моё имя дал мой хозяин. Ты знаешь, как зовут мою младшую сестру? Ее зовут Ян Юн. Ян Фэн и Ян Юн. Ветер и облако - это явно пара... (Фэн - это ветер, а Ян Юнь - облако по-китайски.)"

"Чильде Ли - уважаемый гость семьи Цуй. В течение следующих нескольких дней мы путешествуем вместе, поэтому вы отвечаете за его прием", - приказал Большой Мастер Ян Фэн.

Выражение Ян Фэн сразу же стало мрачным. Конечно, он знал, что имел в виду его хозяин. Семья Цуй была одной из четырёх больших семей в префектуре Цин. Если бы они могли воспользоваться возможностью познакомиться с уважаемым гостем семьи Цуй на этот раз, означало ли это, что в будущем они будут иметь дело с семьёй Цуй? Это была отличная возможность. Более того, карета базировалась в префектуре Цин, поэтому, если бы они смогли наладить хорошие отношения с семьей Цуй, карета развивалась бы и росла под защитой семьи Цуй.

Общая ситуация была очень важна. Хотя Ян Фэн был молод и незрел, и ему не нравилась лесть, он должен был пожертвовать собой ради банды экипажей. Ян Фэн сжимал присущую богатым детям антипатию и неохотно улыбался. Он отошел в сторону от лошади чернокожего малыша и дождался своего приказа.

"Брат Фэн Ян находится в царстве наставников-воинов? Ты еще не короновался, но ты уже в Царстве Наставников Воинов, так что ты хорош". Чернокожая девчонка на лошади нежно улыбнулась и заговорила со скромницей.

"Мне слишком стыдно нести твою похвалу. I..." Ян Фэн улыбнулся. Он не мог свернуть губы, но чувствовал презрение в сердце. "Как культиватор в Царстве Наставников Воинов, я чувствую себя неправильно следовать за тобой и служить тебе". Боюсь, что ты, богатый парень, еще не добрался до Царства Воинов-наставников? Ты Рыцарь Воинов или Наставник Воинов? Увы, мир несправедлив. У этих богатых детей просто хорошее семейное окружение."

Думая об этом, Ян Фэн не закрыл рот, но не смог сказать ни слова. Его зрение отставало от чернокожего ребенка, и он больше не мог оторвать от него глаз. "Боже, это фея, идущая с небес?"

Женщина-таоистка в темно-синем халате ехала на лошади позади чернокожей крошки. Ей было за двадцать, и у нее были красивые черты с незапятнанным характером и потусторонним темпераментом. Ян Фэн не верила, что она не была феей с небес.

Рядом с женщиной-таоисткой, пухлый парень, который выглядел таким круглым в форме, улыбался на Yang Feng, неся на спине персиковый деревянный меч.

Ян Фэн знал, что он невежлив, поэтому поспешно забрал свои глаза и пригнул голову, но на самом деле был поражен. "В мире есть такая красота с таким удивительным видом! В стихотворении сказано: "На севере есть красавица, которая независима вне светского мира". Она просто смотрит на солдат, которые охраняют город, чтобы они бросили оружие, и город падает; она просто смотрит на императора, который контролирует мир, чтобы он влюбился в нее, и страна падает...". В стихотворении описана эта даоска на фронте".

Ян Фэн сравнил свою любимую младшую сестру с даоской, но он неохотно обнаружил, что его младшая сестра не может догнать даоску. Несмотря на то, что у его младшей сестры было красивое лицо, и она была быстро сообразительной, между ней и даоской была огромная разница...

У Ян Фэн было плохое настроение. Ян Фэн знал, что он не может сравниться с внушительной девчонкой в чёрном халате, но он не ревновал его. В конце концов, внешность не была важна для настоящего мужчины. Но он чувствовал себя несправедливым, что за ним последовала такая красивая женщина. Ян Фэн был наставником воинов-подростков и он...

Ян Фэн больше не думал об этом, потому что не хотел чувствовать себя более болезненным.

Останавливаясь на отдыхе в полдень, Ян Фэн уже был знаком с чёрнокожей детёнышей. Он обнаружил, что эта девчонка несколько отличается от доминирующих детей, которых он встречал раньше. Он был добродушным, образованным и воспитанным, благодаря чему Ян Фэн чувствовал себя лучше. У него была хорошая семья, но не очень хорошее воспитание, но на его стороне была фея, которая заставляла людей завидовать. Но у него была хорошая добродетель, поэтому ревновать было не к чему.

Ян Фэн так думал, но он сразу же снова почувствовал себя несправедливым, когда увидел перед собой сцену.

Все только что нашли место, чтобы сесть. Женщина-даосист с потусторонним темпераментом принесла вино и еду из задней кареты к чернокожей цыпочке и налила ему вина, действуя как служанка, обслуживающая цыпочку.

Ян Фэн чувствовал себя подавленным и посмотрел вверх, безмолвным. "Если кому-то еще повезет с такой даосской женщиной с великолепной красотой, необыкновенным статусом и незапятнанным темпераментом, он будет опасаться, что она устанет, обращаясь с ней, как с Бодхисаттвой, а он будет лелеять и обожать ее". Но ты относишься к ней, как к горничной..."

Что еще видел Ян Фэн? Когда чернокурая цыпочка повернулась, чтобы поблагодарить ее, потусторонний даосист почувствовал себя смущенным, укутав голову, и покраснел. Она была чрезвычайно красива, но, очевидно, выглядела застенчивой... "Ты служил ему с уважением, поэтому он должен благодарить тебя, но ты стеснялся из-за этого". Ты прекрасная фея, так что как насчет твоего достоинства и гордости?"

С глаз долой, с глаз долой, Ян Фэн решил похоронить себя в поедании сухого хлеба. Мир был в беспорядке, поэтому он не мог понять.

"Брат Фэн Ян, как насчёт того, чтобы выпить со мной вина?" Чёрный ребёнок дал приглашение.

Ян Фенг хотел отказаться, потому что его раздражало, что этот парень не лелеял даосскую женщину и тратил деньги впустую, но Ян Фенг был ошеломлён запахом прекрасного вина. "Запах вина богат и тает, так насколько оно будет вкусным? Я никогда не видел... Нет. Ян Фэн, ты неукротимый человек, так как же тебя может соблазнить бокал вина?"

Ян Фэн собирался покачать головой, но увидел искренний и жаждущий взгляда чернокожий детеныш. Это был искренний взгляд на хорошего друга, как ветер, тающий лед и снег, который заставил людей не вынести отказа. Такой Ян Фэн внезапно засомневался. "Он ребёнок с выдающимся семейным прошлым, и мы знакомы друг с другом. Нехорошо отказываться от его доброго приглашения. Более того, я сталкивался с разными ситуациями, так что же будет не так с бокалом вина?"

Ян Фэн не знал, как он взял вино. Он поднял голову, чтобы сделать глоток. Немедленно его зрачки расширились. "Хорошее вино!"

"Хорошее вино!" Ян Фэн не мог не похвалить. Вытирая рот, он вернул винную косточку чёрной крошке. После нескольких глотков вина он стал смелым и щедрым. Он почувствовал себя более довольным чернокожей девчонкой. Большинство Цзянхуеров были настоящими людьми, и Ян Фэн не был исключением.

"Так как вино хорошее, надо пить больше". Чернокожий цзянхуанец манял, чтобы фея-даосист встала, вытащила из кареты еще одно вино и передала его Ян Фену напрямую.

На этот раз Ян Фэн прямо встал, чтобы взять её, но он продолжал смотреть вниз, не осмеливаясь посмотреть на даосскую фею, потому что боялся, что она спустит её на воду. "Будет плохо, если она подумает, что я груб и обидится". Более того, я не развратница".

Выпив много вина, Ян Фэн постепенно почувствовал себя расслабленным и свободно поболтал с чёрной девчонкой.

Он махнул рукой и замирал. Он сказал парню, который, как он думал, был новым Цзянхуэром, не говоря уже об опыте Цзянху: "Все говорят, что Цзянху - это хорошо, но что хорошего в Цзянху? В винной лавке и чайной можно услышать, как рассказчик говорит, что меч бессмертен, вилла властна, секта незапятнанана, а люди в хижине с мечами, где делают мечи, проводят всю свою жизнь, делая мечи. Но на самом деле это невозможно! Как бы ни был могущественен культиватор, он должен есть, верно? Чем выше его культивация, тем больше ресурсов ему понадобится, верно? Если никто в твоей семье не выходит на работу, как ты можешь иметь деньги на изготовление мечей? Железо бесплатно? Еда бесплатна? Если ты не выполняешь поручения в Цзянху, как у тебя могут быть деньги на покупку волшебных сокровищ?"

"Волшебное сокровище очень дорогое, так что даже у Большого Мастера его нет. Бедные учатся в школе, а богатые практикуют боевые искусства. Если у вашей семьи нет сотен гектаров плодородных сельскохозяйственных угодий, вы не можете быть безудержными. Хозяин ведет вас в поле, в то время как выращивание зависит от вашей собственной тяжелой работы. Поэтому у вас должен быть хозяин, который поведет вас первым. Даже если у вас есть большой талант, как вы можете культивировать без руководства мастера? Этих ученых также необходимо научить читать, и бедные будут также подслушивать из окна школы, не так ли? В противном случае, как они могут понять эзотерические конфуцианской классики? Для того, чтобы добиться высоких результатов, культиваторы должны быть обучены известным учителем или Великим Культиватором, и они должны культивировать передовые методы культивирования. Сколько это будет стоить?"

"Итак, великие силы в Цзянху - это благородные семьи дворян, семьи с чиновниками или чрезвычайно богатые семьи. Эти люди действительно безудержны. Мы, в конце концов, обычные люди. Мы культивируем, чтобы зарабатывать на жизнь! И зарабатывать на жизнь нелегко. Не говоря уже о четырёх больших семьях в префектуре Цин, мы также должны льстить тем, кто в некотором роде могущественен. По крайней мере, если мы сталкиваемся с ними, мы должны отступить и не можем с ними спорить. Не смейте их провоцировать".

"Цзянху - не естественное и безудержное место, а светское место. Мы, мелкие картофелины, должны быть осторожны, чтобы не спровоцировать великие силы, в то время как великие силы должны быть осторожны, чтобы не спровоцировать военных и чиновников. В противном случае, даже если вы очень сильны, вы умрете, когда элитные войска пришли. Существует поговорка, что фехтовальщики всегда нарушают закон насилием. Если дзянхуские земледельцы убьют человека, то они будут разыскиваться правительством, прятаться в горах и бежать повсюду, не осмеливаясь выходить! Лишь немногие люди могут быть по-настоящему естественными и безудержными, как, например, пять больших даосских сект, Пенглай, и, конечно, такие дети, как вы... Остальные люди должны зарабатывать на жизнь, и их семьи будут призывать их пожениться, чтобы они не могли путешествовать и веселиться весь день...".

Возможно, потому, что он слишком много говорил, Ян Фэн смеялся от стыда, указывая на товарищей из кареты, которые жили под открытым небом и путешествовали с запозданием. "Забудь об этом. Когда вы посмотрите на этих людей, вы поймете. Я скажу кое-что еще. Если ваша культивация недостаточно высока, вам лучше не участвовать в съезде Пенглайских Бессмертных и Даосизма. Только большие шишки будут участвовать в съезде. Вы идете туда, чтобы посмотреть, а затем вы должны вернуться, чтобы не обидеть тех, кто не может быть спровоцирован. Я слышал, что в Пенглае есть настоящие бессмертные! Им плевать на твою семью. Если ты им не нравишься, они убьют тебя, увидев тебя. Важна только культивирующая сила, и даже правительство не осмеливается ими управлять!"

Чёрный ребёнок улыбнулся, ничего не сказав, и он пил вино только вместе с Ян Фенгом.

Ян Фэн долго терпел, но он не мог больше терпеть, поэтому он подошел к чернорукой хайде и сказал низким голосом: "Хайльда, я нахожу, что фея-даосистка подглядывала за тобой. Пока мы пили вино, я посчитал, что она подглядывала за тобой девять раз! Даосская фея испытывает к тебе чувства и влюбляется в тебя?"

Его голос был настолько низким, что он думал, что его слышит только чернокожая девчонка.

Тем не менее, сказочная даоска на стороне была сразу же ошеломлена, и палочки для еды в руке упали на землю.

Ян Фэн удивленно повернул голову и увидел, как фея-таоистка прилетела к ее шее и быстро улетела... Она улетела, улетела...

Глядя на даосскую фею, улетевшую более чем на 30 метров в одно мгновение, Ян Фэн был ошеломлен и сильно проглотил. "Она, она действительно фея?!"

Не дожидаясь, когда Ян Фэн скажет что-то большее, вдруг пронзительный крик прозвучал возле кареты банды каретки.

Когда Ян Фэн оглянулся в шок, он увидел тощую обезьяну, упавшую в лужу крови.

Пока поток света проходил, левая рука Большого Мастера тут же покинула плечо и взлетела вверх!

Группа агрессивных сильных мужчин с убийственным видом бросилась к нему, окружая цыпочку в роскошных одеждах.

У Ян Фэна были неподвижные конечности.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 157 "Он - счастливая звезда"?**

У Ян Фэна были жесткие конечности.

Только что он сказал этой чернокожей девчонке, что фехтовальщики всегда нарушают закон насилием, и что среди бела дня не будет зверских убийств, ожидайте, что таоистская секта Пенглая была очень могущественной и что даже правительство Пинглу не может контролировать. Но теперь, в его поле зрения, Худенькая Обезьяна падала с неуверенностью в своей жизни, а Большой Хозяин кареты упал на землю, его правая рука улетела от плеча.

"Как такое могло случиться?"

"Кто хотел сразиться с бандой карет?"

"Это бандиты пришли за ограблением кареты?"

Когда Ян Фэн увидел мрачного ребёнка, он понял.

Он выглядел знакомо.

Он был неспособным ребенком, которого избил Ян Фэн, потому что вчера на курьерской станции он ранил парня из банды каретки и сказал уничтожить банду каретки.

Более дюжины человек бросились прямо к товарищам из банды экипажей и начали нападения. С угрюмым лицом недееспособная детка агрессивно подошла с официальной дороги вместе с еще более чем дюжиной человек. Он посмотрел на Ян Фэна, на его лицо, полное мести. "Я сказал, что уничтожу вашу банду карет". Я сделаю то, что сказал! Ты осмелился спровоцировать меня и нашу семью Ван. Ты ухаживаешь за смертью!"

Ян Фэн почувствовал прохладу и дрожал повсюду. Большой Мастер, единственный практикующий технику Ци в банде экипажей, уже упал со сломанной рукой. В это время, несмотря на то, что ему удалось встать с помощью кареты, его лицо было бледным и его трясло повсюду. Он не мог сопротивляться, не говоря уже о том, что его боевые способности были сильно ослаблены.

Культивирование истребителя другой стороны, несомненно, было выше, чем у Большого Мастера. Вполне возможно, что он находился на 2-м или 3-м уровне Ки-рафининга.

И теперь боец стоял на вершине дерева у дороги с зажатыми за спиной руками. После того, как он одним ударом серьезно ранил единственного практикующего в вагонной банде, он стал холодно смотреть во все стороны. Обычный культиватор Ци-Рефининга не мог иметь своей манеры и осанки, поэтому он был редким истинным мастером, вероятно, в средней части Ци-Рефининга!

Культиватора второго уровня в Qi-refining было достаточно, чтобы заставить карету банды терпеть катастрофу, не говоря уже о редком мастере, который, скорее всего, был в среднем уровне Qi-refining. Не было места для двадцати или тридцати человек банды карет, которые доставляли грузы на этот раз, чтобы спастись.

Большинство из них были просто воинами-мастерами и рыцарями-воинами. Они воспринимали свою молодость и здоровье как расходы на работу так сильно, чтобы заработать немного денег в повседневной жизни. Все их деньги были с трудом заработанными деньгами. Такие добросовестные простые люди были ни на что не похожи, как светлячки в толпе, и они даже не были квалифицированы, чтобы называть себя культиваторами перед практикующим, как солнце и луна. Как они могли бороться против практикующего? Перед возвышающимися волнами, как они могли спасти банду карет и людей в ней?

Ян Фэн чувствовал себя так, словно падал в ледяную пещеру и тонул в пропасть. Такой редкий мастер стал врагом банды экипажей. Он почувствовал себя безнадежным, когда услышал, как ребята в роскошных одеждах сказали "семья Ван".

Только семья Ван, которая была одной из четырех больших семей в префектуре Цин и одной из двух больших семей армии Пинглу, смогла отправить культиватор в Ци-рефининг среднего звена! Теперь Ян Фэн смог понять, почему другая сторона могла действовать так властно и осмелиться причинять людям вред средь бела дня.

Армия штата Вассал всегда была высокомерной. Даосская секта Пенглая делала все, что им нравилось, потому что у них было много хозяев со своим высоким статусом, и потому что мир был настолько хаотичен, что правительство и Императорская Астрономическая Обсерватория не могли контролировать их. Тогда, как фактический контролер Пинглу, армия Пинглу действовала с высокомерием и беззаконием. Они взяли на себя командование армией и осмелились изгнать назначенного императорским двором комиссара, так что, как насчет издевательств над их небольшой бандой карет?

Ян Фэн не ожидал, что спровоцирует их. Вчера вечером он в ярости затеял драку, увидев, что товарищ по карете был избит, чтобы сломать им ногу возле курьерской станции. На самом деле, в начале у него была скромность. В конце концов, у кареты была лишь небольшая сила, поэтому он привык быть осторожным и боялся спровоцировать Большие выстрелы.

Он осмелился сильно побить другую сторону, потому что знал, что другая сторона не была Большим Выстрелом с выращиванием Мастера Воина, и что его два сопровождающих имели низкое выращивание. Но кто бы мог подумать, что этот парень из семьи Ван и что сегодня он привезет сюда такого хозяина?

У Ян Фэна закружилась голова. Если бы он опустился на колени и преклонил колени перед ребенком из семьи Ван, что могло бы заставить его отпустить товарищей из банды экипажей, и если бы он покончил с собой, что могло бы спасти всем жизнь, он бы без колебаний. Но они бросились сражаться, не сказав ни слова, так что они, очевидно, не хотели иметь дело с этим вопросом дружелюбно и пытались бросить свой вес. Что мог сделать Ян Фэн?

Глядя на истребителей другой стороны, бросившихся к Большому Мастеру и ребятам из банды экипажей, Ян Фэн был полон раскаяния. Он думал, что втянул банду экипажей в неприятности и что сегодня все будут страдать. Может быть, на самом деле они и не убьют всех двадцати или тридцати человек, но покалечить их всех было не так уж и трудно.

Ян Фэн был в ярости. Он возненавидел себя и разозлился на себя, а также возненавидел другую сторону и несправедливый мир. Он вытащил свой длинный нож и собирался бороться против них. Он не боялся смерти. Если бы он не умер, то не смог бы загладить свою вину. Настоящий человек не боялся смерти. После реинкарнации он снова стал бы героем!

Перед битвой Ян Фэн сказал стоящей за ним чернокожей Хайльде: "Хайльда Ли, ты быстро уходишь". Это дело не имеет к тебе никакого отношения. Не ввязывайся в это! Другая сторона - из семьи Ван из префектуры Цин, так что даже если ты - уважаемый гость семьи Цуй, ты не можешь их спровоцировать. Уходите быстрее!"

Говоря это, Ян Фэн выпрыгнул.

Но как только он оторвался от земли, его отодвинули назад. Он удивлённо повернул голову и увидел спокойное лицо чёрной детёныши. Другая сторона покачала его головой. "Успокойся".

Ян Фэн хотел заплакать. "Чайлд, я спокоен". Это ты должна успокоиться! Они из семьи Ван из префектуры Цин и армии Пинлу! Я просил тебя уйти, так почему бы тебе не уйти? Ты останешься здесь, чтобы удержать меня, показать, что ты со мной. Я очень тронут твоей добротой, но ты импульсивна и будешь страдать!"

"Чайлда, беги быстрее! Что ты здесь делаешь?"

Ян Фэн помахал рукой. "Моих ребят отрубят. Зачем ты меня оттащил? Не тяни меня. Если ты не уйдешь, пострадают и твои слуги. Можешь представить себе сцену, когда прекрасную фею-таоистку поймают плохие парни? Разве ты не будешь разбит сердце? Почему бы тебе не уйти сейчас? Хайльда из богатой семьи неразумна". "Это мое личное возмущение, и я собираюсь бороться с ними. Ты возьмешь..."

Ян Фэн хотел сказать: "Ты берёшь фею-таоистку, чтобы быстро уехать". Он повернул голову, чтобы снова бежать, но его нога остановилась в воздухе и не спускалась долгое время, когда он сделал свой первый шаг. Он открыл рот так широко, что его горло было видно. Он не мог закрыть рот.

Фея-таоистка снова полетела, как бессмертный. В воздухе она вытащила свой длинный меч, чтобы срубить его с трепетом мантии. Ее движение было сделано на одном дыхании, естественным и гладким. С вытянутыми руками и широкими мантиями, она выглядела как раскидистый кран!

Культиватор, который стоял на вершине дерева у дороги с манерой поведения мастера и которого Ян Фэн считал, скорее всего, редким мастером на 3-м или 4-м уровне переделки Ци, был поражен непосредственно мечом Ци от даосской феи. Его вырвало кровью и он улетел назад с вершины дерева, как деревянный человек. Под Мечом Ци листья трепетали по всему небу и падали, как тяжелый снег.

Ян Фэн широко открыл глаза, его глазные яблоки чуть не выпали. "Эта даоска не только красива и редка, но и обладает силой, сравнимой с бессмертной? Неужели такая женщина - фея с небес? Мечтаю ли я?"

Только что настроение Ян Фэн слишком сильно изменилось. А теперь он вспомнил, что она улетела более чем на 30 метров в одно мгновение, когда покраснела. В то время она была как бессмертная.

В то же время, пухлый парень, который был незаметен в глазах Ян Фэн, также подпрыгнул в воздух. Его круглое тело в воздухе было похоже на отбитый резиновый мяч, что выглядело забавно.

Но Ян Фэн осмелился так не думать, потому что пухлый парень двигался очень быстро. Вытащив персиковый деревянный меч, он прыгнул в экипаж. Прежде чем культиваторы семьи Ван, которые выглядели убийственно, смогли дотронуться до одежды товарищей из кареты, они улетели, завывая один за другим, как рыба, выброшенная из реки, не имея места для сопротивления!

И драка пухлого парня была настолько осторожна, что он не дал им упасть на сельхозугодья у дороги, чтобы уничтожить урожай, и очень скоро он позволил им упасть за вагонами, сваленными один за другим, как холм!

Два даосца ответили слишком быстро, а их возделывание было слишком высоким!

Ян Фэн, находившийся в царстве Наставников Воинов, не видел ясно, как пухленький даосист сражался, и видел только смутные тени.

Ян Фэн чувствовал себя абсурдно, что люди семьи Ван могут быть так легко побеждены. Хотя другая сторона не была хозяином дома семьи Ван и не могла отправить сюда выдающихся хозяев, он не мог принести сюда кучу добрых дел, чтобы отомстить. Почему они были так легко побеждены?

Нога Ян Фэна наконец-то твердо ступила на землю. Он повернулся, чтобы посмотреть на чернокожего малыша, который все еще выглядел спокойным. Его рот слегка шевельнулся, не сказав ни слова, потому что он действительно не знал, что сказать.

"Что я могу сказать? Чайлд, тебе так повезло. Есть даосская фея с красивой внешностью и потусторонним темпераментом, которая тайно восхищается тобой, а есть еще и редкий мастер, решающий проблемы в любое время. Более того, это один и тот же человек. Это лечение для человека, который делал хорошие вещи в течение десяти поколений".

"Неудивительно, что вы не ушли, оказалось, что вы доверяете..."

Ян Фэн восхищался чернокожей девчонкой, которая всегда выглядела, как обычно, и что он не воспринял инцидент перед ним всерьез. "Даже если богатая детка с низким уровнем культивирования на фронте не в состоянии бороться, когда в беде, и он полагается на других, чтобы защитить его и решить проблемы, я должен восхищаться его неудержимой подшипниковой. Хорошее самоограничение. Хорошая сдержанность".

Чернокожая девчонка улыбнулась, ничего не сказав. Внезапно он оглянулся позади Ян Фэна, поэтому Ян Фэн оглянулся назад и почувствовал шок. Короткий культиватор внезапно выбежал из-за спины зверюги из семьи Ван так же быстро, как вспышка молнии. Когда Ян Фэн заметил движение другой стороны, другая сторона уже подошла к нему, и тогда дул сильный ветер.

Он выглядел незаметно с обычной внешностью и короткой фигурой, поэтому его было нелегко заметить в толпе за детенышем семьи Ван. Его внезапное нападение было совершенно непредсказуемым и делало невозможной эффективную защиту людей!

Что больше всего напугало Ян Фэна, так это то, что скорость атаки другой стороны была настолько быстрой, что вообще не было никаких следов? Очевидно, что он был великим мастером и более редким выдающимся мастером, чем мастер на вершине дерева у дороги! Ян Фэн никогда раньше не видел такого мастера. Если бы он слышал боевые действия другой стороны в повседневной жизни, он бы восхищался им и чувствовал себя взволнованным в течение половины дня, а затем он будет культивировать всерьез в течение другой половины дня!

Но теперь такой хозяин внезапно нападает на чернокожего цыпленка позади Ян Фэна!

Ян Фэн не был глупцом, поэтому он сразу понял. Фея-даосистка и пухленькая даосистка без особых усилий победили своих людей, поэтому, если они не хотели бежать, то должны были найти способ дать отпор. Но люди из кареты определенно не могли пригласить таких хозяев. Стоя рядом с Ян Фэн, богатая хильда с хорошей одеждой и элегантный подшипник, очевидно, человек другой стороны, так что борьба будет иметь поворот, если они захватили его.

"Все кончено!"

"Все кончено!"

Все эти мысли были в голове Ян Фэна. Он не ожидал, что мужчины семьи Ван так быстро отреагируют и так быстро отреагируют. Это была блестящая идея поймать вождя первым, чтобы победить его силу. Очевидно, что сказочный даосист и пухленький даосист, который только что сражался, не было достаточно времени, чтобы помочь, а сам он даже не видел четкой формы человека, поэтому, чернокожий даосист полностью потерял защиту, и он был подвержен хозяину другой стороны. Он будет страдать.

"Ошибка!"

"Ошибка!"

"Фея-даосистка" и пухленький даосист совершили ошибку! Почему они не оставили одного человека, чтобы защитить чернокожего ребенка? Парни из банды экипажей должны были быть убиты, так что у них не было выбора, кроме как необдуманно сражаться? Увы, они хорошие люди, хорошие люди! Но что теперь? Если чёрную девчонку схватят, они перестанут драться, опасаясь, что девчонке будет больно. Как только чернокожая девчонка будет принуждена другой стороной, сказочный даосист и пухленький даосист должны отступить назад или даже отступить. К этому времени парни из кареты снова будут страдать?"

"Это напрасно!"

"Бах!" Громкий звук внезапно прозвучал в ухе Ян Фэна и он оттянул шею назад. Он не знал, как сильно будет избита чернокожая девчонка. Потом Ян Фэн услышал припадок кашля и крик бедствия. Казалось, что кого-то схватили за шею.

Ян Фэн крепко держал свой длинный нож и был готов к бою. В любом случае, он не мог позволить страдать чернокожей девчонке, потому что он был хорошим человеком. Ян Фэн повернулся, поднял нож, использовал достаточно сил и срубил его!

"Хисс!"

Ян Фэн испугался задыхаться и забрал нож, когда увидел перед собой сцену. К счастью, он быстро отреагировал и смог контролировать свою силу так, как хотел, иначе он бы действительно срубил свой меч.

"Это действительно закончится".

Потому что перед Ян Фэн, человек, который был схвачен за шею, чтобы поднять в воздух, был не чернокожий детеныш, о котором он думал, но выдающийся мастер, который начал внезапное нападение!

Ян Фэн безучастно смотрел на чернокожего цыпочку, которая спокойно держала шею другой стороны одной рукой и долгое время не приходила ему в голову. Эти двое парней были в противоположном положении...

Впервые Ян Фэн почувствовал, что он так молод, что не мог понять ни Цзянху, ни людей. "Разве не чернокожая девчонка - это парень с низкой культурой? Он отличается от детёныша из семьи Ван?"

"Ему вообще не нужна защита?"

"Является ли он выдающимся мастером, который прячется глубоко, у которого самая высокая культура, а кто самая могущественная?"

Выражение Ян Фэн сильно изменилось. Он вспомнил, что он говорил чернокожей крошке и сразу же почувствовал стыд. "Он такой сильный, но я попросил его не ехать в Пенглай, чтобы его не побили". Я также посоветовал ему бежать и не провоцировать семью Ван". Он был так спокоен и у него не было никакого импульса". Понятно, что он не воспринимает этих людей всерьёз!"

"Чайлд Ли, почему бы тебе не сказать мне, что у тебя такая высокая культура? Ты заставляешь меня долго беспокоиться..." Ян Фэн горько посмотрел на чернокожего Чайлда и почувствовал себя обиженным.

Чёрный ребёнок улыбнулся. "Но ты не спрашиваешь."

Ян Фэн был ошеломлён и чуть не прикусил язык. Он действительно не спрашивал. С самого начала он думал, что другая сторона - та же самая, что и детёныш из семьи Ван. В конце концов, поначалу ему не нравились эти богатые дети...

"Кто вы? Ты знаешь, кто мы? Ты осмелился спровоцировать нашу семью Ван в Пинглу. Сколько у тебя голов? Я должен сказать своей..." детка семьи Ван, отруганная от злости, указывая на чернокожую детку вдали.

Не успел он закончить свои слова, как его поспешно увлекли культиваторы позади него.

"Мы должны бежать. Хозяин держится в руке. Если мы не сбежим, чтобы снова избить девчонку, нас убьет генерал, когда мы вернемся".

"Убегать - лучший выбор. Мы можем вызвать подкрепление, чтобы разобраться с этими ребятами позже, потому что они не могут убежать в Пинглу..."

"Чайлд Ли, спасибо за помощь. Все люди в банде карет и я очень благодарны тебе!" Ян Фэн убрал свое разное настроение и поспешил выразить свою признательность. Потом он снова вздохнул. "Увы, люди из семьи Ван. Чильде Ли, дело серьёзное".

После того, как он сказал это, чернокожая девчонка по имени Ли сделала странный жест. Он поднял правую руку, чтобы двигаться вперед.

Ян Фэн не понял, для кого он это делает, потому что фея-таонистка и пухленький даосист уже вернулись, и они не двигались. Однако, очевидно, что его жест был приказом, смысл которого состоял в том, чтобы заставить людей действовать. В соответствии с текущей ситуацией, он приказывал людям гнаться за ребёнком семьи Ван. Но Ян Фэн не видел, чтобы кто-то шевелился.

"Эта девчонка намеренно мистифицирует?" Ян Фэн покачал головой, чтобы отрицать это.

Чернокожая девчонка была Ли Йе. Он бросил культиватор в руку на землю. Он улыбнулся, когда услышал слова Ян Фена, но ему было все равно. "Неважно, серьёзно это или нет, я давно хотел встретиться с семьёй Ван".

Теперь Ян Фэн был ясен. Он любопытно спросил Ли Йе: "Чайлд Ли, кто ты на самом деле?"

Ли Йе улыбнулся, но не объяснил.

"Хорошо! Я не спрашиваю!" Ян Фэн не заставлял его. Если бы он не хотел говорить, у него была бы своя причина. Ян Фэн повернул голову и захотел перебежать, чтобы проверить травмы Большого Мастера. Ли Йе внезапно позвонил ему и бросил бутылку таблеток Дан. "Это таблетка для культивирования, которая полезна Большому Мастеру".

"Культивационная таблетка?" Рука Ян Фэна дрогнула, и он почти не поймал её. "Культивационный пилюлька" был панацеей, и каждый из них стоил кучу денег. Он никогда не видел его раньше и только слышал о нём. "Чайлд Ли такая щедрая?" Ян Фэн быстро откупорил бутылку и приготовился вылить одну.

"Не надо выливать таблетку. Я дам тебе их все." Ли Йе улыбнулась. "Одной таблетки недостаточно для того, чтобы Большой Мастер полностью восстановил свои раны."

Ян Фэн посмотрел на Ли Йе в недоверии. Если бы он не увидел силу Ли Йе, он бы подумал, что таблетки фальшивые. Никто бы не выдал бутылку таблеток для культивирования случайно. В ней было как минимум пять таблеток.

"Чайлд Ли" - звезда банды карет? Банда повозок закончится без помощи Чайлды Ли, сегодня!"

"Не стой здесь. Иди туда. Травмы Большого Магистра должны быть обработаны немедленно." Ли Йе нежно улыбнулась.

"Да, хорошо! Спасибо, Чайлда Ли..." Ян Фэн поспешно кивнул. В этот момент Чильде Ли был высоким и сильным в глазах.

Цуй Кели вышла из кареты и посмотрела на культиватор, лежащий на земле. Он сказал Ли Йе: "Я не ожидал встретить здесь мужчин из семьи Ван. Так как у нас уже был конфликт друг с другом, что вы собираетесь делать дальше".

Ли Йе улыбнулся. "Ты первый. Я пойду на встречу с ними, а потом присоединюсь к тебе."

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 158 Шоу соперников**

Благодаря оперативной помощи Су Эмэя и Вэй Сячжуаня, все в кареточном цехе были невредимы, за исключением Большого Мастера и тощего парня, который уже был атакован в первую очередь. Для большинства людей это был лишь кризис без особой реальной угрозы.

Большой Мастер подошел к Ли Йе и другим, чтобы выразить свою благодарность, как только его состояние стабилизировалось. Его сломанные руки больше никогда не будут нормальными, но с помощью таблетки для культивирования он смог почти полностью оправиться от полученных травм.

Затем Ли Йе попросил Су Эмэя и Вэй Сячжуана продолжить охранять Цуй Кэли и банду экипажей, продолжая путь на восток, в то время как он придумал некоторые отговорки, чтобы уйти, и отправился на поиски тех, кто из семьи Ван.

Ли Йе никогда не рассказывал им правдиво о своем плане, так как он все еще не мог раскрыть свою истинную личность и намерения до того, как его подготовка была закончена. Иначе о его действиях стало бы известно секте Пенглая.

Как только Ли Йе покинул вагонный цех, он отправился за Чайлдой Ван со скрытыми метками, сделанными Блэк Офисом.

Его жест, сделанный ранее, должен был послужить сигналом для культиваторов Black Office, чтобы начать преследование Чайлды Ван. Он специально позволил Чайлде Ван уйти, чтобы привести его к остальным членам семьи Ван.

Пройдя более десяти километров, Ли Йе обнаружил, что Лю Дажэн ждет его на участке реки, который был в стороне от проторенных путей.

Увидев приближающегося Ли Йе, Лю Дажэн поприветствовал его: "Ваше Высочество!"

"Давайте спасать вежливость". Ли Йе остановился у реки и спросил: "Куда они направились?"

Как и Сон Чжао, Лю Дажэн встретил Ли Сяня после заговора и не разорвал связей с усадьбой принца Аня, а поехал вслед за Ли Йе в Пинглу.

Судя по последним двадцати годам жизни Ли Е, он должен был быть ближе к Лю Дажену, чем к Сонг Цзяо. Однако Ли Йе считал, что именно дружба убедила Лю Дажэна, который уже решил уйти на пенсию из Цзянху, последовать за ним, куда бы он ни поехал.

На самом деле, Ли Йе не мог понять, почему Лю Дажэн последовал за ним сюда, так же, как он не мог понять, почему Сонг Цзяо сделал то же самое. По его мнению, у Мо Донгли и Чжао Полу, двух других из четырёх мастеров усадьбы Принца Аня, которые когда-то служили у Ли Кэйна, было ещё меньше причин покинуть Ли Е.

"Чильде Ван направился к вилле Циншуй в пяти километрах отсюда". Поинтересовавшись гражданскими лицами поблизости, мы узнали, что вилла была основана армией Пинглу, и они имеют хорошую репутацию и влияние в этом районе", - ответил Лю Дажэн.

Ли Йе кивнул и спросил еще раз: "Ты выполнил то, о чем я просил?".

Лю Дажэн торжественно кивнул головой и ответил: "Приглашения для всех культиваторов Пинглу на Чемпионат Кунг-Фу в префектуре Цин уже были написаны, более половины культиваторов в "Черном офисе" также приехали, чтобы разослать приглашения".

Таков был план Ли Йе.

Так как секта Пэнглая планировала воспользоваться возможностью провести свое собрание, чтобы объединить весь Цзянху Пинглу под своим руководством, Ли Йе решил провести чемпионат кунг-фу в префектуре Цин с той же целью.

Вопрос был в том, кто будет его слушать?

Никто, очевидно.

Но это все равно было что-то, что должно быть сделано.

Тем не менее, Ли Йе подделал этот план.

После подавления семьи У и секты горы Хуафучжу Ли Йе приказал Черному Бюро раздать приглашения в префектуре Ци в надежде передать все известные силы там под контроль Черного Бюро. Он также сохранил кавалерию в 800 человек из усадьбы Ван, чтобы помочь Ли Чжэню перестроить чиновничье самоуправление в префектуре Ци.

Первоначальный план Ли Йе состоял в том, чтобы усилить свой контроль над префектурой Пинглу по одному, поэтому к тому времени, когда кавалерия и Черный Офис доберутся до префектуры Цин, Ли Йе практически полностью обеспечит свой контроль над всем Пинглу.

Тем не менее, план секты Пэнглай по проведению собрания оказался за гранью предсказаний Ли Йе, так что теперь ему пришлось гораздо сложнее.

Поэтому Ли Йе попросил Сонг Цзяо послать к нему на встречу несколько культиваторов из Чёрного кабинета. Он также разработал план отправки приглашений от имени "Чёрного бюро" и сбора всех культиваторов в Пинглу на его конференцию Кунг-Фу в префектуре Цин.

На сегодняшний день в "Черном офисе" всего около сотни культиваторов, потому что обучение культиваторов будет стоить больших денег, особенно обучение практическим навыкам работы с техникой Ци. Со всем своим состоянием в Чанъань под усадьбой принца Аня, Ли Йе мог позволить себе обучить лишь немногим более ста культиваторов. Кроме того, в последние четыре года он думал о всех возможных способах заработать деньги.

Приехала половина культиваторов из "Черной канцелярии", большинство из которых были практикующими. Из четырех мастеров только Сонг Цзяо и Чжао Полу остались в префектуре Ци, в то время как Лю Дажэн и Мо Донгли тоже спустились вниз.

Ли Е наверняка не хотел бы, чтобы все культиваторы Пинглу отправились на остров Пенглай по плану Пенглая. Он должен каким-то образом нарушить план, и его способ - заставить всех культиваторов вернуться в префектуру Цин до того, как они доберутся до острова Пенглай.

В то время как казалось бы, что Черный Офис организовывал этот Чемпионат Кунг-Фу, Ли Йе на самом деле был вдохновителем за каждым шагом. На этот раз они работали рука об руку, чтобы начать этот неудержимый конфликт в Цзянху!

Это было бы возможно?

Конечно.

На данный момент Черный офис разослал только одно приглашение, и это приглашение было отправлено семье Цуй.

Семья Цуй приняла приглашение?

Да.

Это потому, что Ли Йе написал Цуй Шулину письмо от своего имени.

Теперь, когда он хорошо понимал Цуй Сюлиня с момента его пребывания в семье Цуй, он смог составить письмо соответствующим образом и легко получить поддержку Цуй Сюлиня. Лю Дажэн и Мо Донгли уже вместе посещали Цуй Сюлинь. Таким образом, чемпионат по кунг-фу был легко учрежден в префектуре Цин благодаря совместным усилиям "Чёрного офиса" и семьи Цуй.

Сцена была готова, и для такого мероприятия всегда будет много зрителей, так что единственное, чего сейчас не хватает - это участников.

Лю Даженг, Мо Донгли и Черный Офис уже догнали Ли Е накануне и смогли тайно поделиться с ним информацией.

Во время этой поездки на восток они планировали поприветствовать всех своих участников обратно в префектуру Цин.

Например, Ли Йе собирался раздать второе приглашение сейчас.

А это было приглашение семье Ван.

На этот раз он решил устроить конкурирующее шоу с сектой Пэнглая!

...

Семья Ван была одной из четырёх выдающихся семей в Пинглу, и одной из двух знаменитостей в армии Пинглу.

В отличие от семьи Цуй, чей статус в Цзянху префектуры Цин уже давно устоялся, семья Ван только в последние десятилетия стала более авторитетной. Поэтому было принято называть их восходящим кланом генералов.

В армии штата Вассал сержанты оставались на своих постах всю жизнь. Им не позволят уйти всего через несколько лет, и они не будут рады этому. Для них, находясь в армии был символом власти, в день, когда они сняли броню будет день, когда они потеряют свою власть и все преимущества, которые пришли с ним.

Так как они были кланом, который породил генералов, их статус будет напрямую зависеть от позиции, которую они занимали в армии, которая была тогда непосредственно зависит от уровня подготовки. В армии, высокая квалификация была единственным убедительным голосом, чтобы заставить людей слушать вас, особенно в возрасте без войны.

Нынешний патриарх семьи Ван Ханьшань был одним из двух региональных командиров в армии Пинлу, а также одним из двух, которые достигли 6-го уровня Ци-рефининга в армии.

В настоящее время Ван Ханьшань встречается с очень уважаемым гостем на вилле Циншуй.

Слово "встреча", возможно, не самое точное, так как он стоял с опущенным телом, как будто его вызвал кто-то более высокопоставленный.

Перед ним сидел даосист в белом халате, у него была аура Бессмертного, что наводит на мысль, что он из секты Пенглая.

"Господин, вы хотите, чтобы мы, семья Ван, столкнулись с семьёй Цуй?" спросил Ван Ханьшань, как он нахмурился. Он выглядел крепким и выносливым с жестким взглядом на лице, все могли сказать, что он был обучен в армии, судя по его неумолимому характеру.

"Я не прошу вас уничтожать семью Цуй своими лучшими солдатами, генерал. Я просто прошу вас заставить Цуй Кели вернуться", - сказал даосист в белом халате случайно.

"Это не было бы проблемой", - сказал Ван Ханьшань после того, как он вздохнул с облегчением.

"Вы слышали о том, что случилось на вилле Джимо, генерал?" спросил даосист в тоне, который был наполовину случайным и наполовину серьезным.

Выражение Ван Ханьшаня стало немного нервным, когда он слушал. Джимо Вилла был относительно известен в Пинглу, и все знали, что их хозяин никогда не уважал ни одну даосскую секту. Это было практически единственной плохой вещью о Лю Цзюньлай, так как он всегда проявлял большие манеры по отношению к другим и был уважаем многими, как героическая фигура. В последние несколько дней, все тренеры в Pinglu путешествовали на восток, следовательно, новость о том, что Jimo Villa был истреблен в течение ночи распространилась очень быстро.

"Я слышал, что это дело рук младшей жрицы секты Бессмертных, но интересно, правда ли это?" зондировал Ван Ханьшань.

"Секта Пэнглая никогда не перестаёт выполнять то, что мы поставили перед собой", - ответил даосист, глядя на Ван Ханьшань с осмысленной улыбкой на лице.

Это был его способ признания их собственных действий.

Конечно, он признал бы это, так как именно поэтому была выслана младшая жрица.

В их плане объединения Цзянху из Пинглу только те, кто им подчиняется, могут выжить, а остальные будут уничтожены без милосердия! Секта Пэнглая только что показала всем тренерам последствия того, что они идут против своей воли!

В этот решающий момент они должны показать и свою силу, и свое отношение.

Возможно, секта Пенглая даже тайно ускорила распространение информации после того, как Джимо Вилла был уничтожен.

Ван Ханьшань больше не разговаривал.

В Цзянху было много различных сил, таких как тренировочные кланы, банды разных размеров и группы мятежников, но ни одна из них не обладала силой, чтобы бороться с армией головой вперёд. Судя по размеру, армия все еще была самой сильной из всех. Поэтому, как один из двух комиссаров армии Пинглу, Ван Ханьшань всегда смотрел свысока на инструкторов.

Однако Пэнглай, который был одной из пяти величайших даосских сект, находился в Пинглу, и они были единственной даосской сектой, которую Ван Ханьшань не осмеливался недооценивать. Если бы не тот факт, что Пэнглай организовывал это собрание в поисках пути Бессмертного, Ван Ханьшань даже не захотел бы присутствовать на нем.

Даосист в белом халате сказал медленно: "Мир меняется, я уверен, что вы уже знаете об этом". Поскольку мы уже решили установить нашу власть в Цзянху, любая другая власть, которая не подчиняется нам, не должна продолжать существовать. Как Джимо Вилла и семья Цуй. Это всего лишь вопрос времени".

Сердце Ван Ханьшаня было плотно охвачено страхом. Он ясно понимал слова даосиста - на этот раз он должен был только предупредить Цуй Кели и заставить его вернуться. Когда собрание в поисках пути Бессмертного закончилось, это стало бы концом и для семьи Цуй.

Даосист сделал глоток чая, чтобы увлажнить горло. Когда он положил вниз чашу чая и увидел, что Wang Hanshan был молчалив, он улыбнулся и сказал: "Скоро будут только 3 выдающихся семьи в префектуре Qing. Я уверен, что вы захотите, чтобы ваша семья заняла первое место среди этих троих, а также ваше собственное высокое положение в армии Пинглу".

Он имел в виду, что дает шанс Ван Ханьшану получить большую власть, если он решит не дорожить этой возможностью, то она достанется и другим семьям.

Ван Ханьшань, конечно, понял, что он имел в виду. Он также знал, что как только он согласится сделать то, что Пэнглай просил от него сегодня, будет больше, чтобы прийти в будущем. И семья Вана, и армия Пинглу станут острыми мечами, способными уничтожить того, кто стоит на пути Пенглая.

Стоит ли это того?

Ван Ханьшань уже получил ответ на этот вопрос.

"Я слышал, что вы тоже ученик милитаризма, генерал Ван?" - сказал даосист в белом халате.

"Каждый солидер в армии - ученик милитаризма!" торжественно ответил Ван Ханьшань.

Даосист проигнорировал его ответ и продолжил: "Для обычных людей конфуцианство, буддизм, даосизм и милитаризм - это четыре традиционных школы, но они понятия не имеют, насколько они ошибаются!".

Ван Ханьшань не прокомментировал.

Чтобы свободно определить милитаризм, любого, кто служит в армии, можно считать учеником милитаризма. Кто из генералов будет это отрицать? В конце концов, было общепризнано, что при поступлении в армию человек является учеником милитаризма.

Однако, если строго определить милитаризм, то тех тренеров, которые следят за даосскими сектами и практикуют даосские методы, не следует считать чистыми учениками милитаризма ... Ван Ханьшань покачал головой и перестал думать глубже в этом вопросе. Если бы кто-то определял милитаризм таким образом, сколько чистых учеников милитаризма осталось бы в этом мире?

Был еще один факт: милитаризм - это школа, у которой нет собственной силы. Не было ощущения единства, поэтому технически их даже не следует перечислять как одну большую школу.

Ценность милитаризма заключалась только в том, что он вносил большой вклад через войны и победы. Если бы два ученика одного и того же хозяина встретились на поле боя как враги, то они сражались бы только за своих господ и не уважали бы их общую дружбу.

Для многих милитаризм был просто орудием убийства.

Тем не менее, по мере приближения хаотичной эпохи ученики милитаризма все равно хотели бы продемонстрировать свою силу на всех полях сражений в мире.

"Я сказал то, что хотел сказать, пришло время мне уйти." Даосист встал, посмотрел на Ван Ханьшань, а затем продолжил: "Просто напоминаю, не стоит недооценивать Цуй Кели. Похоже, его поддерживает какой-то мастер".

"Вы можете быть уверены и просто ждать моих хороших новостей, господин." сказал Ван Ханьшань, когда он попрощался с ним.

Даосист в белом халате больше ничего не сказал и вышел прямо из ворот.

Во время битвы на вилле Джимо рядом с Цуй Кели находился мастер, который легко мог сразиться с младшей жрицей. Более удивительным было то, что тогда он показал только 7-й уровень Ци-рефининга, и он был тренером, которого раньше никогда не видели в Цзянху из Пинглу!

С 7-м уровнем Ки-рафининга он уже был наравне с младшей жрицей, чей Ки-рафининг был на 9-м уровне, не правда ли, это было странно? Это было ещё более загадочно, так как он казался никем!

"Кто этот человек?"

Очевидно, секта Пенглая была встревожена его существованием.

"Он должен быть кем-то значимым!"

"Мы должны выяснить его личность."

"Лучше всего, искоренить и силу, стоящую за ним."

"Собрание, чтобы увидеть путь Бессмертного, за углом, нельзя допустить ни ошибки, ни несчастного случая."

"Что задумал этот человек? Кто пытается вмешаться в Джиангху Пинглу и сорвать наш план?"

"Мы должны выяснить секретную силу, стоящую за ним!"

"А ещё... тот толстяк с персиковым мечом на спине тоже заинтересовал меня... Этот меч из персикового дерева казался обычным, но однажды он оставил глубокое впечатление на Пенглае..."

"Почему они были вместе?"

Семья Ван была бы инструментом Пенглая для проверки воды.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 159 Я не буду над тобой издеваться.**

Му Цинлю, даосист в белой одежде, посмотрел на небо на востоке, когда выходил из виллы, затем переместил свой хвощной венчик на другую сторону и вздохнул.

"Я слышал, что новый комиссар Пинглу, Ли Йе, прибыл в префектуру Ци. За один день он подавил и семью У, и секту горы Хуафучжу, и получил контроль над судом и Цзянху префектуры Ци".

"Всего за один день..."

"Этот принц Ан может быть новичком, но его определенно нельзя недооценивать. Для молодого человека в двадцать лет быть таким опытным и порочным, удивлять всех своими поступками еще до того, как они поняли, что он что-то предпринял".

Он действительно был впечатляющим, потому что даже глава секты Пенглая не успел отреагировать.

Му Цинлю также слышал, что принц Ан создал отдел под названием "Черный офис", чтобы получить контроль над дзянху Пинглу, все секты должны подчиняться им, независимо от их размера и силы. Если бы это было так, то Черный кабинет был бы еще более грозным, чем Императорская Астрономическая Обсерватория!

"Они явно пытаются узурпировать Пенглай!"

"Но это не удивительно. Этот принц Ан не смог бы сбить Вэй Баохэн без трюков, как и не смог бы тайно сбить евнухов Лю Синьшэнь и Хань Вэнюэ".

"Однако... Пенглай - это не секта, с которой он так легко может связаться!"

"И премьер-министр, и евнухи слишком ограничены правилами Чанъань. Тем временем, мы, секта Пенглая, устанавливаем правила в Пинглу!" Му Цинлю улыбнулся этой мысли.

"Так как мы устанавливаем правила, они должны служить нам, а не связывать нас."

"Что Ли Йе устроил беспорядки в префектуре Ци только потому, что смог застать нас врасплох. Когда он наконец прибыл в префектуру Цин... Он бы научился не связываться с нами, Пэнлай, к концу нашего собрания!"

"Когда придёт время, ему придётся уважать нас, как Ван Ханьшань!"

Му Цинлю чувствовал себя намного счастливее, когда думал о таких вещах. Он забрался в ожидающую его карету и покинул гору вдоль главной дороги перед виллой.

Охранники у ворот с ужасом смотрели друг на друга, наблюдая, как даосист из Пэнглая медленно поворачивает от расстроенного к веселому, а затем уходит с большим уравновешенным видом и взмахом хвощового венчика.

Высокий, Ко Лю, уставился на спину Му Цинлюя и с восхищением в глазах спросил: "Что это значило, когда даосист посмотрел в небо, а потом вздохнул и засмеялся"?

Более твердый, Kou Wu, хвастался: "Ты действительно думаешь, что можешь понять, что у них в голове? Каждое их действие и каждое слово может показаться обычным, но за ним всегда стоит гораздо более глубокий смысл. Это не то, что простолюдины вроде нас могут понять! Из того, что я слышал, для тренеров, достигших среднего уровня ци-рефининга, как даосский Му, даже их дыхание и темп могут содержать в себе понимание вселенной. Каждое их действие может означать просветление в Великом Дао!"

Коу Лю не мог скрыть своей тяги к такому уровню подготовки. Он сказал: "Поистине впечатляет! Если бы я только мог стать свидетелем грандиозного масштаба и силы секты Бессмертного Пенглая, я мог бы умереть без сожалений"!

Kou Wu посмеялся над ним и сказал: "Хочешь посетить остров Бессмертного? Хватит мечтать! Только наш хозяин был приглашён на их собрание, чтобы искать путь Бессмертного. Если ему повезёт, он может быть одарён даром от секты Бессмертных и понять приёмы, стоящие за даосскими методами. Для нас в этой жизни этого не случится!"

Они смотрели, как карета едет по главной дороге, пока болтали. Внезапно они увидели двух мужчин, идущих по дороге. Они остановились и перестали ходить и отдали честь, когда появилась карета. Казалось, они разговаривали с всадником экипажа.

"Не бойтесь, что по дороге вы не встретите хорошего друга, потому что тот, кто в мире не знает вас. Куда бы ни отправился даосист из секты Бессмертного, всегда будут люди, приветствующие его..." Тон Ко Лю был наполнен восхищением и уважением.

Сначала они увидели, как Му Цинлю открыл занавес и что-то сказал этим двум людям, но то, что случилось дальше, оставило Коу У и Коу Лю в шоке.

Один из них был темнокожим, похожим на слугу. Внезапно этот человек сделал шаг вперед, протянул руку, вытащил Му Цинлю из кареты за воротник и безжалостно бросил его на землю.

Тяжелый удар взбудоражил облако пыли с земли.

Еще более невообразимым для Коу У и Коу Лю было то, что вместо того, чтобы немедленно дать отпор, Му Цинлю поднял обе руки вверх и умолял о пощаде!

Коу У проглотил и сказал: "Это не похоже на правильное приветствие...".

"Почему Мастер Му не дал отпор? Он сильный тренер со средним уровнем Ци-рефининга! Неужели эти два человека на самом деле демоны околдовали Мастера?" - сказал Ко Лю в удивлении, как будто только что увидел призрака при дневном свете.

В то время как двое охранников продолжали наблюдать в недоумении, темнокожий мужчина снова поднял за воротник своего уважаемого хозяина секты Бессмертного. Минуту назад, он все еще был хозяином, который, в их глазах, может получить представление о Вселенной через его каждое действие. Теперь, однако, он был перевезен, что сильный человек на виллу, как беспомощная маленькая цыпочка, с молодым человеком в темной одежде, ведущей путь.

Он был даосистом из секты Пенглая, тот, кто даже хозяин виллы Qingshui должен проявлять большое уважение, и тот, кто всегда проявлял много уравновешенности и элегантности перед другими. Теперь, однако, он был похож на кусок сухого дерева, который не осмеливался двигаться в руке этого темнокожего человека. Когда его тащили по дороге, его ноги тащили по земле, оставляя на ней заметный след.

Ко Ву сразу же побежал обратно на виллу, чтобы сообщить о шокирующей сцене, свидетелем которой он стал. Даосист из Пенглая был околдован и избит двумя похожими на человека демонами, что было бы большой проблемой для виллы Qingshui. Если бы секта Пенглая винила в отсутствии защиты своего народа виллу Qingshui, то вилла Qingshui была бы обречена.

Коу Лю вызвал свой духовный меч и посмотрел на приближающуюся партию, как солдат, перед лицом грозного врага. Он хотел с героическим криком поспешить и спасти даосского хозяина, произвести хорошее впечатление на даосского хозяина и еще больше просветить его о его подготовке и познании Великого Дао в будущем!

Но еще до того, как Коу Лю сделал свой первый шаг, его глаза заперты вместе с глазами ребенка в черной мантии. Этот взгляд заставил Коу Лю, практикующего на 1-м уровне переосмысления Ци, вздрогнуть. В течение нескольких секунд, он почувствовал, что его конечности онемели и, казалось бы, неконтролируемые, как будто он был брошен с иммобилизующим заклинанием!

Коу Лю чувствовал себя беспомощным и отчаянным. "Судя по этой впечатляющей демонической силе, он должен быть демоном! Я потерял способность двигаться, просто встретившись с его глазами. Неудивительно, что даосский хозяин пережил такое бедствие..." Ему никогда не приходило в голову, что эта впечатляющая сила является результатом высокого уровня подготовки Ци-рафининга, который будет иметь непреодолимое и гнетущее воздействие на него.

В глазах Коу Лю, эта девчонка в черной мантии выглядела честно и красиво, и это еще раз подтвердило его подозрение, что он был демоном. Для него все демоны в даосских легендах выглядели безобидными и похожими на людей, особенно злобные и агрессивные!

"Вилла Циншуй"? Ли Е взглянул на доску, установленную у главных ворот, затем повернулся к Лю Дажену, который все еще держал Му Цинлю за воротник, и сказал: "Это элегантное имя несет в себе смысл чистой и красивой воды, это не похоже на то, что придумал бы солдат". Возможно, эта вилла была создана и сектой Пенглая, и Ван Ханьшань?".

"Очень похоже на то. Похоже, что даже без особых усилий в Пинглу секта Пенглая уже тайно осуществляет свои планы. Возможно, у них уже есть схема питания после всех этих лет", - ответил Лю Дажэн со всей серьезностью, когда он кивнул и случайно уронил Му Цинлю на пол.

"Возможно." согласился Ли Йе.

Коу Лю все еще был онемел. Он стоял с одной ногой наверху. Как будто застыло, его лицо тоже стало бесформенным. Ему только удалось закатать глаза, как он думал: "Боже мой, кто эти люди! Как они могут сказать, что эта вилла была построена Пенглай и генерал Ван просто по имени? Они должны быть демонами, только демоны могут знать все только через свои чувства! Это будет конец этой виллы! Мы обречены!"

К счастью, Ко У только что вернулся со своим хозяином, Ван Тонгом, и ещё несколькими практикантами. Коу Лю почувствовал себя гораздо спокойнее, увидев их. Он подумал: "Хозяин! Меня контролируют демонические заклинания! Пожалуйста, спаси меня сейчас, я не чувствую своих ног!"

Ван Тонг взглянул на Коу Лю, но не спас его от так называемого "демонического заклинания".

"Кто ты? Как ты смеешь неуважительно относиться к этому даосскому хозяину прямо возле моей виллы Циншуй?" торжественно спросил Ван Тонг.

Ли Йе улыбнулся и спросил: "Ты хозяин виллы Циншуй, Ван Тонг?"

"Точно! Если мы вас чем-то обидели, пожалуйста, дайте нам знать напрямую. Мы приносим вам свои искренние извинения, если мы действительно были в этом виноваты! Если у вас возникнут неприятности, дайте нам знать, если мы сможем чем-нибудь помочь. Мы приложим все усилия, чтобы помочь вам, если это в наших силах", - сказал Ван Тонг.

Услышав ответ своего хозяина, Коу Лю еще больше растерялся. "Хозяин, очевидно, что это они начали драку. Почему ты до сих пор так вежлив с ними? Когда такие вещи случались в прошлом, разве ты не всегда преподал им болезненный урок? Да что с тобой сегодня такое! В любом случае, хозяин, ты можешь сначала спасти меня от его демонического заклинания? Мои ноги слишком онемели, чтобы больше поддерживать мое тело!"

Ван Тонг выглядел торжественно и нервно. Он не посмел поступить опрометчиво, и это было не без причины. Он знал, что Коу Лю был поражен их техникой, как только увидел его стоящим, как статуя. Он также пытался восстановить подвижность Коу Лю, тайно используя свой Духовный Ци. В конце концов, поза Коу Лю на одной ноге была настолько неприглядной и унизительной, что даже Ван Тонг чувствовал себя неловко, стоя рядом с ним.

Но Духовный Ци Ван Тонга отразился на нем после освобождения. Он даже почувствовал сильный удар в грудь, который чуть не заставил его плюнуть кровью!

Ван Тонг знал, что он противостоит мастеру!

Тренировка противника была намного выше его уровня!

Вежливые манеры Ван Тонга стали результатом этого внезапного осознания. Тем не менее, он не оставил в своих словах впечатления слабости.

Однако Ли Е мягко покачал головой и сказал Ван Туну: "Ты не стоишь моего времени, позови Ван Ханьшаня".

Лицо Ван Тонга вдруг покраснело, когда он почувствовал большое унижение! "Он, должно быть, провел какое-то исследование, чтобы узнать, что Ван Ханьшань здесь! Ван Ханьшань может в какой-то степени олицетворять силу армии Пинглу, и я уверен, что он тоже об этом знает. Тем не менее, зная, что Ван Ханьшань здесь, он все равно осмеливается причинять неприятности?" - подумал он.

"Молодой человек, могу я узнать, кто вы? Ты действительно думаешь, что можешь запугать виллу Циншуй по своей прихоти?" Ван Тонг спросил глубоким, тяжёлым голосом, когда уставился на Ли Йе.

"Запугивает? Не пойми меня неправильно, я не буду этого делать. Ты даже не имеешь на это права", - ответил Ли Йе, немного посмеявшись, потому что не мог удержаться.

Услышав эти замечания, Ван Тонг ещё больше разозлился. Он больше не мог молчать, не тогда, когда его унижали у его собственной входной двери! С этой мыслью он обвинил Ли Йе!

Но Ван Тон больше не мог двигаться, как только поднял одну ногу!

Он был не единственный, кого это коснулось. Все остальные врачи, которых он привёл с собой, тоже превратились в камень!

Ван Тонг смотрел на Ли Йе в неверии, затем переместил взгляд на Лю Дажэна позади него и больше не мог скрывать страха в своих глазах.

Все смотрели так, словно увидели привидение, как будто все сосредоточились на Ли Йе. Под их вниманием Ли Йе подошел по каменным ступенькам с зажатыми за спиной руками. Он протянул руку и снял доску с именем виллы Циншуй, затем ударил ее об землю и разбил на куски. После этого он зашел на виллу, как будто там никого не было, и сказал: "Вилла Qingshui? С сегодняшнего дня в Джанху не будет такого места".

Глазные яблоки Коу Лю переместились по углам его глаз, когда он смотрел, как Ли Йе и Лю Дажэн входят на виллу.

Увидев, что Ван Тонг стоит на месте в той же позе, что и он, у него появилось больше вопросов в голове. "Хозяин, что вы делаете? Ты мастер на 4-м уровне Ци-рефининга! Я не возражаю, если ты игнорируешь меня, но как ты можешь закончить так же, как я? Почему ты их не бьёшь? Они уже на вилле! Разве тебя недостаточно унизили?"

Если бы Ван Тонг смог прочитать мысли Ко Лю, он бы точно дал ему пощечину со всей силы.

Он хотел двигаться так же сильно, как и Ко Лю, если не больше. Он, конечно, не хотел, чтобы его унизили, но эти двое злоумышленников были на высоком уровне ци-рафинирования! Этот темнокожий человек, может, и не похож на мастера, но его подготовка, скорее всего, достигла 8-го уровня переосмысления Ци! В таком случае, как кто-то на 4-м уровне мог стать его мастером и завоевать его уважение?

Ван Ханьшань был занят тем, что ругал своего сына. Вот почему он не вышел с Ван Тонгом.

Ван Ханьшань думал, что даже если на вилле в Циншуе действительно был какой-нибудь безрассудный парень, который пытался доставить неприятности, он сразу же извинится и сбежит, зная, что он там!

Поэтому он решил сначала преподать сыну урок.

Ван Ханьшань гневно ударил Ван Линъю и сказал: "Ты блудный сын! Что еще ты можешь сделать, кроме того, что не причинишь мне неприятностей? Твой уровень подготовки слишком низкий, поэтому я сказал тебе не ходить на собрание в Пэнглай, но ты украл из дома, чтобы найти меня, и в итоге по дороге туда тебя избили до полусмерти! Ты просил меня послать людей отомстить за тебя, и я сделал то, что ты просил, но теперь ты жалуешься, что эти люди были слишком слабы! Тебе лучше объясниться! Один из них на 4-м уровне Ци-рефининга, а другой на 5-м. Как они слабы для тебя? Они могут избить сотни таких слабаков, как ты, одной рукой!"

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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

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

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

**Глава 160 Ты достаточно достоин**

Ван Линъю похоронил свое лицо на руках, чувствуя себя обманутым. "Какой смысл избивать сотню таких слабаков, как я? Почему бы тебе не избить тех, кто издевался надо мной вместо этого?"

Ван Ханьшань все еще не мог подавить свой гнев, он сел в кресло из сандалового дерева и сказал: "В этом маленьком кареточном цеху было не более тридцати человек, и их лидер был только на 1-м уровне Ци-рефининга". Как они были трудны в обращении? Кто именно были эти два даосца и этот молодой человек?"

"Они определённо не были никем значимым! Они были одеты как нищие! Кроме того, они использовали только один меч из персикового дерева, даже один духовный меч! Мысль об этих людях просто злит меня!" - ответил Ван Линъю, все еще прикрывая лицо.

Ван Ханьшань захлопнул подлокотник своего стула. Если бы он захлопнул сильнее, то разбился бы на куски. Если бы мать Ван Линъю никогда не балует его до тех пор, пока он не стал таким добрым ничтожеством, он бы не говорил такие глупости прямо сейчас.

"Цзянху из Пинглу" в последнее время не был мирным, потому что в него проникла неизвестная сила. Лучше бы тебе не создавать там больше неприятностей!" Сказав это, Ван Ханьшань остановился и внезапно нахмурился: "Мог ли Ван Линъю встретиться с теми же людьми, которые сражались с младшей жрицей на вилле Джимо?".

Это было весьма вероятно. Культиваторы на высоком уровне ци-рефинажа были редкими мастерами. Невозможно было бы, чтобы несколько фракций появились вместе из ниоткуда.

С этой мыслью Ван Ханьшань всерьёз спросил: "Забудь пока об этих двух даосах. Был ли тот, кто одним махом избил Ван Линцзяна, молодым человеком в черной мантии? Ты помнишь, как он выглядел? Какие-нибудь отличительные черты? Какие у него были манеры?"

Ван Ханьшань вспомнил описание Му Цинлю битвы на вилле Джимо. Для того, чтобы все силы в Цзянху Пинглу помогли секте Пэнглая отследить местонахождение человека, Му Цинлю описал Ван Ханьшану подробности его особенностей.

Согласно описанию Му Цинлю, он был справедливым, элегантным молодым человеком с видом учёного и аурой жёсткого воина. С такими отличительными чертами он должен быть способен довольно легко привлечь внимание людей.

Каждый раз, когда Ван Линъю думал о том молодом человеке в черной мантии, он чувствовал себя крайне неловко и отвратительно. В конце концов, он был унижен им.

Он ответил с ненавистью: "Этот парень был просто урод! У него было лицо черное, как уголь, и длинное, как у лошади! А ещё у него были скрещенные глаза, низкий нос и короткие конечности! По его грязной бороде было видно, что он никогда не заботился о своей внешности. Как только вы увидите его лицо, я гарантирую, что вы потеряете аппетит! Кроме его умения, которое было выше моего, я намного лучше его во всех отношениях!"

Ван Ханьшань был безмолвен своим ответом.

Его описание было полной противоположностью тому, что сказала ему младшая жрица. Он никогда не думал, что будет кто-то настолько уродливый, но такой сильный...

Говорили, что отец знает своего сына лучше всех. Взглянув на Ван Линъю, однако, он вдруг почувствовал, что человек, возможно, не так уродлив, как он описал. В конце концов, Ван Линъю никогда бы не похвалил своих врагов.

"Приберегите свои жалобы, у нас все еще есть люди, которых они держат в заложниках". Будучи униженными ими, мы ни за что не пропустим это мирно". Позже я пошлю с вами Ван Тонга и людей с виллы Циншуй. У вас также будут два моих телохранителя, они оба - мастера по переработке Киншуй 5-го уровня. Уверен, в этот раз всё будет хорошо".

Ван Линъю был очень рад это слышать, поэтому он сказал: "Отец, с вашими телохранителями и всеми мастерами на вилле в Циншуй, я уверен, что мы убьём этих ублюдков в кратчайшие сроки! Я просто боюсь, что это займёт слишком много времени, чтобы найти их..."

Перед тем, как Ван Линъю закончил говорить, во дворе были два внезапных стука в дверь, за которыми последовал случайный голос, лениво произнесенный: "Я прямо за дверью, надеюсь, это избавило вас от некоторых неприятностей".

Ван Линъю и Ван Ханьшань мгновенно напряглись и бросились за дверь, чтобы найти молодого человека в чёрном халате и тёмнокожего крепкого мужчину, идущего сзади.

Увидев двух охранников, лежащих на полу без сознания, лицо Ван Ханьшаня превратилось в могилу, и Ван Линъю задохнулся от страха. Ван Линъю долго не мог закрыть челюсти, и только через некоторое время заикался перед Ван Ханьшань: "Отец, двое твоих стражников внизу?".

Ван Ханьшань почти не мог остановить себя от пощечины Ван Линъю. "Думаешь, я слепой? Мне нужно, чтобы ты сказал мне?"

Эти двое охранников были мастерами по переработке ци, которых Ван Ханьшань собирался отправить в Ван Линъю. Они должны были быть лучшими мастерами, которые должны были преподать болезненный урок тем, кто издевался над Ван Линъю. Теперь, однако, похоже, что они даже не могут встать после двух тяжелых ударов.

Когда Ван Линъю наконец-то переместил глаза с двух охранников без сознания на Ли Е, его лицо побледнело, и он подсознательно отступил назад. Указывая на Ли Йе, Ван Линъю пытался открыть рот, чтобы говорить, но не смог произнести даже полного предложения: "Ты.... Это ты..."

Ван Ханьшань тоже заметил Ли Йе. Для него он выглядел красивым ученым с элегантностью и уравновешенностью. Когда он стоял там с зажатыми за спиной руками, он не казался слабым. Вместо этого, он источал уверенность, но никогда не проявлял свою великую силу. Его присутствие было навязчивым и невозможно игнорировать, создавая впечатление подавляющей силы. Короче говоря, он был выдающимся соперником, как по внешнему виду, так и по силе.

Услышав слова Ван Линъю и увидев его взгляд удивления, Ван Ханьшань знал, что этот молодой человек в черной мантии был тем, кто издевался над Ван Линъю.

Он был достаточно в ярости, чтобы убить. "Это ваше описание? Длинное чёрное лицо? Скрещенные глаза? Низкий нос? Отвратительное? Этот парень? Ты слепой? Если мы начнем поиск, основываясь на твоем абсурдном описании, мы никогда его не найдем!"

Увидев их шокированные выражения, Ли Йе не мог не улыбнуться, когда спросил: "Могу я узнать, почему вы двое так удивлены, увидев меня?"

Возвращаясь к своему самообладанию, выражение Ван Линъю снова стало яростным, когда он закричал: "Как ты смеешь приходить к нам после того, как избил наших людей! Держу пари, ты не можешь дождаться смерти! Ван Тонг, пусть все твои люди убьют этого парня и скормят его собакам!"

Никто не ответил, несмотря на его неоднократные крики. Двор был исключительно тихим, как бесплодная земля без признаков жизни.

Лицо Ван Линъю постепенно побледнело, и его руки начали дрожать.

Ли Йе подождал, пока он откажется от криков, затем с нежной улыбкой сказал: "Все в этой вилле были наказаны, чтобы стоять на месте, и они, вероятно, не смогут двигаться в течение довольно долгого времени". Никто не придет тебе на помощь, как бы громко ты не кричал".

"Как такое может быть?" Ван Линъю сделал несколько шагов назад в панике и споткнулся о каменную ступеньку в коридоре. Каким бы глупым он ни был, в этот момент даже он начал осознавать всю серьезность ситуации.

Больше не обращая внимания на Ван Линъю, Ли Е обратился к Ван Ханьшану и со всей серьезностью спросил: "Генерал Ван, теперь вы собираетесь угрожать мне своей властью и статусом в армии Пинглу?".

Лицо Ван Ханьшаня также бледнело от ужаса, как только он увидел, в какой ужасной ситуации он оказался. Человек, который мог бороться с младшей жрицей был привлечен к ним своим собственным сыном, это был самый неловкий и позорный момент в его жизни! Теперь, когда у него не было армии рядом с ним, и он потерял много хозяев на вилле, что он мог сделать?

"Я не такой глупый, как мой сын!" сказал он сквозь скрежещенные зубы.

Ли Йе чуть не засмеялся, услышав это. "Ты действительно худший товарищ по команде, которого я когда-либо видел. Неужели уместно называть своего сына глупым?"

"Генерал Ван, почему вы не рады видеть меня сегодня? Поболтаем за чаем?" - сказал Ли Йе случайно.

Ван Ханьшань затянул хватку. Как солдат в армии, он определённо не мог вынести такого унижения. Он взглянул на Ли Йе и спросил: "Кто вы? Почему ты хочешь меня видеть?"

Больше не улыбаясь, Ли Йе спокойно сказал: "Чтобы убить кого-нибудь".

Он бросился в сторону Ван Ханьшаня до того, как из его рта вылетело последнее слово, оставив за собой облако пыли, взбудораженное от скорости и удара его движения.

Но еще до того, как сформировалось облако сумерек, его кулак уже соприкасался с лицом Ван Ханьшаня!

В ударе не было ничего особенного, он не создавал урагана и не вызывал оглушительных звуков грома. Однако его кулак был окутан тонким слоем синего света.

Это было проявлением превосходного контроля над Духовным Ци!

Ван Ханьшань был на страже с тех пор, как увидел Ли Е, потому что знал, что рано или поздно нападет. Однако, когда время действительно пришло, у него все еще не было времени уклониться! Всё, что он мог сделать, - это сгорбиться вперёд, накопить Духовного Ци для защиты и скрестить руки перед его грудью.

Когда кулак дошел до передней части лица Ван Ханьшана, его скорость внезапно возросла, и руки Вань Ханьшана были поражены огромным ударом!

Ван Ханьшань мгновенно почувствовал, как обе его руки ломаются с щелчком, как будто они были поражены горой. Его руки больше не могли собраться с силами, чтобы защитить голову, и просто неаккуратно висели над плечами. Тем временем кулак Ли Йе все еще был полон сил и импульса. После того, как Ван Ханьшань сломал защиту, удар Ли Йе сильно приземлился на его лицо!

Этот удар деформировал половину лица Ван Ханьшаня. Зубы и кровь вылетели из его рта, когда его тело парило в воздухе. Его разум был белым листом!

Это был не конец. Ли Йе протянул руку за спину и сильно ударил локтем Ван Ханьшана!

Больным криком Ван Ханьшань плюнул полным рта кровью и ударился о пол, как камень!

После только одной атаки Ван Ханьшань потерял всю подвижность и силу. Он не мог встать с пола, как бы сильно он ни боролся.

Ли Е присел на корточки перед Ван Ханьшань, а затем подтянул голову за волосы.

После того, как он стал свидетелем драки перед ним, Ван Линъю испугался до смерти и намочил штаны. Его отец всегда был непобедимой фигурой в его глазах, но сегодня его избили, как дохлую рыбу. Если бы он был тот, кто был избит, он будет страдать еще больше, так как он был только в царстве Мастера Воина! В течение нескольких секунд он был охвачен страхом и чувствовал прохладу по всему телу.

Ли Йе, вероятно, почувствовал что-то странное, потому что он повернулся и холодно посмотрел на Ван Линъю. Видя его в таком жалком состоянии, он нахмурился.

Встретив холодные глаза Ли Йе, Ван Линъю еще больше испугался и продолжил ползать назад. Даже его голос превратился в пронзительный крик. "Нет... Не убивайте меня, пожалуйста! Умоляю! Сжальтесь!!!" - закричал Ван Линъю.

Ли Йе ещё больше отвратился на позорную реакцию Ван Линъю и безразлично сказал: "Ты недостоин умереть в моих руках".

Затем он посмотрел на Ван Ханьшань и презрительно засмеялся. Он сказал: "Но ты достаточно достоин".

Бам! Земля была потрясена огромным ударом его пунша. На некогда гладком и ровном полу появилась гигантская глубокая яма, все размылось, как будто пыль пролетела в воздухе!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 161 Не уходите**

t

Острые фрагменты, нарезанные на лице Ван Ханьшаня, и кровь начала просачиваться. Его большие глазные яблоки были зафиксированы в углу глаз, наполненном отчаянием и страхом.

Яма рядом с его лицом была глубокой, как пропасть, которая, казалось, привела прямо в ад. Ван Ханьшань чувствовал себя так, как будто его вызвал Яма, как будто его душа уже покинула тело и упала в эту яму.

Ван Ханьшань начал тяжело дышать, как только Ли Е ослабил хватку. Уставившись на ту яму рядом, он все еще не мог поверить, что удар Ли Йе не убил его. Он знал, что если бы Ли Йе захотел, он мог бы легко убить его.

Что касается Ван Линъю, то он уже потерял сознание, когда кулак Ли Йе упал на землю.

Ли Йе присел на корточки перед Ван Ханьшань и с улыбкой сказал: "Чтобы иметь дело с простыми людьми, насилие приходит только после вежливости". Чтобы заставить солдата доверять моим способностям, я должен сначала показать свою силу через насилие". Интересно, соответствует ли моя квалификация вашим ожиданиям, генерал Ван".

Ван Ханьшань не мог произнести ни слова.

Ли Йе встал и позволил Лю Дажену унести Ван Ханьшана внутрь. Чувствуя небольшую жажду, он вышел во двор один за водой.

Как только он добрался до двери, он увидел маленькую служанку в зеленом пальто, которая шла в его направлении, неся чай, поэтому он помахал ей и вежливо спросил: "Кому ты доставляешь чай?".

Горничной оказалось не больше шестнадцати. Ее лицо выглядело нежным и красивым, розовым, как маленькое яблочко, вот-вот созреет. "Хозяин попросил", - ответила горничная. Она выглядела немного озадаченной вопросом Ли Йе.

В этот момент все культиваторы на этой вилле практически потеряли подвижность, но служанка все равно могла свободно ходить. Ли Йе задалась вопросом, где она могла быть, пока даже не заметила ничего необычного. Ли Йе нашел интересным, что она все еще доставляет чай, поэтому он взял ее поднос и сказал: "Хозяин больше не хочет его".

"А?" Горничная была в замешательстве. Несколько раз она посмотрела на Ли Йе, затем застенчиво опустила голову, розово-красные щечки на маленьком личике стали краснее. Тонким голосом Клэри сказала: "Чайлда, ты гость моего хозяина? Если ты хочешь чаю, я могу сразу заварить для тебя, но мой хозяин действительно попросил эти две чашки чая, я не могу их просто так раздать".

"Не беспокойтесь об этом. Я... хороший друг твоего хозяина, так что он не будет возражать, если я возьму его. Если он узнает, что ты дал мне чай, он даже похвалит тебя." Ли Йе сказал, что по мере того, как его улыбка становилась ещё ярче, "Как тебя зовут?"

"Правда?" спросил маленькая горничная с сомнением. У нее была пара ясных, больших глаз, благодаря которым она выглядела исключительно нежной и милой, но когда ее глаза встретились с этой красавицей, она тут же опустила свое маленькое красное лицо и застенчиво ответила: "Меня зовут Сяо Юй".

"Сяо Ю... Твое имя имеет значение нефрита, что говорит о том, что ты красива, как нефрит, и выдающаяся среди толпы, это действительно подходит тебе". Ли Йе сказал, когда вытащил кусок нефрита и засунул его в руки застенчивой горничной: "Обращайся с ним как с подарком в знак благодарности от меня". Пожалуйста, примите его, или я очень расстроюсь". А теперь возвращайся в свою комнату и не выходи, пока тебе кто-нибудь не позвонит. Будьте уверены, вы не будете ждать слишком долго".

Ли Йе снова нежно улыбнулась этой многоглазой маленькой служанке, потом зашла внутрь, принесла поднос.

Маленькая служанка была в замешательстве, держа в руках ледяной нефрит и наблюдая за тем, как Ли Йе исчезает внутри. Клэри не успела ответить Ли Йе до тех пор, пока он не исчез с глаз, а потом механически вернулась с красными щеками, как созревшие яблоки.

Когда Ли Йе вернулся в помещение, Ван Ханьшань уже сидел в своем кресле. Лю Дажэн стоял рядом с ним со скрещенными руками перед грудью, он просто отдыхал с закрытыми глазами, и, по-видимому, Ван Ханьшань вовсе не воспринимал его как угрозу.

Ли Йе также сел на стул и попробовал чай, который он только что принес. "Это на удивление вкусно!" Он сказал.

Он посмотрел на Ван Ханьшаня, который сидел прямо на стуле, не смея и не способный двигаться, затем опустил чашку чая и с улыбкой спросил: "Вы слышали о Черном офисе в последнее время, генерал Ван?".

Выражение Ван Ханьшаня полностью изменилось, когда он понял, что худший сценарий разыгрывается. Находясь наравне с младшей жрицей по силе, этот молодой человек не был безымянным бойцом, но кто-то поддержал сильную силу, которую не следует недооценивать.

Ван Ханьшань получил известие о деяниях Ли Е в префектуре Ци, поэтому он, естественно, знал о "Черном офисе". Он слышал, что это была организация, целью которой было объединение всего Цзянху префектуры Ци. Все там имели тот же уровень культивирования, что и практикующие техники Ци. Там также было несколько больших шишек, которые были мастерами на высоком уровне Ци-рафинирования!

Ван Ханьшань сначала отказался верить в то, что слышал. Так как на всей территории Цзянху было так мало культивировщиков с высоким уровнем ци-рафинирования, то вряд ли все они будут выглядеть как одна гигантская группа! Черный офис не входил даже в пятерку величайших даосских сект! Хотя новым комиссаром был принц Ан из Танской империи, сколько мастеров он смог собрать всего за четыре года? Даже у предыдущего принца Аня, Ли Сяня, который обладал большой властью при императорском дворе, было всего несколько мастеров-переработчиков Ци!

Однако, увидев силу Ли Йе и Лю Дажэна, Ван Ханьшань не имел причин не верить слухам. Прямо перед ним стояли два мастера высокого уровня Ци-рафининга, и этот темнокожий, крепкий человек, должно быть, достиг 8-го уровня Ци-рафининга!

Ван Ханьшань слышал, что Черный Офис в настоящее время решает некоторые вопросы в Цзянху префектуры Ци, так что они не смогут отослать всех своих хозяев. Тем не менее, им удалось так случайно послать сюда двоих из них, так что в Черном Офисе должно быть намного больше таких мастеров, как они!

Сила Чёрного офиса действительно была ужасающей. Хотя он не встречался с принцем Ан, он слышал, что принц был только в свои двадцать лет. Будучи в состоянии собрать такую огромную группу мастеров под его руководством, князь Ань сразу же стал гораздо более таинственным и непостижимым для Ван Ханьшань....

Он знал, что рано или поздно он встретится с этим новым комиссаром Pinglu, но сегодня он только хотел, чтобы этот день наступил позже. В прошлом он никогда не считал этого великого князя императора угрозой для себя, потому что именно армия Пинглу обладала реальной властью в Пинглу, а Ван Ханьшань, как правило, имел от четверти до половины решающей власти по важным вопросам, мягко говоря. Естественно, он не стал бы беспокоиться о том, что этот парень отнимет у него власть. На самом деле, он считал, что Ли Йе придется следить за своим характером, если он захочет надолго остаться на своем посту.

Ван Ханьшань также слышал о легендарных историях о том, как Ли Йе завалил Вэй Баохэн, Лю Синьшэнь и Хань Вэнюэ. Он никогда не верил в эти истории, чтобы быть столь же блестящим, как они были сказаны, потому что слухи никогда не были точными. В конце концов, по его мнению, как может молодой человек вдруг прославиться в одночасье, особенно когда он был безымянным в течение двадцати лет?

Теперь, однако, Ван Ханьшань больше не смеет смотреть свысока на этого нового комиссара. Напротив, у него уже был образ спины последнего сформировался в его сознании, который был загадочным, глубоким и злонамеренным.

Возможно, только секта Пэнглая могла бы пойти против него по всему Цзянху Пинглу!

"Вы из Чёрного офиса?" спросил Ван Ханьшань.

Этот вопрос был немного хитрым для Ли Йе, чтобы ответить. Было бы неправильно сказать "да", так как Чёрный кабинет был технически создан им. Если бы он отказался, то казалось бы, что они совершенно не связаны друг с другом, что было бы еще более неуместно.

Видя, что Ли Йе улыбнулся, ничего не сказав, Ван Ханьшань точно знал, что он работает в "Черном офисе". На самом деле ему не следовало задавать этот вопрос, поскольку у Ли Йе не было причин спрашивать о "Черном офисе", если они не были связаны друг с другом.

С этой мыслью Ван Ханьшань сильно вздохнул и сказал: "Я действительно не могу сравниться с вами с точки зрения культивирования и силы". Почему бы тебе не заявить мне о своих намерениях? Я, безусловно, буду стараться изо всех сил удовлетворять ваши потребности, пока они в пределах моих возможностей".

Так как он не мог победить Ли Йе в бою, не было смысла пытаться действовать жестко, поэтому он планировал подождать и посмотреть, что он задумал в первую очередь, пока не выйдет из этой опасной ситуации.

Ли Йе обратился к Лю Дажену с просьбой достать пригласительный билет с золотой печатью. Одним щелчком его пальцев приглашение полетело прямо в руки Ван Ханьшаня.

"Это приглашение на наш предстоящий чемпионат по кунг-фу". Поскольку семья Ван - это всегда признанная нами сила, а генерал Ван - всегда герой, которого мы ценим, мы надеемся, что вы примете наше приглашение. Когда наступит день, мы хотим видеть вас на чемпионате вместе с другими выдающимися мужчинами в вашей семье. Пожалуйста, не разочаруйте нас", - с улыбкой сказал Ли Йе.

Ван Ханьшань открыл приглашение, и то, что он там прочитал, поразило его. Он посмотрел на него с недоверием и сказал: "Черный офис идет против собрания секты Пенглая?"

"Конечно, нет, генерал Ван". Ли Йе отрицал и сказал: "Черный офис просто следует приказу нового комиссара об объединении Пинглу, чтобы каждый мог жить в мирном мире с меньшим количеством конфликтов и работать вместе на благо Пинглу". Это выгодно как народу, так и нации. Каким образом собрание Пинглу имеет ту же цель и значение?".

"Секта Пенглая теперь планирует провести некоторое собрание в поисках пути Бессмертного, потому что именно они идут против Черной Канцелярии, против нового комиссара и даже против императорского двора. Вы генерал в нашей национальной армии, я уверен, что вы должны быть в состоянии сказать, кто делает правильные вещи для нации", - сказал Ли Йе. Он, похоже, улыбался, но голос у него уже замерз.

Ван Ханьшань выпустил неловкий смех. Прямо сейчас в приглашении чувствовалось, как будто он сжег уголь в руке, что сделало его неловким и нерешительным. Он сказал: "Но... если я приму ваше приглашение сегодня, то подвергну всю свою семью опасности! Когда секта Пенглая приходит в поисках мести, как мы можем перенести последствия?"

"Значит, вы намерены пойти против Чёрного Бюро и нового комиссара, так?" - сказал Ли Йе.

"Я бы никогда так не поступил!" сказал Ван Ханьшань быстро, его выражение быстро меняется.

Ли Йе немного засмеялся и сказал: "Держу пари, ты не посмеешь. Так как вы готовы принять наше приглашение, я должен быть с вами откровенен. Это приглашение не только для семьи Ван, но и для всех сил Цзянху, независимо от размера. Черный Офис хочет, чтобы каждый культиватор в Джангху Пинглу принял его приглашение, не будет никаких исключений, и вы меня понимаете?"

Ван Ханьшань дрогнул, услышав это. "Но..."

"Если вы беспокоитесь, что из-за этого секта Пэнглая придет за семьей Ван, будьте уверены, что этого не случится. Если Пенглай действительно собирается наказать тех, кто отвергнет их приглашение, то вместо этого им придется наказать все силы в Цзянху Пинглу", - сказал Ли Йе, размахивая рукой.

Ван Ханьшань был ошеломлен.

Ли Йе сделал еще один глоток чая и продолжил: "На самом деле, семья Цуй уже приняла наше приглашение. Как второй человек, получивший наше приглашение, вы должны почувствовать себя честью, потому что только те, кто рано выйдут на сцену, будут квалифицированы на лучшие награды". Что касается вашей заботы о семье... Я понимающий человек, который никогда не принимает поспешных решений. Попросите вашу семью остаться на вилле Qingshui на следующие три дня. Если в этот период никто из Пенглая не появится, вы должны вернуться в префектуру Цин с вашими людьми без промедления".

Опустив свою чашу, Ли Йе подержал другую чашу чая и, придя в Ван Ханьшань, сказал: "Теперь, генерал Ван, мне нужен ответ от вас. Вы будете пить эту чашу чая или нет?"

После долгих усилий и размышлений Ван Ханьшань наконец-то принял решение. Он принял чашу чая обеими руками и сказал: "Я выпью ее!".

Ли Йе улыбнулся.

Он с самого начала знал, что Ван Ханьшань примет его приглашение.

Если после того, как Ван Ханьшань получил приглашение, секта Пэнглая не пришла к ним в течение следующих трех дней, то это было бы просто потому, что они не смогли связаться с семьёй Ван.

Почему не смогли?

Потому что они будут заблокированы Чёрным Офисом.

Если Чёрный Офис мог заблокировать секту Пенглая, это означало, что у них хватило бы сил и на борьбу с ними.

Если бы это случилось, секта Пенглая не стала бы обвинять Ван Ханьшана в том, что он отказался от них. Секта не имела бы никакого смысла обвинять его в том, что он - народ, с которым они даже не могли справиться сами.

Если бы эти две партии были наравне друг с другом по силе, почему бы Ван Ханьшань все равно решил пойти против "Черного офиса" и пожертвовать собой ради плана Пэнглая?

Поэтому Ван Ханьшань решил сначала защитить себя, наблюдая за Черным Офисом и Пэнглаем, чтобы увидеть, кто в конце концов победит.

Когда результат их конфликта прояснится, ему еще не поздно будет выбрать свою сторону. Независимо от того, кто победитель, никто не мог ничего сделать с семьей Ван так легко, так или иначе.

С этого момента... они должны выжить первыми.

Ли Йе и Лю Дажен наконец-то покинули виллу Циншуй.

У ворот Ли Йе тоже смотрел в небо на востоке.

Он знал, что не должен убивать Ван Ханьшана, потому что такой злодейский поступок оттолкнул бы другие силы в Цзянху Пинглу от Чёрного Офиса, в сторону Пэнглая.

Ситуация в префектуре Цин была гораздо более сложной, чем в префектуре Ци.

Ли Йе также никогда не стремился стереть с лица земли весь Цзянху из Пинглу.

Угол его рта мягко изогнулся вверх.

Теперь, когда и семья Цуй, и семья Ван приняли приглашение, осталось только приехать.

Ли Йе вышел из виллы с Лю Даженгом.

Те, кто находился на вилле, вернулись к своей мобильности только тогда, когда они вдвоем находились на довольно большом расстоянии. Все они массировали больные ноги, глядя в направлении, откуда ушли Ли Йе и Лю Дажен. Все были все еще охвачены страхом.

В комнате в глубине виллы маленькая служанка в зеленом халате аккуратно держала в руках кусок нефрита. Клэри сидела на маленькой табуретке в оцепенении, чувствуя на щеках жгучее ощущение. Никто не знал, о чем она фантазировала.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 162 Снова встретиться**

Банда экипажей вошла в маленький городок.

Несмотря на то, что по дороге происходили неприятные вещи, не было причин возвращаться назад, не получив доставленный груз. Более того, карета Цуй Кели поднималась в тыл конвоя карет, а вместе с Су Эмэй и Вэй Сячжуан, ребята из кареты, которые видели, как они дрались, чувствовали себя в полной безопасности.

Благодаря благодарности ребята из кареты, в том числе Ян Фэн, всю дорогу тепло беседовали с Су Эмэй и Вэй Сячжуан. Кроме того, что они попросили совета по выращиванию, возможность пообщаться со сказочной даоской дала бы им шанс похвастаться этим в дальнейшем.

Но Ян Фэн и другие вскоре разочаровались в том, что, как бы тепло они не разговаривали с ней, фея-даосистка всегда была теплой. Хотя она и не относилась к ним с высокомерием, она совершенно не планировала приближаться к ним. Когда они разговаривали с ней, она просто вежливо отвечала им. Тем не менее, пухленький даосист был очень энтузиастом, и он мог долго разговаривать с кем угодно.

Таким образом, Ян Фэн и другие больше не проявляли к ней слишком большого интереса. Даосская фея, очевидно, была тихой и не любила разговаривать с другими, но и не презирала их. Таким образом, они не могли постоянно ее обманывать и действовали ей на нервы. Они не могли разговаривать с ней очень много, но, по крайней мере, они могли произвести на неё хорошее впечатление.

Вэй Сячжуан оглянулся по оживленному городу и повернулся назад, чтобы поговорить с Су Эмэй, которая после расставания с Ли Е молчала: "Старшая сестра, ты знаешь, что делает брат Ли? Он собирается создать проблемы для Чайлд Ван?"

Су Эмэй не привыкла разговаривать с незнакомцами, но с Вэй Сячжуаном ей было очень легко. Однако вопрос Вэй Сячжуан сбил её с толку. Какое-то время она подумала, а потом в неуверенном тоне сказала: "Не знаю... Но я слышал от Ян Фэна, что семья Ван - одна из четырех больших семей в префектуре Цин, поэтому невозможно, чтобы они не отомстили за утрату, которую они понесли. Но странно, что они не появились снова".

Она предположила, что Ли Йе отправилась на поиски семьи Ван. Вэй Сячжуан твердо кивнул, чтобы договориться с Су Эмэй. Но вскоре он снова недоумевал: "В четырех больших семьях префектуры Цин много мастеров. Более того, семья Ван - это семья генералов, поэтому они обладают большой властью". Если бы брат Ли действительно пошёл их искать, были бы какие-нибудь неприятности?"

Услышав слова Вэй Сячжуана, Су Эмэй, который беспокоился за Ли Е, нахмурился. Она на мгновение замолчала, на красивом личике появился Чагрин. "Если бы я знал это, я должен был пойти с ним".

"Но брат Ли не позволил нам." Вэй Сячжуан поцарапал ему голову. "Брат Ли действительно праведен. Когда он встретил нас, он помог вылечить мою постоянную болезнь от пьяного расстройства. Потом, когда он пошёл с нами в семью Цуй, мы планировали хорошо его лечить, но в конце концов, он снова помог нам. На этот раз мы сопроводим господина Цуй в Пенглай. По дороге мы столкнулись с семьёй Ван, преследующей банду экипажей, поэтому брат Ли снова боролся за сохранение праведности..."

Говоря это, глаза Вэй Сячжуана сияли поклонением. "Старшая сестра, ты думаешь, он отстаивает справедливость? Когда мы были в даосском храме, наш хозяин всегда говорил нам, что эти древние фехтовальщики всегда путешествовали по миру, чтобы помочь слабым. Учитывая поведение брата Ли, следует ли его называть фехтовальщиком?"

Су Эмэй немного отвлеклась, а потом крепко кивнула. "Конечно, должен!"

Вэй Сячжуан счастливо засмеялся, когда Су Эмэй согласилась. Пока Су Эмэй думала обо всём, что произошло за последние несколько дней с затянутыми губами, Вэй Сяочжуан задал вопрос, застигнутый Су Эмэй врасплох: "Старшая сестра, перед тем, как спуститься с горы, наш хозяин сказал нам, что если ты можешь встретить кого-то, кто тебе нравится ниже горы, то тебе не нужно возвращаться в даосский храм, и ты можешь жениться". Разве праведность брата Ли не привлекает тебя?"

Су Эмэй не ожидал, что Вэй Сячжуан заговорит об этом внезапно. Какое-то время она была ошеломлена, а потом покраснела. Она смущенно смотрела на Вэй Сячжуань, скривив зубами. "Вэй Сячжуан! Хочешь, чтобы тебя побили?"

Вэй Сячжуан пожала плечами. "Я думаю о твоем браке. Наш хозяин сказал, что в конце концов женщина должна выйти замуж..."

Су Эмэй очень смутилась. Это было на людях, поэтому она хотела выкопать яму и спрятаться в ней. Вэй Сячжуан продолжала говорить об этом, так что ее лицо стало еще красивее с розовым флешем. Она могла только взглянуть на Вэй Сячжуан с предупреждением.

Увидев взгляд Су Эмэй, Вэй Сячжуан подумала, что она несчастна. Он быстро ответил: "Точно. Хотя брат Ли праведен, он немного уродлив по сравнению с нами, понятно, что он тебе не нравится".

"Ерунда! Он не урод!" Су Эмэй мгновенно ответил.

Вэй Сячжуан моргнул пустыми глазами. "Он не урод?" Он быстро откликнулся: "Ну что, тебе нравится брат Ли?"

Су Эмэй был ошеломлён. "Ты... Нет! Кто сказал, что он мне нравится?"

Вэй Сячжуан снова подумал, что понимает, что Су Эмэй имел в виду, и сказал: "В общем, он урод".

Су Эмэй, "..."

Банда повозок остановилась возле ресторана, и мужчины там отдохнули. Ян Фэн пошел на переговоры с персоналом ресторана, а затем вернулся, чтобы сказать Су Эмэй и остальным войти.

За исключением нескольких человек в царстве воинов-наставников, мужчины из кареты не вошли в ресторан. Позже сотрудники ресторана приносили свою еду, чтобы они могли поесть рядом с вагонами, потому что их еда была приготовлена на пару или что-то в этом роде. Выходя на улицу, люди, находящиеся на нижней ступени общества, не ожидали, что войдут в ресторан. Они отдыхали здесь в основном для снабжения сухой едой.

Цуй Кели вышел из вагона, и Вэй Сячжуан с нетерпением позвал его вместе войти в ресторан.

Глядя на вывеску ресторана, Цуй Кели вздохнул. "Я не знаю, где сейчас Чильде Ли". Надеюсь, он не пошел за Чайлдой из семьи Ван... Семья Ван - это семья генералов, а армия Пинглу всегда высокомерна, груба и думает, что они выше закона. Чайлда Ли пошла одна, не с кем о нем позаботиться. Если бы он был связан с семьёй Ван, у него были бы неприятности".

Услышав слова Цуй Кели, Су Эмей почувствовал грусть. Она беспокоилась за Ли Е, поэтому не могла не думать. "Несмотря на то, что у Чайлд Ли высокий уровень культивирования и богатый опыт в Цзянху, все равно слишком опасно быть там одной... После окончания трапезы, мне сказать всем, что я возвращаюсь, чтобы найти его?"

Помня об этом, Су Эмей не могла не оглядываться назад. Длинная улица была огромной и шумной с незнакомцами. Ее сердце вдруг забилось немного быстрее. "Цзянху такой большой, и я не знаком с этим местом, так где я могу его найти?"

Думая об этом, Су Эмэй внезапно услышала яркий смех. А потом из ресторана раздался знакомый голос, приближающийся. "Наконец-то вы прибыли. Я ждал здесь долгое время."

Сердце Су Эмей вдруг забилось быстрее. Она неожиданно повернула голову и увидела, как из ресторана с улыбкой выходит чернокожая красавица. Он подрезал руки на всех. "Я заказал еду и вино и ждал твоего приезда".

"Кто еще, кроме Ли Йе?"

"Почему он здесь?" Су Эмэй безучастно смотрел на Ли Йе и чувствовал себя особенно недоверчиво.

Вэй Сячжуан с радостью выступил. "Брат Ли, как ты приехал до нас?"

Ли Йе улыбнулся. "После того, как я закончил свои дела, я пришёл за тобой. Но я пошёл по меньшим дорогам, так что приехал раньше. Я подумал, что ты приедешь сегодня, и подождал здесь."

Как он сказал, Ли Йе взглянул на Су Эмэй.

Увидев его, Су Эмэй стеснительно пригнула голову. "Этот парень всегда так полон сюрпризов".

Они вошли в ресторан и заняли свои места. Ли Е сел за стол с Цуй Кели, Вэй Сячжуан и Су Эмэй, как обычно, в то время как Ян Фэн и люди из банды экипажа сели за другой стол. Как сказал Ли Йе, он заказывал еду и вино. Вскоре после того, как они сели, была подана горячая еда.

На этот раз, не дожидаясь, пока Вэй Сячжуан задаст вопросы, Цуй Кели сказал Ли Йе: "Только что я сказал двум даосцам, что было бы хорошо, если бы вы не встретились с семьёй Ван, иначе было бы много неприятностей". Мы рады, что ты вернулся в целости и сохранности".

Это замечание было действительно для того, чтобы проверить его. Ли Йе улыбнулся. "Я пошёл повидаться с другом."

"К какому другу?" Вэй Сячжуан был взволнован. Этот молодой даосист, только что поступивший в Цзянху, интересовался всем в Цзянху. "Друг Чильде Ли, должно быть, очень могущественный, так что жаль, что я его не вижу."

Цуй Кели пристально посмотрел на Ли Е и ждал его ответа.

Ли Йе попросил всех начать есть и ответил: "Он не очень сильный, но у вас будет возможность встретиться с ним позже".

Цуй Кели выразительно сказал: "Странно, что семья Ван больше не беспокоит нас после твоего ухода, что не согласуется с их высокомерием".

Вэй Сячжуань широко открыл глаза, чтобы посмотреть на Ли Е, полного ожиданий. "Чильде Ли, ты ходила на встречу с семьёй Ван?"

Спросив его, Вэй Сячжуан внезапно подумал, что это невозможно. В конце концов, семья Ван была очень влиятельной, поэтому, если бы Ли Йе отправился их искать, он бы не вернулся так скоро. Вэй Сячжуан засмеялся, чтобы растопить смущение.

Ли Йе ел с хорошими манерами и безразлично говорил: "Семья Ван? Пока они бы не пришли. Может быть, потому что они видели нашу силу".

Цуй Кели не получил ответа, но он больше не спрашивал, потому что это звучало бы слишком умышленно.

Пока они разговаривали, они не заметили, что кто-то наблюдал за ними время от времени недалеко. Там были двое молодых мужчин и две молодые женщины, мужчины в роскошных одеждах, в то время как женщины в светлых платьях. Они все выглядели хорошо.

Одна из женщин выглядела молодой, около шестнадцати или семнадцати лет, с двумя косами. У нее было маленькое и детское овальное лицо. Под ее изогнутыми ресницами были глаза, похожие на обсидиан. Она любопытно смотрела на Ли Йе.

"Что с тобой случилось, Лу Лу Луо? Что-то не так с тем парнем?"

Рядом с молодой женщиной спросил молодой мужчина с женственным лицом, когда смотрел на ее странное выражение лица. Он увидел взгляд почти незаметной осторожности в глазах Ли Йе.

Молодая женщина по имени Лу Луо мягким голосом ответила: "Ничего". После выздоровления она поспешно опустила голову. Она съела еду, чтобы скрыть свое отсутствие ума. Через некоторое время ее рот был наполнен едой.

"Лу Лу Луо, ты влюбился в него? Ты долгое время был рассеян. У тебя хороший вкус. У этой девочки не только редкая красота, но и высокое культивирование".

Рядом с Лу Луо, женщина в темно-зеленом костюме смеялась над своим смехом. Ей было за двадцать. Глаза ее феникса были очаровательны, а горящие красные губы очаровывали. Особенно когда она смеялась, она была прекрасна вне всякого сравнения.

Молодая женщина ела быстрее и опускала голову ниже. Если бы чаша не была такой маленькой, она бы похоронила в ней голову. Она притворилась сердитой и слабо сказала кокетством: "Сестра Вэй!".

Сестра Вей не собиралась отпускать ее. Белоснежные руки, поддерживающие безупречный подбородок, она с улыбкой смотрела на Ли Йе и в то же время неустанно разжигала неприятности. "Говорят, новичку повезет. Твой первый раз и ты встретил такую редкую детку. Разве это не судьба? Я не сплетничаю, но эта девчонка одета в роскошные одежды, и он свободно передвигается в соответствии с этикетом, так что он, безусловно, молодой человек в благородной семье. Более того, у него нет воздуха, когда он разговаривает с окружающими. Такая девчонка очень редка!"

Сестра Вей намеренно посмотрела на двух мужчин, сидящих за одним столом, с полусмешкой, как она это сказала.

Лу Луо опустил чашу и гневно поднял ее маленькое личико. С рисом на углу рта она торжественно уставилась на сестру Вэй. Она выглядела расстроенной и выглядела так, словно собиралась заплакать, если сестра Вей будет продолжать говорить об этом. Очень невинный и очаровательный взгляд.

Сестра Вей тут же хихикала, слегка тряхнувшись. Ее пухлая грудь покачивалась.

Их палочки чуть не упали на землю, когда двое мужчин за одним столом увидели прекрасную сцену. Но когда они услышали слова сестры Вэй и увидели реакцию Лу Луо на смущение, они посмотрели на Ли Йе с большой враждебностью.

Рядом с Лу Луо, мужчина с женским лицом, который был так нежен в своей манере, не мог больше держать свой гнев. Он и обыкновенный высокий мужчина, стоявший рядом с ним, были учениками секты меча Укун в префектуре Лай, и они были нынешними выдающимися учениками с высоким уровнем возделывания.

Хотя секта меча Укун не могла быть упомянута на одном дыхании с даосской сектой Пэнглая, она также была одной из основных сект в префектуре Лай. С точки зрения статуса в Цзянху, она находилась на одном уровне с виллой Циншуй и виллой Джимо. Люди в Цзянху обычно предпочитали карри.

На этот раз даосская секта Пенглая проводила Конвенцию о бессмертных и даосизме, также была приглашена секта мечей Укун. Вскоре после того, как они ушли, они встретились с этими двумя "женщинами-мечами", которые были заинтересованы в присоединении к веселью Конвенции Бессмертных и Даосизма. Поскольку эти две женщины были очень красивы, они привлекли учениц Секты меча Укун и с гостеприимством сопровождали их на протяжении всего пути.

Однако Вэй Нианчи и Лу Луо, родившиеся в семьях младших дворян, отнеслись к ним с теплым отношением и не относились к ним ни тепло, ни отчужденно. Как бы сильно они ни старались угодить этим двум женщинам, они даже показали Непревзойденный Мечевой Метод Секты Мечей Уконг, но им все равно не удалось завоевать их сердца. Несмотря на то, что втайне они были злы, им не хватало терпения, и они намеревались бороться еще долгое время.

Но теперь, мужчина, появившийся из ниоткуда, сел рядом с ними и даже не поговорил с двумя "фехтовальщицами", но он уже завоевал их расположение. Такое неравенство в обращении сделало двух выдающихся учеников, от которых с детства ожидали будущей надежды секты мечей Укун, нервничать, чтобы сесть.

Сюй Сяньцзянь, с женским лицом, встал первым.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 163 Настойчивость**

Когда Сюй Сяньцзянь встала, очаровательные глаза Вэй Нианчи с блеском и ободрением изогнулись в форму полумесяца, а ее кокетливый рот слегка свернулся. Она ждала хорошего шоу и хотела, чтобы у неё были неприятности.

"Брат Сюй, почему ты стоишь?" Люлуо была шокирована внезапным действием Сюй Сяньцзяня. Она неожиданно моргнула большими глазами и с загадкой посмотрела на Сюй Сяньцзянь.

Сюй Сяньцзянь с фальшивой улыбкой сказал: "Ничего". Чернокожая девчонка настолько сердечна, что я хочу подружиться с ним".

Посмотрев на Вэй Нянчи и Сюй Сяньцзянь, Люлуо вскоре понял. Несмотря на то, что она была молода, она не была глупой, иначе Вэй Нянчи не смог бы ее вытащить. "Брат Сюй, пожалуйста, не уходи!"

Сказав это, она взглянула на Вэй Ньянчи. Её двоюродный брат был очень мил, но она высоко о себе думала. Ей нравилось смотреть, как мужчины сражаются за неё, и ей это нравилось. Поэтому она до сих пор не хотела выходить замуж в свои двадцать лет. "Сестра Вей, пожалуйста, не делайте этого."

Когда Сюй Сяньцзянь стоял на месте, как и ожидалось, и хотел сесть, Вэй Нянчи тайно разозлилась. Хотя Сюй Сяньцзянь и его старший брат, Сунь Шанцзянь, относились к ним с гостеприимством всю дорогу, было очевидно, что они больше заботились о Люлуо, что вызвало недовольство Вэй Нянчи. В конце концов, ее и раньше искали в Цзянху. Когда ее пренебрегали? Она еще не была старой!

Вэй Нианчи моргнула глазами и сразу же пришла в голову идея. "Сестра Люлуо, вам действительно нравится эта детка? Ну, если бы я была в вашем возрасте, я бы тоже поддалась искушению. Он не только красив, но и образован и приличный. Кому бы не понравилась такая девчонка?"

Люлуо сразу покраснел. Изначально Клэри не приходила в голову эта мысль, а только думала, что у чернокурой цыпочки хорошее поведение, поэтому она посмотрела на него несколько раз. Она не любила его с первого взгляда и просто произвела на него хорошее впечатление. Но Вей Нианчи продолжал "промывать ей мозги", что заставило ее поверить, что она влюбилась в него.

Когда Сюй Сяньцзянь увидел эту сцену, его гнев резко возрос. Это зашло слишком далеко! Он не получил никакого преимущества в благоприятном положении, в то время как она влюбилась в кого-то другого! Поэтому он вздрогнул и снова встал. "Он просто красавчик. Сегодня я покажу вам, что это зависит от силы, а не от внешнего вида в Цзянху!"

Как только Сюй Сяньцзянь покинул стол, Люлуо не могла сидеть на месте, поэтому она немедленно встала, чтобы остановить его. "Ну, он ест свою еду и не провоцирует нас". Если он попадет в беду из-за меня, я стану красавицей катастрофы?"

В глазах Вей Нианчи промелькнул намек на холод и сарказм.

Ли Йе разговаривал с Вэй Сячжуаном. Вдруг он почувствовал, что два человека идут к нему, поэтому он повернулся, чтобы посмотреть на них. Сюй Сяньцзянь сердито смотрел на него, в то время как молодая женщина в голубой одежде была взволнована. Она покраснела и пригнула голову, плохо себя чувствуя, когда увидела, что Ли Е смотрит на него.

"В чём дело?" Ли Йе задавался вопросом.

Сюй Сяньцзянь поднял бокал в руке и заявил: "Я Сюй Сяньцзянь из секты меча Укун. У тебя необычное поведение, поэтому я хочу подружиться с тобой. Сначала я предлагаю тост за тебя!"

Сюй Сяньцзянь много раз создавал проблемы другим, поэтому у него был опыт, и он мог делать это с легкостью. Он знал, как не бросать свой вес и не позволять людям ловить его ошибки. Готово, он допил свое вино первым.

Ли Йе странно посмотрел на Сюй Сяньцзянь, немного растерялся. Но после того, как Сюй Сяньцзянь допил вино, Ли Йе не поднял бокал, чтобы выпить.

Когда Ли Йе пил вино, Сюй Сяньцзянь почувствовал себя счастливым. Испытал мирные средства, прежде чем прибегнуть к силе. Теперь, когда ты выпил вина, ты не мог сказать "нет" тому, о чём я бы попросил. Он посмотрел на Люлуо, который пришел необдуманно, не зная, что делать, и чихнул в сердце. "Маленькая девочка, подожди и посмотри, как я покажу свою силу. Не восхищайся мной слишком поздно."

Сюй Сяньцзянь бросил бокал вина наобум элегантными движениями. Он даже не оглядывался назад, потому что знал, что бокал прочно приземлится на стол. Он порезал руки в сторону Ли Йе. "Мы друзья с тех пор, как уже выпили вино. Далее, я надеюсь, вы согласитесь дать инструкции по моему выращиванию!"

Сюй Сяньцзянь чихнул в сердце. "Как ты мог отказаться? Если ты хочешь сохранить лицо, ты должен сказать "да" покорно."

Ли Йе увидел изменение выражения Сюй Сяньцзяня, а затем посмотрел на молодую женщину рядом с ним, которая уклонялась от начала и до конца, так что он знал мысль другой стороны. Он не мог не смеяться с горечью. Он ничего не делал, но катастрофа произошла без причины. Но это было неизбежно, так как он был в Цзянху.

Люлуо наконец-то нашел в себе смелость говорить. Нервная или застенчивая, она споткнулась: "Ну, молодой господин, вам не нужно обращать на нас внимание". Мы беспокоили вас. Видишь, увидимся!"

Говоря это, она повернулась с опущенной головой и с нетерпением потянула мантию Сюй Сяньцзяня.

Сюй Сяньцзянь, конечно, не согласился с ней, вместо этого он поднял голову и громким голосом сказал: "Люлуо, ты высоко думаешь об этой девчонке, не так ли? Значит, у него должно быть хорошее воспитание и характер. Разве он не должен быть готов давать инструкции по моему выращиванию?"

Люлуо был вынужден снова повернуть назад. Когда она посмотрела на Ли Йе, она чуть не заплакала красными глазами. То, что случилось сегодня, полностью поразило ее.

Вэй Сячжуан почувствовал себя озадаченным и удивился, что люди могут попросить инструкций по выращиванию таким образом. Цуй Кели был ясен и понимал, что происходит. Су Емэй посмотрела на Люлуо с затянутыми губами, немного потеряв в мыслях.

Ли Е улыбнулась и сказала Сюй Сяньцзянь: "Ты действительно хочешь, чтобы я дал инструкции по выращиванию?".

Сюй Сяньцзянь порезал ему руки. "Надеюсь, ты поможешь!" Он чихнул тайком. "Когда я одолею тебя, Люлуо будет очень восхищаться мной. Может быть, она тоже влюбится в меня. Ты должна стать моей ступенькой, но я не буду тебя благодарить".

Ли Йе согласился и сказал Сю Сяньцзяню: "Тогда иди на улицу и жди".

Сюй Сяньцзянь знал, что они не могут драться в ресторане, поэтому он не нашел слова Ли Йе проблематичными. Он с гордостью сказал: "Я жду тебя за дверью".

На следующем столе Вэй Нянчи и Сунь Шанцзянь были удивлены и счастливы, что Ли Е согласился на требование Сюй Сяньцзяня без особых разговоров. Для Вэй Нянчи это означало, что вот-вот начнётся хорошее шоу, и ей будет весело. Пока Сунь Шанцзянь называл Ли Е глупым в своем сердце.

Однако веселья не было.

Потому что Сюй Сяньцзянь не выходила.

Он стоял на месте и не двигался.

Ли Йе повернул голову. Он продолжал разговаривать и смеяться с Вэй Сячжуаном и остальными.

Сюй Сяньцзянь вообще не двигался и стоял на месте, как будто его наказывали.

Вэй Нянчи ждала хорошего шоу, поэтому она не могла не призвать его, так как видела взгляд Сюй Сяньцзяня. "Брат Сюй, почему бы тебе не пойти?"

Сюй Сяньцзянь сжимал кулаки, и он вспотел. Он не только не мог пошевелить ногами, чтобы выйти наружу, но и не мог повернуть голову. Когда Ли Йе закончил говорить, он сразу же не мог пошевелиться, как гора, давящая на него!

Он даже говорить не мог!

У Сюй Сяньцзяня конечности были холодные, как будто он упал в ледяную пещеру! Теперь он понял, что столкнулся с мастером!

Сунь Шанцзянь первым заметил что-то странное. Он сразу встал и захотел увидеть, что случилось.

Но он просто встал, даже не развернувшись, и замер на месте с дрожащими руками. Мощность культивирования, тяжелая, как гора, внезапно прижалась к нему и почти заставила его встать на колени!

Вэй Нянчи, наконец, поняла, что Сюй Сяньцзянь и Сунь Шанцзянь были явно подавлены выращиванием, как она видела взгляд Сунь Шанцзянь!

Она прикрыла свой открытый рот и в удивлении широко открыла глаза, невероятно глядя на Ли Йе.

"Его культивирование так высоко до сих пор?"

Теперь даже Люлуо заметил, что что-то не так. Она собиралась заплакать из-за угрызений совести и стыда. Она очень удивилась, увидев Сюй Сяньцзяня, стоящего неподвижно в неудобном взгляде. Когда она оглянулась назад и увидела, что Сунь Шанцзянь стоит лицом к лицу с грозным врагом, она сразу засмеялась в слезах.

Эти двое надоедливых парней были очень доминирующими. Но для Вэй Нианчи она не осталась бы с ними. Только что они сделали ее чрезвычайно смущенной, так что она была счастлива видеть, как их учат.

Вэй Ньянчи смотрела на Ли Йе своим взглядом, сильно отличающимся от того, что было раньше. Ее взгляд был полон сюрпризов и притяжения, и больше не было шуток, как будто она нашла неожиданное сокровище. Она закатила глаза и встала с улыбкой. Она подошла к Люлуо, чтобы взять ее за руки и нежно спросила: "С тобой все в порядке?".

Как грудь сестры.

Видя, как Люлуо качает головой, Вэй Нианчи не мог дождаться, чтобы повернуться, чтобы посмотреть на Ли Е, с апологетической улыбкой, что она думала, что это безупречно, но очаровательно. "Простите, что беспокою вас". Это моя вина, что я не сдерживала любопытство моей младшей сестры. Я извиняюсь перед тобой."

Ли Йе взглянул на Вэй Нианчи, а потом он отодвинул глаза, ничего не сказав.

Вэй Ньянчи был слегка ошеломлён. "Я так красива, но почему он просто взглянул на меня и оглянулся, как будто ничего не случилось?"

Она не довольствовалась презрением, поэтому хотела сохранить лицо. Более того, Ли Йе, очевидно, была юношей из богатой семьи, и у нее было гораздо лучшее семейное окружение, чем у нее. Самое главное, что его выращивание могло полностью подавить Сюй Сяньцзянь и Сунь Шанцзянь. Она еще не вышла замуж и до сих пор путешествует по Цзянху, потому что хотела найти такого "богатого мужа" для своей семьи. Теперь, когда она встретила его, как она могла так легко его отпустить?

Вэй Нианчи ярко улыбнулась и сказала: "Я только что обидела тебя, так что, похоже, ты злишься на меня". Как насчет того, чтобы я выпил бокал вина для самонаказания?"

Не дожидаясь отказа Ли Йе, она вернулась к столу и налила бокал вина. Подойдя к Ли Йе, она выпила все это одним глотком, а затем с более очаровательной улыбкой сказала: "Ты доволен?".

Ли Йе просто посмотрела на нее слегка, не сказав ни слова.

Чувствуя холод Ли Йе, Вэй Нианчи тайно скребла зубами. "Я видел, как много людей выпускали в эфир, но ты никому не нравишься". Куда бы я ни пошёл, я буду польщён другими". Меня никогда так не пренебрегали!"

Вэй Нианчи была полна решимости и не желания признавать поражение, поэтому она налила себе еще один бокал вина. "Если вы не удовлетворены, я выпью еще раз."

В удивительном взгляде Люлуо Вэй Нианчи выпила три бокала вина.

Вино для неё было ничем, но она намеренно качала тело, держа лоб на лице, как будто была пьяна. "Если я напиваюсь рядом с тобой, как ты можешь избавиться от этого? Здесь так много людей, которые смотрят, что я не верю, что ты осмеливаешься игнорировать меня все время!"

"Сестра Вэй, с вами все в порядке?" Люлуо думала, что Вэй Нианчи действительно пьяна, поэтому она очень волновалась и винила себя. "Это моя вина, что я втянула тебя в неприятности!" Она взяла винный горшок и бокал Вэй Ньянчи, чтобы загладить вину лично перед Ли Е.

Ли Йе, которая игнорировала Вэй Ньянчи, наконец-то обратилась к Люлуо. "Маленькая девочка не должна пить вино". Я не злюсь на тебя."

Люлуо почувствовал себя немного удивлённым. Винный горшок и стеклянная чашка на каждой руке, она стояла там ошеломленная, не зная, что делать.

Вэй Нианчи была так в ярости, что чуть не потеряла контроль над своим гневом. "Я так старалась выпить столько вина, но ты меня не остановила, в то время как Люлуо еще не пил вино, но ты волнуешься". Как ты можешь быть таким пристрастным?!"

Вэй Нианчи скребла зубами, но улыбнулась ярко. "Молодой господин, можно нам присесть? Так много людей наблюдают за нами."

Сказав это, она моргнула своими слезливыми глазами, чтобы посмотреть на Ли Йе. Вэй Нианчи ясно знала, что когда женщина была подвыпившей, она была очень очаровательна. Она была уверена в своей внешности, которую коснулось бесчисленное множество мужчин. Она не верила, что сегодня она потерпит неудачу!

"Он обвинил меня из-за Сюй Сяньцзяня". Даже если он теплый, до тех пор, пока я упорствую, может ли он действительно игнорировать мою красоту?".

Как только Вэй Нянчи закончил свои слова, Су Эмэй, который сидел перед ней со спиной лицом к ней, встал в сторону, чтобы дать ей место, прежде чем Ли Е смог ответить.

Вэй Нианчи увидел лицо Су Эмэй.

Сразу же, она стояла ошеломленная там с открытыми красными губами!

"Как такое возможно?"

Ее уверенность в своей внешности была разрушена в одно мгновение!

И она также поняла, почему Ли Е была так равнодушна к ней.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 164 Плач**

Честно говоря, Вей Нианчи была красивее обычных женщин. Она обладала очаровательной внешностью и очаровательным темпераментом, поэтому обращалась к обычным мужчинам. Обычно в Цзянху было меньше женщин, чем мужчин, которые не могли удовлетворить потребности. Поэтому неудивительно, что Вэй Нианчи была популярна своим обаянием. Человек, стоящий сейчас перед ней, был Су Эмэй.

В голову Вэй Нянчи пришла мысль, когда она увидела лицо Су Эмэй. "Она прекрасна, как Чанъэ".

Доверие Вэй Нянчи было подорвано, и она, наконец, поняла, что Ли Е, естественно, не будет смотреть на нее по-другому с такой феей спереди. Говорили, что тот, кто видел океан, ничего не подумает о реках; тот, кто видел великолепные облака в Ушане, никогда не заинтересуется облаками в другом месте. А теперь море и Ушань были впереди.

Вей Нианчи чувствовал себя беспомощным.

Люлуо уже сел. Она посмотрела вверх и потянула за рукав Вэй Нянчи, любопытно посмотрев на Вэй Нянчи своими большими, слезливыми глазами. У Вэй Ньянчи не было выбора, кроме как сесть. Но в этот момент настроение Вей Ньянчи изменилось. У нее больше не было настроения играть в трюки, чтобы заставить Ли Йе.

Ли Йе не кусал Люлуо, но и не относился к ней тепло. Что касается Вэй Ньянчи, естественно, он не обращал на неё внимания... Он мог видеть сквозь нее одним взглядом и одним словом, что она сказала, потому что у него уже были сотни лет опыта до переселения.

Независимо от семейного происхождения, любовь была одной из тем Цзянхуерса. Так много мужчин привлекли бы фехтовальщицы, в то время как молодые фехтовальщицы хотели завоевать сердца детей с высоким уровнем образования и хорошим семейным прошлым, чтобы обеспечить остаток своей жизни до того, как они состарятся и уйдут на пенсию из Джиангху. Поэтому люди могли стать свидетелями многих превратностей и любовных историй.

Цзянху был не только ярмаркой тщеславия, но и полем боя. Война без оружия была на самом деле более распространенной, чем кровавая схватка.

После того, как Вэй Нианчи сел, у него не было уверенности в себе, чтобы продолжать склоняться в сторону Ли Е. Было важно знать себя. Даже если она не хотела признавать, красивая внешность Су Эмэй и незапятнанный темперамент были слишком ослепительны.

Вэй Nianci не разговаривал с Ли Е, так что Ли Е, естественно, не обращал на нее внимания, в то время как Люлуо было любопытство и говорил с Ли Е счастливо. Постепенно её маленькое лицо наполнилось блеском. Когда Вэй Нианчи увидел её взгляд, она стала очень ревновать.

"Маленькая девочка, которая не повзрослела, заслуживает твоего теплого приветствия? Хотя я не могу сравниться с этой даоской, я намного лучше этой молодой девушки. Даже если я с тобой не разговариваю, не слишком ли это неуважительно с твоей стороны, что ты так холодна со мной?" У Вэй Нианчи была ненависть в сердце.

Неосознанно, её мрачное сердце снова было живым. Но на этот раз у нее больше не было боевого духа, а была ненависть. Вэй Нянчи посмотрел на Сюй Сяньцзянь, который стоял в стороне, как будто был наказан и ненавидел свою некомпетентность. Сейчас он был таким доминирующим, но теперь он был как неудачник!

Вэй Нянчи взглянул на Ли Йе и тайно чихнул. "Несмотря на то, что у тебя высокое возделывание и хорошее семейное окружение, сегодня ты оскорбил Секту Мечей Укуна, так что последствия будут сказываться на тебе позже". Эти два парня узко мыслят, так что я жду и посмотрю, как вы сможете в будущем путешествовать в Цзянху префектуры Лай!".

Вэй Нианчи прокляла в сердце и пожелала, чтобы Ли Йе был убит немедленно. Раньше она делала все возможное, чтобы завоевать его расположение, но когда она поняла, что не может достичь своей цели, то пожелала Ли Е немедленно умереть.

Вскоре, Ли Йе и другие закончили свою еду. Ян Фэн и ребята из кареты также покинули стол, чтобы подготовиться к выходу, в то время как Ли Йе и другие не собирались откладывать, поэтому он закончил разговор с Люлуо и встал.

Ли Йе, казалось, думал о Сюй Сяньцзяне в этот момент, поэтому он повернулся, чтобы взглянуть на Сюй Сяньцзянь. Он улыбнулся и сказал: "Вы довольны моими указаниями?".

Сюй Сяньцзянь сразу почувствовал, что давление на него исчезло, так что его конечности наконец-то могли пошевелиться. Он не мог не разозлиться от смущения и хотел бороться против Ли Йе, однако, он ясно знал, что он далеко позади Ли Йе в выращивании, так что если бы он сражался опрометчиво, то попросил бы оскорбить его. Но он не хотел терять лицо перед Вэй Нянчи и Люлуо, поэтому он скрежещал зубами и говорил: "Интересно, из какой секты вы пришли? Я, вождь, когда-нибудь лично возьму учеников из секты меча Укун, чтобы навестить тебя"!

"Ты главный ученик секты меча Укун?" Ли Йе был слегка удивлен.

Сюй Сяньцзянь подумал, что Ли Йе испугался, и гордо поднял подбородок. В глазах ожидающего Вэй Нянчи он чихнул. "Теперь ты боишься? Я говорю тебе, что в настоящее время я главный ученик секты меча Укун! Ты должен быть осторожен, когда в будущем встретишься с людьми из секты меча Укун в Цзянху..."

Маленькое лицо Люлуо сразу побледнело, и она посмотрела на Ли Йе с тревогой.

Ли Йе улыбнулась. "Секта меча Укун - известная секта, поэтому её нельзя недооценивать."

"Хорошо, что ты это знаешь!" Сюй Сяньцзянь почувствовал себя очень счастливым и поднял голову ещё выше.

"В этом случае это приглашение будет передано секте меча Укун от вас, главного ученика". Ли Йе взял приглашение на Чемпионат Кунг-фу и бросил его на Сюй Сяньцзянь.

"Не так-то просто посетить мою секту меча Укун!" Сюй Сяньцзянь сказал с гордостью. Он не ожидал, что другая сторона даст Секту мечей Укун приглашение, так что у него должно быть что-то, о чем он может попросить. "Что ж, к тому времени у меня будет шанс отомстить за сегодняшнее унижение!"

Вэй Нианчи тоже не ожидала такого поворота событий, поэтому она тут же телепортировалась и почувствовала себя более комфортно с Сюй Сяньцзянем, когда снова посмотрела на него. Она не могла не думать, что позже она должна поладить с главным учеником, чтобы он помог ей избавиться от гнева?

Сюй Сяньцзянь открыла приглашение и взглянула на него. Он был весь затвердевший с дрожащими руками. Приглашение было похоже на горячую картошку, поэтому он понятия не имел, стоит ли ему его брать или нет. Его выражение внезапно стало чрезвычайно мрачным.

Когда Сюй Сяньцзянь снова посмотрел на Ли Е, его глаза были полны страха, что он не сможет спрятаться. "Ты, ты..."

Дело об умиротворении Цзянху префектуры Ци было давно передано в префектуру Лай. Никто в Цзянху не знал, что Чёрный кабинет является важной властью нового комиссара, и у него было много мастеров.

Секта меча Укун была хуже некоторых, но лучше многих. Он мог победить маленьких культиваторов, но далеко отстал от даосской секты на горе Хуафучжу. В конце концов, гора Хуафучжу смогла подавить Цзянху, в то время как Секта меча Укун была так же известна, как вилла Циншуй и вилла Джимо в префектуре Лай, так как же она могла выдержать власть Черной канцелярии?

Ли Йе вышел из ресторана с зажатыми за спиной руками. "Повернись и отправляйся в префектуру Цин в течение трёх дней. Помни, что нельзя откладывать ни на минуту."

Пока Ли Йе не исчез в дверном проёме, руки Сюй Сяньцзяня всё ещё дрожали, а лицо было бледным.

Вэй Нянчи ожидала, что Сюй Сяньцзянь преподнесет Ли Йе урок с силой Укунской секции меча, но она не ожидала, что Сюй Сяньцзянь будет выглядеть таким испуганным, когда увидит содержание приглашения, поэтому она в недоумении пошла дальше. "Брат Сюй, кто этот парень? Что не так с приглашением?"

Вэй Нянчи хотел увидеть содержание приглашения, но неожиданно Сюй Сяньцзянь ударил ее по лицу, так что она упала на землю и сбила со стола и стула, вино пролилось на нее.

Взглянув на страх, обиду и недоумение Вэй Нианчи, Сюй Сяньцзянь, который относился к ней с гостеприимством, скрежеща зубами, как гадюка. "Ты п\*ч! Сегодня во всем виноват ты! Ты позволил секте меча Укун спровоцировать человека, которого нельзя спровоцировать, так что если с сектой меча Укун что-то не так, я убью тебя и все твои семьи и родственников лично до этого момента!".

Готово, Сюй Сяньцзянь назвал Сунь Шанцзянь, переступил через Вэй Нянчи и ушел, не оглядываясь назад.

Прикрывая лицо, Вэй Нянчи какое-то время была рассеяна, как будто потеряла душу.

Хотя Секта меча Укун не могла сравниться с четырьмя большими семьями в префектуре Цин, она была гораздо сильнее, чем маленькая дворянская семья, в которой родилась Вэй Нянчи, поэтому её семья абсолютно не могла вынести гнева другой стороны. Первоначально, она хотела выкрикивать благосклонность к секте меча Укун, но ей не нравилось высокомерие Сюй Сяньцзяня. У Ли Йе была высокая культура и она была богата, поэтому она хотела покататься на хвосте у Ли Йе, но она не ожидала, что в итоге у нее ничего не получится. В конце концов, она перенесла чрезвычайно большое оскорбление на публике и даже втянула в это свою собственную семью!

Вэй Нианчи не могла не плакать на руках.

Люлуо безучастно смотрел на пустую дверь, гадая, что делать. Она знала, конечно, что то, что случилось с Вэй Ньянчи, было все из-за красивого ребенка в черном. Но когда они ели вместе, он выглядел таким нежным. Как он мог так бояться?

"Кто он такой?"

...

После того, как он покинул виллу в Циншуе, Черный офис был занят раздачей приглашений. Ли Йе также взял с собой несколько приглашений. Если бы он встретился с квалифицированными силами Цзянху, он бы разослал приглашения, но он просто не ожидал, что встретится с учениками Секты меча Укун, которые взяли на себя инициативу, чтобы найти вину во время трапезы.

Ли Е не знал, что Сюй Сяньцзянь дал пощечину Вэй Нянчи из-за страха, но даже если бы он знал это, то не чувствовал бы себя странно. Страх Сюй Сяньцзяня был отчасти из-за "Чёрного кабинета", а отчасти из-за даосской пэнлайской секты. В конце концов, получив приглашение Чёрного Бюро, он оскорбил бы даосскую секту Пенглая.

Цуй Кели вернул приглашение Ли Йе и вздохнул. "Чайлд Ли, я не знаю, что ты член Чёрного Бюро". Простите за мое невежество!"

Ли Йе забрала приглашение и убрала его. Он улыбнулся, когда услышал это. "Я не собирался от тебя прятаться, но меня заставила ситуация. Надеюсь, ты не возражаешь."

Цуй Кели выглядел понимающим, а потом случайно спросил: "Для твоего культивирования, я думаю, у тебя высокое положение в Черном Офисе. Не знаю, знакомы ли вы с Вашим Высочеством Принцем Ан?"

Ли Йе всерьёз сказал: "Очень знаком".

Цуй Кели посмотрел на Ли Йе с выражением уверенности, что сделало Ли Йе особенно неудобным. Он задался вопросом, подозревал ли Цуй Кели его личность?

Вэй Сячжуан снова выбежал спасать Ли Е бессознательно. Он с воодушевлением спросил: "Что это за секта - Чёрный кабинет? Вы хорошо знакомы с Вашим Высочеством принцем Анем? Что это за человек, Ваше Высочество Принц Ан? Он новый комиссар Пинглу!"

Даже Су Эмэя выглядел подозрительно.

Ли Йе чувствовал себя необычайно смущённым и думал, что если они продолжат спрашивать, то он признается. Но вскоре эта идея была подавлена Ли Йе.

Теперь ребята из кареты были на стороне. Здесь было так много людей, и ситуация была сложной. Если бы новости просочились так, что даосская секта Пенглая знала его личность, это определенно послало бы людей убить его. Возможно, что директор таоистской секты Пенглая сделал бы это лично. Даже если Ли Йе не боялся, он должен был учитывать Цуй Кели и остальных.

Ли Йе случайно ответил Вэй Сячжуану, а затем сменил тему. "Почему пропала охрана господина Цуй?"

Вэй Сячжуань сразу же ответил: "По дороге мы встретили некоторых беженцев, живущих снаружи. Они были бездомными и особенно бедными, поэтому господин Цуй взял их и попросил охранников отвезти их обратно в префектуру Цин".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 165 Снова встретиться с младшей жрицей**

Ли Йе кивнул. С середины Танской империи проблема беженцев на самом деле не была решена, но имела разную остроту. Если проблема аннексии земель не могла быть решена, беженцы не исчезали. В пяти штатах Пинлу, вы могли бы знать, как трудна жизнь простых людей, просто глядя на то, как дела у семьи У в префектуре Ци и на горе Хуафучжу, так что не удивительно встретить беженцев на этом пути.

Думая об этом, Ли Е взглянул на Цуй Кели. "У этого конфуцианского ученого действительно есть сердце для коммунистического народа. Он знал, что если он вернёт беженцев в семью Цуй в префектуре Цин, то это будет большим бременем для семьи Цуй, но он всё равно это сделал. Более того, он знал, что поездка была опасной, но он всё равно позволил своим охранникам сопроводить беженцев обратно. У него большое сердце".

Они не ушли далеко, когда банда экипажей впереди внезапно замедлилась, будучи заблокирована кем-то. Там был довольно грохочущий обед. Ли Йе спросил Ян Фэна, и Ян Фэн ответил в беде: "Увы, группа бездомных беженцев плачет впереди, потому что кто-то умер от голода. Большой господин пожалел их, поэтому заставил людей из кареты дать им половину своей сухой еды".

Ли Йе и Цуй Кели посмотрели друг на друга и разошлись со своей лошади и кареты. Следуя за Ян Фэном, они пошли посмотреть, что происходит.

На обочине дороги перед бандой экипажей стояла группа беженцев в лохмотьях, которые выглядели бледными и худыми, мужчины и женщины, молодые и старые. Некоторые из них умирали, сидя неподвижно на земле. Мужчины из каретной бригады раздавали им еду, и тут же наступала спешка. Большой Магистр боролся за сохранение порядка.

Вокруг дерева собралось несколько женщин и детей, и среди них были слышны стоны.

Когда Ли Йе и остальные шли вперёд, они увидели грязного ребёнка, держащего мёртвую женщину, плачущего сердцем под деревом. Младенцу было семь или восемь лет, и волосы у него были лохматые и желтые. Он плакал так сильно, что в его глазах уже не было слез. Женщина на его руках была сведена к коже и костям с выпячивающимися скулами и опущенными глазами. Она выглядела страшно. Ее голые руки были сухими, как мёртвые ветви, с ясными меридианами и без плоти.

Рядом с мальчиком была гнилая груша.

Беловолосая старуха сказала задушенным голосом: "Им нелегко". Позавчера его мать тайно побежала на поле, чтобы забрать для него частично гнилую грушу. Она вернулась в синяках, и у нее кровоточили колени. Я не знал, сколько раз она падала на дорогу и как далеко ее преследовали. Она едва могла стоять, и ее лицо было бескровным..."

Вытирая слезы, старуха сказала: "Этот ребенок филиален. Он не хотел есть частично гнилую грушу и отдал ее своей матери, но мать отказалась и даже ругала его. Он держал грушу в кармане. Прибыв сюда сегодня, его мать, наконец, не смогла больше держаться и рухнула. Ребенок вытащил грушу и накормил свою мать, чтобы она могла жить. Но кто бы мог подумать, что груша полностью сгнила и ее вообще нельзя было съесть".

Старуха плакала так слабо, что села на землю. Она не могла не горевать. "Как жалко! Никто из них не съел грушу в конце концов, так что его мать была избита зря... Как жалко!"

Ли Йе и остальные с грустью смотрели сцену. Су Эмэй повернула голову, чтобы вытереть слезы.

Внезапно пухлый парень опустился на колени рядом с женщиной и положил руку на ее пульс, как другие с удивлением смотрели на нее. Это был Вэй Сячжуан. Он сосредоточился на том, чтобы почувствовать её пульс какое-то время. Вдруг он скрежет зубами и посылает тонкого Духовного Ци в женский меридиан. Через некоторое время лицо женщины покраснело и она кашляла.

"Ах, она дышит!"

"Жива? Она не может быть живой, не так ли?"

"Таоист, есть ли для нее надежда?"

Все были приятно удивлены и начали говорить. Мальчик был ошеломлён и вдруг встал на колени перед Вэй Сячжуаном. Он продолжал коровиться, и вскоре у него сломался лоб и пошла кровь. "Пожалуйста, спасите жизнь моей матери. Пожалуйста, спаси жизнь моей матери..."

Су Эмэй быстро помогла мальчику подняться и обратилась к Вэй Сячжуану с беспокойством: "Ты можешь спасти её?"

Лицо Вэй Сячжуан побледнело. Он скрежет зубами и говорит: "Я не уверен, но попробую!"

Беженцы были очень рады и продолжали просить Вэй Сячжуан помочь женщине. Но когда они посмотрели на Вэй Сячжуань, то испугались с большим трепетом. В его бросающемся в глаза даосском халате было благородство, которое не выносило оскорблений.

Цуй Кели срочно сказал: "Быстро посадите ее в карету. Кто умеет готовить кашу? Где карета?"

Вэй Сячжуан забрал женщину. Как только он вышел из толпы, он увидел, что экипаж, находившийся в конце колонны, остановился у обочины дороги и что чайник, который изначально использовался для заваривания чая, также был взят Ли Е. Внутри было просо. Он сказал Ян Фенгу и остальным: "Дайте мне немного воды".

Беженцы, которые сваливали хлеб в свои руки, видели, как люди из кареты внезапно стали заняты.

Вэй Сячжуан перенес женщину в карету, а Ли Йе обработал просо и приготовил кашу на месте, используя Духовный Ци как огонь. Когда он закончил, женщина ещё не проснулась. Но когда Су Эмэй накормил её кашей, она инстинктивно смогла проглотить, так что казалось, что надежда есть.

Услышав хорошие новости, беженцы позвали Ли Е, Вэй Сячжуан и других бессмертных и поклонились им. Но лицо Ли Йе было чрезвычайно мрачным.

В конце концов, Цуй Кели забрал беженцев с собой. У него не было охраны, чтобы сопроводить их в префектуру Цин, и он не мог оставить их умирать на обочине дороги, поэтому он мог взять их только с собой.

С едой банды карет и деньгами, которые были у Цуй Кели и других, они не собирались голодать. Мышление Цуй Кели было очень простым. Он отвез их в Пенглай, а затем отвез обратно в префектуру Цин и нашел способ разместить их там.

По дороге Цуй Кели тяжело сказал Ли Е: "Префектура Цин немного лучше, потому что комиссар берет на себя управление штатом, в то время как в других штатах беженцев больше". Особенно в последние годы в мире царит хаос, а центральные равнины находятся в состоянии войны, поэтому многие беженцы спасаются бегством, и многие из них вливаются в Пинглу". А различные силы в Пинглу пытаются расширить свои силы и запастись продовольствием в готовности к грядущей турбулентности, поэтому все больше людей теряют свои земли и отбирают у повстанцев их зерно, что приводит к еще большему увеличению числа беженцев".

Он вздохнул. "Если так будет продолжаться, Пинлу превратится в беспорядок, даже если повстанцы Ван Сяньчжи и Хуан Чао не придут. И как только они прибудут, беженцы быстро обратятся к мятежникам из-за еды".

Ли Йе холодно сказал: "Есть люди, которые управляют имуществом семьи Цуй, и арендаторы, которые выращивают поля семьи Цуй, так как же семья Цуй будет справляться со всеми беженцами, которых вы привезёте домой? Ты не можешь накормить их, пока они ничего не делают".

Цуй Кели серьезно сказал: "Единственный способ - это вернуть пустырь". Но восстановление пустошей не решит основную проблему. Более того, когда комиссар прибудет, он должен начать с рассмотрения общей картины и призвать все руки к тому, чтобы была возможность искоренить проблему беженцев".

Ли Йе замолчал.

Поэтому за перевозкой Цуй Кели последовало всё больше и больше беженцев. Беженцы, встреченные на дороге, сознательно присоединились к очереди, поэтому в течение дня их было более 100 человек.

Таким образом, этот конфуцианский ученый, имея длинную очередь беженцев, отправился по непредсказуемой дороге.

...

Той ночью была гроза.

Банда карет отдохнула на курьерской станции, а беженцы сгрудились под карнизами коридора.

Раздавая еду беженцам, Ли Йе встал с подносом в руке. По стечению обстоятельств, он посмотрел вверх и увидел недалеко вспышку молнии. В этот момент Ли Йе увидел маленькую и изящную фигурку, стоящую на вершине саранчи возле курьерской станции. Во время грозы и дождя она стояла на листьях.

Проливной дождь отскочил назад на десять сантиметров вокруг нее, очерчивая ее элегантную фигурку ярко и ясно. Когда она увидела Ли Йе в молнии и дожде, ее ясные глаза стали спокойными и глубокими. Ее полоса волос и фиолетовые волосы трепетали от ветра и дождя, словно призрак с духовностью.

Это была третья ночь после того, как семья Ван получила приглашение.

Черный офис уже разослал более двадцати приглашений.

Ли Йе знал, что она придет.

Младшая жрица.

Ли Йе передала поднос Су Эмэю. "Вы все оставайтесь здесь".

Когда она смотрела в шоке, Ли Йе взлетела и прыгнула прямо на вершину дерева!

В воздухе Ли Йе держал свой меч Люка. Яркий голубой свет срубился в темном ночном небе!

Младшая жрица быстро сделала печать перед своей грудью руками. Духовная Ци подпрыгнула на кончики пальцев, как пламя, что было приятно. Несколько цепей из зеленых листьев, выстреливших из саранчи у ее ног, скрутились, как змеи, и встретились с падающим мечом Ци.

Как только он закончил с первым мечом, он срубил второй и третий меч подряд!

Три голубые лампочки, как три волны, шли одна за другой.

Меч Ци разбил цепи листьев, и волны Духовного Ци внезапно распространились по кругу. Разбитые листья трепетали над саранчой и были избиты дождем во вспышке молнии!

После трёх последовательных волн Духовной Ци Ли Йе уже прыгнул в небо над саранчой. Среди летящих сломанных листьев меч Люка пронесся сквозь дождь прямо к младшей жрице!

В мгновение ока его меч оказался перед лицом младшей жрицы, и Ли Йе даже смог увидеть зрачки ее ясных глаз. Однако, он не видел ее паники. Из угла глаз Ли Йе заметила, что ее гибкие пальцы все еще быстро меняются и делают печать.

Цепь из листьев толщиной с руку внезапно вылетела от младшей жрицы и быстро спуталась с мечом Люка. В тот самый момент меч сбился с курса. Младшая жрица слегка наклонила голову, так что меч Люка пролетел мимо нее.

Они промахнулись мимо друг друга. Летающие фиолетовые волосы ударили Ли Йе по лицу, отчего он почувствовал онемение и зуд. Сквозь волосы Ли Йе увидела идеальную мочку уха с аметистовой сережкой. В свете меча Ци произошла вспышка застекленного света.

Когда Ли Йе повернулась, младшая жрица улетела назад с вершины дерева. Ее одежда трепетала вперед, а длинные волосы покрыли половину лица. Клэри подержала слабую руку и почти незаметным движением нарисовала на кончике пальца узор Инь и Ян.

Сразу же на саранче поднялась волна зеленых листьев. Бесчисленные листья взлетели вверх, превратившись в острые мечи, и вместе выстрелили в направлении Ли Йе!

Ли Йе овладел мечом Люка, вызвав волны чешуйчатых огней меча, чтобы плотно защитить себя.

Прорвав мечную сетку из листьев, он наступил на вершину дерева и вновь прыгнул в сторону младшей жрицы.

Младшая жрица повернулась и улетела от вершины дерева. Она распахнула руки рукавами, танцуя, как неуловимая жаворонок.

Держа в руках меч Люка, Ли Йе не спускал глаз с младшей жрицы и гнался за ней, быстро наступая на листья. Он прошел прямо сквозь дождь, постепенно удаляясь от курьерской станции.

Старшая жрица еще не появилась, но Ли Йе не испугался. До тех пор, пока они не ссорились на курьерской станции, он мог не навредить невинным. Что касается засады, то казалось, что Ли Йе был один, но это не так.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 166 Смертельная ловушка 1**

Глава 166 Смертельная ловушка (1)

Культиваторы среднего звена в Qi-рефининге не смогли догнать младшую жрицу или Ли Йе. Они вдвоем покинули курьерскую станцию одну за другой, в тысячах метров в одно мгновение.

Ночью шел дождь и гроза. Иногда молния освещала лица беспокойных беженцев под карнизами курьерской станции.

В сотнях шагов от курьерской станции по широкой официальной дороге к курьерской станции шел человек с зонтиком.

Зонт был самым распространенным бумажно-масляным зонтиком, а его поверхность была окрашена зелеными листьями лотоса и розовыми лотосами. Рука, державшая зонтик, была багряной, а пальцы - стройными и длинными. Женщина под масляно-бумажным зонтиком была высокой, и ее ноги, которые были длиннее одного метра, шаг за шагом шли вперед.

Женщину с зонтиком сопровождал даосист среднего возраста с мечом на спине. Даосист засунул руки в рукава и время от времени спокойно смотрел на курьерскую станцию. У него не было зонтика, но и он не промок. Порыв ветра расчесал его лицо, но сухая одежда и волосы совсем не трепетали.

"Тебе не обязательно приходить", сказала старшая жрица, слегка недовольная.

"Я должен прийти", - спокойно сказал даосист среднего возраста.

"Хозяин нам не доверяет?" Старшая жрица нахмурилась.

"Немного", - прямо сказала даоска средних лет.

"Почему?" Старшая жрица сдерживала свой гнев.

"Твоя сила", - ответил даоска среднего возраста.

"Хозяин не доверяет нашей силе, а доверяет твоей?" Старшая жрица чихнула.

"Со мной хозяин может быть уверен."

"Я не понимаю."

"Ты должен понять."

Старшая жрица остановилась и посмотрела вдаль на курьерскую станцию с тусклым светом, безмолвным какое-то время. "Черный офис" прибыл в префектуру Лай, но что с того? Вокруг Цуй Кели всего три культиватора, и только один человек заслуживает нашего внимания".

Даосист среднего возраста тоже остановился. "Это тот, кто сражался против тебя на вилле Джимо или тот, у которого на спине персиковый меч?"

Старшая жрица сказала: "Тот, что с мечом из персикового дерева на спине, как раз в середине Ци-рафининга. Несмотря на то, что он ученик этого человека, теперь нечего бояться".

Даосист среднего возраста не прокомментировал.

Старшая жрица повернулась посмотреть на него. "Кто эта чернокожая девчонка, с которой мы сражались?"

Даосист среднего возраста сказал: "Вот почему хозяин послал меня сюда".

Старшая жрица спросила: "Что ты имеешь в виду?"

Даосист среднего возраста ответил: "Я не знаю".

Старшая жрица ответила: "Он человек из Чёрного кабинета?"

Даосист среднего возраста сказал: "Чёрный кабинет нельзя недооценивать".

Старшая жрица чихнула.

Даоска среднего возраста сказала: "Новый комиссар Пинглу - принц Ань Ли Йе". Хотя он еще не прибыл в префектуру Лай, он уже сбил с толку Пинглу-Дзянху. Он ничего не задумал. Мы все раньше смотрели на него свысока".

Старшая жрица спросила: "Это только из-за префектуры Ци и Чёрного кабинета?"

Даосист среднего возраста сказал: "Разве этого недостаточно?"

Старшая жрица спросила: "Сколько неприятностей они могут заработать?"

Даосист среднего возраста сказал: "Черный офис выдал 23 приглашения в течение трех дней, и все люди, которые приняли приглашения, остаются на месте, включая семью Ван".

Старшая жрица была ошеломлена.

Она спросила: "Ты их видела?"

Даосистка среднего возраста ответила: "Почему я должен их видеть? Я хочу встретиться с Черным Офисом".

Старшая жрица сказала: "На курьерской станции есть люди из Чёрного кабинета?"

Даоска среднего возраста сказала: "Может быть."

Старшая жрица сказала: "А если так?"

Таоистка средних лет сказала: "Убейте их, конечно".

Старшая жрица сказала: "Сколько людей мастер-диспетчеров разобрались с черным офисом?"

Даоска средних лет сказала: "Неважно, сколько людей было послано, и главное, чтобы было послано достаточно людей, чтобы избавиться от Чёрного кабинета".

Старшая жрица сказала: "Семья Цуй уже приняла приглашение и дала понять, что они будут выполнять его приказы". Если чернокожий ребенок действительно из Чёрного кабинета, то Цуй Кели должен быть тайно защищён Чёрным кабинетом".

Даосист среднего возраста сказал: "Я намерен заставить их разоблачить, а затем я выслежу Черный офис".

Старшая жрица сказала: "Неужели они действительно появятся?"

Даосист среднего возраста сказал: "Они уже появились".

Семь или восемь культиваторов в голубых мантиях уже появились с обеих сторон курьерской станции и шли к Старшей жрице и даоске среднего возраста с официальной дороги.

Средневековый сказал: "У меня вопрос".

Старшая жрица сказала: "У вас достаточно времени, чтобы спросить".

Даосист среднего возраста спросил: "Почему у тебя есть зонтик?"

Старшая жрица ярко улыбнулась. "Потому что он прекрасен."

Не только бумажно-масляный зонтик, но и свет от меча внезапно появились красивые.

...

"Ты выбрала хорошее место."

Ли Йе сказал младшей жрице, остановившись на поляне в пустыне.

Земля была ровной под его ногами, и дикая трава была по колено вокруг него. Но на другом конце поляны, более чем в ста шагах от него, у подножия холма стоял лес. Младшая жрица стояла на вершине дерева и смотрела на него, не сказав ни слова.

Даже если они были довольно далеко друг от друга, Ли Йе, казалось, видеть ее ясные глаза ясно, ее глаза, как первые снежинки, падающие на необъятную землю.

Ли Йе не пришлось беспокоиться о нападении из-за более чем 100 метров пустого пространства вокруг него, но не было никаких сомнений, что младшая жрица, которая была в 100 шагах от него будет большей угрозой, чем это.

Даосская секта Пенглая существовала тысячи лет с тысячами культиваторов и заранее договорилась о хаотичном мире, но очень немногие культиваторы достигли 9-го уровня Ци-рефининга. Насколько известно Ли Йе, кроме директора Пэнглайской секты, достигшего Духовного Властелина, только нынешний главный ученик Пэнглая достиг 9-го уровня Ци-рефининга до появления старших и младших жриц.

Младшая жрица спокойно стояла на вершине дерева и не спешила сражаться, возможно, потому что ждала, когда Ли Йе переместится первой.

Ли Йе тоже не торопилась.

Несмотря на то, что он так далеко от курьерской станции, он не мог не беспокоиться об этом. Тем не менее, он знал лучше, даже если старшая жрица не была здесь, противник на фронте смог убить его.

Расстояние в 100 шагов не было ни слишком длинным, ни слишком коротким, поэтому Ли Йе мог броситься туда в два шага, но это также было лучшее расстояние для младшей жрицы, чтобы запустить "Летающие листья и цветы". В ее боевом стиле преобладала атака на дистанции, но она была маневренна, и ее скорость была непредсказуема. Ли Е знал, что даже если он бросился вперед на самой быстрой скорости, он не был уверен, что он может прикоснуться к ее одежде.

Это был грозный враг.

Столкнувшись с грозным врагом, он должен был сражаться.

Взгляд Ли Йе стал серьезным. В меч Люка был впрыснут клочок Духовного Ци, освещающий плотные руны на мече. На мече мигал голубой свет. В одно мгновение длинный меч стал сам по себе невидимым, и только голубой свет неразборчиво сиял.

Он вырвался.

И в это время, со спокойным взглядом, младшая жрица уже подняла нежную руку, чтобы очертить перед собой узор из Инь и Янь, который казался нереальным, взяв пульсирующий Духовный Ци на указательном пальце в качестве пера.

Она идеально подобрала время. Если враг не двигался, она не двигалась, но если враг хотел двигаться, она двигалась первой.

Ли Йе, которая шагнула вперед, смотрела на младшую жрицу. Когда он увидел ее движение, он был встревожен большой угрозой, которая заставила его отступить и сделать сальто назад в воздухе. "Опять этот удар!"

Тихая дикая местность внезапно изменилась, и земля содрогнулась. Бесчисленное множество дикой травы превратилось в куски и выстрелило из земли. Под дикой травой внезапно появился огромный узор из Инь и Янь, голубой свет на узоре как у сияние.

Опустив свой меч в воздух, Ли Йе разбил летающие цветы и траву под ногами. Меч Qi упал на землю свирепо и вспахнул огромную щель на картине Yin и Yang, пыль летая повсюду.

После того как она закончила узор Инь и Ян, за вуалью, в глазах младшей жрицы вспыхнул блеск проницательности, который был ярче, чем драгоценные камни. Внезапно ее импульс резко поднялся, ее одежда и фиолетовые волосы трепетали назад. Как только появилась убийственная атмосфера, она наполнила воздух!

Несколько ясных и глубоких звуков взорвались вокруг Ли Йе. В воздухе со всех четырех сторон появились четыре огромных узора Инь и Ян, которые, казалось, блокировали пространство!

Когда Ли Йе удивленно посмотрела на младшую жрицу, ее пальцы быстро менялись, и ее движение по изготовлению печатей было слишком быстрым, чтобы хорошо видеть. Любые волны Духовного Ци подпрыгивали вверх и вниз, как гибкие ноты на движении!

Глаза Ли Йе были широко раскрыты, а земля под его ногами стремительно взрывалась, издавая шум один за другим. Цепочки листьев прорвались сквозь землю и устремились к нему во все стороны!

Все направления были отрезаны узорами Инь и Янь, и во всех направлениях были цепочки из листьев, так что Ли Йе подвергся нападению, как бы он ни уклонялся. Более того, пока он делал небольшие паузы, он был убит бесчисленными цепями листьев!

Ли Ye проклял грязное слово и сказал младшей жрице обидно: "Цепи летающих листьев формирования! D\*mn it! Ты используешь своё высшее мастерство в самом начале!"

...

"Может ли младшая жрица убить того парня? Я слышал, что он нанёс несколько ударов по вам двоим на вилле Джимо."

За пределами курьерской станции, перед лицом приближающихся культиваторов, даосист среднего возраста неторопливо снял длинный меч на спине и нашел время, чтобы поболтать со старшей жрицей.

Старшая жрица дернула за рот и чихнула. "Независимо от того, насколько он силён, как парень 7-го уровня в Ци-рефининге может противостоять атакам младшей жрицы? Он смог нанести несколько ударов по нам только потому, что его боевая способность была явно выше, чем у него в области выращивания, и мы его недооценили".

Даосист среднего возраста ответил: "Правда?"

Лицо старшей жрицы потемнело. "Вы должны знать темперамент младшей жрицы". Хотя она тихая и равнодушная и, казалось бы, отстранена от повседневной жизни, когда она когда-нибудь признавала поражение? В прошлый раз она была очень несчастна. На этот раз она попросила сразиться с парнем в одиночку и держать поле боя подальше отсюда, чтобы никто из нас не смог ввязаться в это. Она пыталась вернуть достоинство, которое потеряла в тот день".

Даосист среднего возраста держал перед собой меч, и два его пальца вытерли меч, чтобы зажечь густые руны, одна за другой очерчивая узор группы журавлей, парящих в облаках. Столкнувшись с семью или восемью устремившимися к нему культиваторами, он спокойно взял в руки меч. "Пока младшая жрица старается изо всех сил, я могу быть уверен. Когда она серьезно, я не осмелюсь противостоять ее Цепочкам Формирования Летающих Листьев".

Даосистом средних лет был Чжан Юнхэ, нынешний главный ученик Пенглая.

Он срубил свой меч так, чтобы дождь больше не выпадал в радиусе 60 метров перед ним.

Вокруг больше не было дождя.

Из ниоткуда появился только машущий белый журавль, сжимая шею до щебетания, как будто он хотел взлететь на небо!

Семь или восемь культиваторов устремились к ним. Некоторые из них собирались выпрыгнуть; некоторые собирались владеть мечами; некоторые делали руками заклинательные жесты, но теперь все они застыли на месте!

Вдруг белый журавль взлетел к небу, и проливной дождь обрушился. Снова раздался шум ветра и дождя.

Когда первая капля дождя упала на плечи, семь или восемь культиваторов упали на грязь один за другим, не шевеля пальцами.

Старшая жрица посмотрела на Чжан Юнхэ, безмолвная. "Стоит ли этой группе насекомых сражаться с вашей "Журавлевой заклинанием" и делать такое большое движение?"

Чжан Юньхэ достал свой длинный меч и подошел к курьерской станции с зажатыми за спиной руками. "Это чтобы напугать их".

Старшая жрица чихнула, но все равно пошла за ним.

После запуска "Заклинания журавлей Ци" Су Эмэй и Вэй Сячжуан появились у дверей курьерской станции последовательно. Они увидели, как белый журавль взмывает в небо, и семь или восемь культиваторов падают один за другим. Это были культиваторы "Черной канцелярии", которых они никогда не видели и не знали. Однако они оба стали серьезными, увидев, как Чжан Юнхэ спокойно идет к ним.

Су Эмэй и Вэй Сячжуан видели на вилле Джимо старшую жрицу, которая держала в руках бумажно-масляный зонтик. Теперь она и Чжан Юньхэ появились вместе, поэтому Су Эмэй и Вэй Сячжуан знали, что пришли за неприятностями.

Однако им не удалось разобраться со старшей жрицей 9-го уровня в Ци-рефининге, не говоря уже о добавлении Чжана Юньхэ, который одним мечом смог убить семерых или восьми культиваторов.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 167 Смертельная ловушка 2**

Глава 167 Смертельная ловушка (2)

Гроза продолжилась после наступления ночи.

Ворота округа долгое время были закрыты, но в это время они медленно открывались, когда к воротам позвонили два человека.

Улица была немощёной и грязной. Два человека в плащах из кокосовой пальто и бамбуковых шляпах устремились на длинную улицу верхом на лошади, грязь брызнула под копыта лошадей. К счастью, улица была пуста, так что не надо было беспокоиться о том, что наткнёшься на людей.

Под таким проливным дождем, даже если они носили дождевики из кокосовых пальто и бамбуковые шляпы, их одежда промокла, когда они спешили вперед.

Но теперь Вей Нианчи, очевидно, было все равно. Проливной дождь был ничем по сравнению с травмой и гневом в ее сердце.

Сначала Люлуо, который был позади, попросил Вэй Ньянчи ехать немного медленно, но потом она постепенно перестала кричать. Она пыталась следовать за Вэй Ньянчи близко на лошади, тем временем, она должна была потреблять Духовные Ци, чтобы держать себя в руках.

Несмотря на то, что семья Вэй была всего лишь небольшой дворянской семьёй и не могла сравниться с великими силами Цзянху в префектуре Лай, она занимала центральное место в уезде. Семья Вэй была очень богата, а магистрат уезда был учеником своего родного хозяина.

После отделения от Сюй Сяньцзяня и Сунь Шанцзяня от секты меча Укун, у Вэй Нянчи не было желания идти на восток, чтобы присоединиться к веселью съезда Бессмертных Пэнглая и даосизма. Заткнувшись на весь день в гостинице в этом небольшом городке, она решила вернуться.

Вернувшись к двери собственного дома, Вэй Нианчи дрогнула, как только скончалась в лошади.

Перед ее домом стояло несколько охранников с ножами.

С одного взгляда Вэй Нианчи поняла, что они не охранники семьи Вэй.

Они не были стражами её семьи, более того, у них были сильные колебания Духовного Ци.

Они оказались практикующими техниками Ци!

Во всей семье Вэй было очень мало практикующих технику Ци, включая Вэй Нянчи. В переработке Ци среднего уровня не было людей не только в семье Вэй, но и во всём округе!

Но теперь все охранники с ножами, охраняющими ворота, были практикующими технику Ци!

Вэй Нианчи была остановлена перед своим домом. Она ясно видела, что все они были одеты в голубые мантии, отороченные золотыми линиями.

К счастью, швейцар семьи Вэй вовремя подошел, чтобы Вэй Нянчи и Люлуо смогли войти в дом.

"Кто они?" Повернувшись через стену экрана, Вэй Ньянчи спросил швейцара низким голосом.

"Я не знаю. Я смутно слышал два слова, но не понимаю, что это значит."

"Какие два слова?"

"Черный кабинет".

Сердце Вей Нианчи внезапно стукнулось.

На обратном пути Вей Нианчи услышал много слухов о "Чёрном офисе". Вместе с ним было приглашение, которое напугало людей. В настоящее время в Пинглу-цзянху многие знали, что Черный офис проведет чемпионат по кунг-фу в префектуре Цин, чтобы соперничать с сектой Бессмертных Пенглая.

Если бы кто-то осмелился соперничать с сектой Бессмертия Пенглая в прошлом, его бы все высмеяли и назвали сумасшедшим.

Но Чёрный кабинет был другим.

Говорили, что они были очень могущественны, а их культиваторы имели очень высокую урожайность. Многие люди, которые не желали принимать приглашения, должны были послушно слушать их после того, как они их обучили. Они приходили и уходили бесследно, но они были везде. Во всем Пинглу-цзянху были все их люди!

Они появились слишком быстро, слишком внезапно, не оставив и следа.

Они вскочили в Пенглай за одну ночь, как злые духи!

До сих пор никто не знал, сколько у них было культиваторов, как они бесшумно проскользнули в Пинглу или как они были организованы. Но почти все слышали об этом инциденте в префектуре Ци и знали, что семья У в префектуре Ци и гора Хуафучжу были подавлены за один день. После случившегося Черный Офис внезапно появился и с большими силами подавил префектуру Ци в Цзянху!

"Но какое отношение это имеет к семье Вэй? Семья Вэй - всего лишь окружная сила".

Вэй Нианчи чувствовал себя неловко.

Как только она подошла к главному двору, к ней подошли несколько человек. Все они были одеты в голубые мантии и быстро ходили со слабым дыханием. Их движущая сила была глубока, как горы.

Вэй Нианчи не могла не остановиться. Она видела, как ее отец, Вэй Шинань, продолжал улыбаться рядом с ними.

"Господин Вэй, вы больше не должны нас провожать".

Культиваторы в голубых мантиях вышли из Цветочных ворот и исчезли в видении Вей Ньянчи.

Они попросили Вей Шинана больше не провожать их, поэтому Вей Шинан послушно их выслушал.

Вей Нянчи увидел, что его выражение было мрачным.

"Отец..."

"Ты вернулся? О, и Люлуо. Пойдем со мной."

Три человека вошли в главную комнату. На первый взгляд, Вей Нианчи увидел золотое приглашение на главном столе.

Зрачки Вэй Ньянчи резко сократились.

"Почему это приглашение так похоже на приглашение, что ненавистная девчонка в черном бросила Сюй Сяньцзяня в ресторанчик в маленьком городке в тот день?"

Вэй Ньянчи не прочитала приглашение в тот день, но, по крайней мере, запомнила его обложку. Как культиватор, у нее было хорошее зрение и очень хорошая память. Она вспомнила в своем сердце и была уверена, что это приглашение было точно таким же, как и приглашение, которое получил Сюй Сяньцзянь!

Вэй Нианчи не могла забыть об унижении того дня, которое она никогда в жизни не испытывала. Но она также понимала, какое давление это приглашение оказало на Сюй Сяньцзянь и Секту меча Укун. Если нет, то почему Сюй Сяньцзянь вдруг стал враждебным и унизил ее?

Вэй Нианчи уставилась на приглашение и не могла отвести взгляд, ее руки слегка дрожали.

Вэй Синань двигалась медленно. Подняв приглашение, он передал его Вэй Нянчи и вздохнул. "Взгляни".

Вей Нианчи принял приглашение, дрожа. Она открыла его и посмотрела. Она увидела слово, написанное твердыми штрихами, как меч Ци приближается к лицу!

Приглашение!

"Это и есть приглашение?"

"Это и есть приглашение, которое пугает Пинглу Цзянху?!"

Вэй Синан сел на деревянный стул. Его голос был низким и медленным, как будто кто-то держал его за горло, что усложняло его слова. "Я думаю, вы слышали о приглашении из Чёрного кабинета, так что мне не нужно вам его объяснять". Люди, которые получили приглашения, должны отправиться в префектуру Цин в течение трех дней, в противном случае, они будут сурово наказаны! Вы должны знать, что значит принять приглашение".

Вэй Нианчи была безмолвна, а теперь у неё в голове беспорядок.

"То, что Сюй Сяньцзянь получил в тот день, было приглашением?"

"Значит, чёрный ребёнок, который дал ему приглашение, из Чёрного кабинета?"

"Что значит принять приглашение? Это значит, что мы станем врагами секты Бессмертных Пенглая, и что мы должны подчиняться приказам Чёрного Офиса!".

Вэй Нианчи с трудом выдержал. Теперь она наконец-то поняла, в какой опасности она была в тот день!

"Если такой человек несчастлив, он убьёт её". Что она может сделать, если он убьет ее? Он из Чёрного кабинета, который осмеливается бороться против секты Бессмертных Пенглая, и это важная власть комиссара Пинглу! Для окружных сил комиссар Пинглу столь же могущественен, как и гора Тай!"

Когда Вэй Шинань увидел, что Вэй Нианчи рассеяна, он подумал, что она шокирована тем, почему семья Вэй может получить приглашение. Он сказал низким голосом: "Семья Вэй даже не имеет квалификации быть приглашенным на Конвенцию Бессмертных и Даосизма, которая будет проводиться сектой Бессмертных Пенглая". Но теперь Черное Бюро прислало нам приглашение, так что семья Вэй, как и многие другие силы, находится в зубах бури. Примем ли мы участие в Чемпионате Кунг-Фу или нет, мы попадем в беду!"

"Почему это? На мой взгляд, у семьи Вэй есть только один выбор!"

Внезапно возле дома прозвучал голос недовольства и величества.

Вей Шинань, Вей Нианчи и Люлуо обернулись и увидели даосиста в серой шкуре с мечом на спине, поднимающегося по каменным ступенькам и идущего к дому.

Даосист в сером халате посмотрел на Вэй Шинана, его взгляд был острым, как молния. "А теперь, дай мне приглашение, и я разберусь с этим". А для семьи Вей просто притворись, что не получил его."

Вэй Шинан встал в шоке. "Но, но если Чёрный кабинет придёт после, что делать семье Вей?"

"Семья Вей осмеливается не ослушаться Чёрного Офиса, поэтому осмеливается оскорбить секту Бессмертных Пенглаев?!" Даосист в серой кровати стал свирепым и по внешнему виду, и по голосу. "Если так, то я не возражаю, чтобы семья Вей знала, что конец неуважению к секте Бессмертных!"

Как только он помахал рукой, несколько даосцев сразу перепрыгнули через стену в дом. Держа длинный меч, они яростно смотрели на Вэй Синана.

Вей Шинань испугался и поспешил передать ему приглашение. "Приглашение здесь..."

...

Вилла Циншуй.

Капли дождя ритмично барабанили против банановых листьев.

Комната была освещена светом.

Ван Ханьшань стоял перед окном с зажатыми за спиной руками, молча.

Сегодня была третья ночь после того, как он получил приглашение.

Согласно предыдущему плану, завтра рано утром он должен был уехать и вернуться в префектуру Цин.

Но Ван Ханьшань не приказал слугам собрать вещи и устроить вагоны.

Он ждал.

Кто-то постучал в дверь и сказал снаружи: "Приехали генерал, даосский Му и генерал Чэнь".

Прибыли люди, которых он ждал.

Ван Ханьшань улыбнулся и подошел к двери, чтобы встретиться с ними. Кроме Му Цинлю, даосца в тот день, был беловолосый старик, который был энергичным и торжественно смотрел на него.

Этим стариком был Чэнь Бэйван, другой командир армии Пинлу и хозяин дома семьи Чэнь, одной из четырёх основных семей префектуры Цин.

Эти три человека приветствовали друг друга и заняли место в доме. Работницы подали чай.

После чая Му Цинлю сказал сначала: "В префектуре Цин есть четыре основные семьи, но в глазах Пэнглая только семья Ван и семья Чэнь достойны этого имени". Но для семьи Цуй и семьи Чжоу они консервативны, как группа старых мотыльков".

Семья Цуй приняла приглашение и ясно дала понять, что они стоят рядом с Черным Бюро. И семья Чжоу, как благородная семья, также приняла приглашение, но они не были заинтересованы в Конвенции Пенглайских Бессмертных и Даосизма, поэтому они были готовы вернуться, когда они получили приглашение от Чёрного Бюро.

Чэнь Бэйван фыркнул. "Что такое "Чёрный кабинет"? Никогда о нём не слышал. Они хотят научиться у секты "Бессмертные Пенглая" призывать героев к проведению Чемпионата Кунг-фу? Как смешно! Это слепая имитация. Неужели они действительно думают, что могут внести изменения, потому что они - люди нового комиссара, и им помогает группа стариков из семьи Цуй? Они откусывают больше, чем могут прогрызть!"

Ван Ханьшань улыбнулся и сказал: "Черный офис приходит агрессивно, поэтому у нового комиссара большие амбиции. Конечно, он великий принц империи, так что у него будет сильное желание".

Чэнь Бэйван с презрением сказал: "Ну и что? Он не в состоянии покорить Пинглу! Если он хочет делать в Пинглу все, что захочет, он когда-нибудь спрашивал у нас с генералом Ваном; он когда-нибудь спрашивал у десятков тысяч солдат в Пинглу? Он даже не знает, у кого есть власть, так как он может вызвать неприятности? Когда он приехал в Пинглу, он не приехал навестить семью Чэнь и семью Ван и не осмелился действовать с большой смелостью. Сколько нас в его голове?"

Улыбка Ван Ханьшаня стала больше. "Если я действительно подчиняюсь приказу Чёрного кабинета, значит ли это, что новый комиссар в будущем может принимать решения по своему усмотрению? Должен ли я, командир, также передавать свою военную силу?"

За эти три дня Ван Ханьшань много думал, и теперь он принял решение. Хотя даосская секта Пенглая знала, что он принял приглашение, они не создавали ему проблем, но позволили Му Цинлю убедить его терпеливо.

Поэтому, при "вежливости" даосской пэнглайской секты и поддержке Чэнь Бэйвана, Ван Ханьшань, наконец, решил поддержать даосскую секту Пэнглая, так как думал, что у Чёрного кабинета и нового комиссара не будет шансов на победу!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 168 Смертельная ловушка 3**

Глава 168 Смертоносная ловушка (3)

Пенглай.

Мастер Пенглая Чжан Цзиулин держит на руках хвощовой венчик, сидит в комнате и медитирует. Внезапно с проливным дождем разразилась молния и гром, и окно скрипело. Чжан Цзюлинь открыл глаза, встал с подушки, подошел к окну, поднял жалюзи и посмотрел вдаль.

Комната Чжана Цзиулинга находилась на возвышенности, и ничто не мешало ему смотреть на пейзаж снаружи. Напротив, он видел все горы и леса на острове Пенглай. Если он посмотрел дальше, то увидел море, простирающееся бесконечно.

Окно открылось на восток. Когда Чжан Цзюлинь увидел мигающую молнию и услышал гром и дождь, его спокойное лицо медленно повернулось немного торжественно. Долгое время спустя он вздохнул: "Внезапно пролился сильный дождь, окутав горы и море, можно ли уйти в подполье?".

Чуть позже снаружи прозвучал молодой голос: "Хозяин, срочные новости".

Чжан Цзюлинь просто сказал: "Входите".

Вошёл один ученик Чжана Цзиулинга. Он занял второе место в поколении учеников Пенглая. С тех пор, как его первый ученик, Чжан Юнхэ, уже поступил в префектуру Лай, его второй ученик теперь занимается повседневными делами даосской пэнглайской секты.

Его второй ученик вошел в комнату, стоя со скрещенными руками, а затем неторопливо сказал: "В даосском храме на горе Дустпан появились аномалии".

Услышав имя "гора Дуспан", в глазах Чжана Цзилиня вспыхнул странный свет. Это было одно место, о котором он не любил говорить, потому что живший там человек - это тот, о ком пэнглайская даосская секта не любит говорить. Но чем меньше о нем говорят, тем больше это доказывает, что человек был грозным.

Чжан Цзюлинь сохранил нормальное выражение лица: "Какие аномалии?"

"Сообщается, что в последнее время на горе Дуспан часто собираются облака и туман, при этом Духовный Ци колеблется в чрезвычайно высокой плотности. Что касается того, что находится в облаке и тумане, то наши люди не видели ясно, и они лишь смутно чувствовали знак дракона-потопа, выходящего из моря", - сказал его второй ученик в низком тоне.

Взгляд в глазах Чжана Цзюлиня слегка изменился: "Дракон-потопник, выходящий из моря? Что этот человек пытается сделать?"

Второй ученик колебался, а затем спокойно сказал: "Отношения между человеком на горе Дустпан и нами в Пенглае не были хорошими". Много лет назад он сбежал, получив серьезную травму от хозяина. С тех пор он жил в горах и никогда не выходил. Он не причинял неприятностей, но я продолжаю чувствовать, что он не останется незамеченным".

Чжан Цзюлинь не выглядел довольным, вспоминая прошлое. Для него это не было счастливым воспоминанием. Промолчав некоторое время, он хладнокровно храпел: "Что он может сделать, если не хочет оставаться незамеченным? Его личное культивирование совсем не улучшилось, а два ученика, которых он воспитал, тоже не имеют высокого таланта. Как они могут конкурировать с нашими старшими и младшими жрицами? Может ли он все еще думать о мести?"

Его второй ученик предварительно спросил: "Так что ты думаешь, Учитель?"

Чжан Цзиулин подошел к окну, думая какое-то время. Потом он сказал: "Сейчас критическое время". Приезд принца Аня носит агрессивный характер, и он хочет спровоцировать неприятности в Пинглу. Наша секта будет сосредоточена на победе над этим злым человеком. Пыльная гора не стоит нашей заботы, но мы не можем ее игнорировать. Пришло время поставить шахматную фигуру, которую мы устроили".

Выражение второго ученика изменилось, и его глаза проявили некоторый страх. Даже его голос звучал осторожно: "Ты хочешь сказать, что попросишь Шибо с этим разобраться?"

Приняв решение, Чжан Цзюлин вместо этого успокоился. Он просто сказал: "Мы скорее убьем не того, чем позволим ему сбежать".

Его второй ученик связал брови: "Да".

...

Хотя даосский храм долгое время не ремонтировался и выглядел довольно ветхим, он был свежим и чистым. Иначе было бы трудно не заболеть в таких неряшливых условиях, не говоря уже об исцелении больных и спасении жизней.

Однако с тех пор, как Су Эмэй и Вэй Сячжуан ушли, состояние храма постепенно ухудшилось. Теоретически, сфера деятельности не является широкой. Независимо от того, что человек сделал, менее чем за месяц храм не может стать таким бельмом на глазу. Но старому даосцу с коричневой кожей это удалось.

Старому даосцу с коричневой кожей все равно. Для него умение не голодать после того, как Су Эмэй и Вэй Сячжуан ушли, было действительно благословением. Такие вещи, как уборка храма, никогда не были его заботой.

Затянув ремень и выбежав из туалета за стену во дворе, старый даосист под дождем взглянул на неузнаваемый огород и не мог не трястись.

Этот огород, о котором Су Эмей заботился и который аккуратно культивировался более 10 лет, теперь выглядел так, как будто он был разрушен кабанами. Много сезонных овощей падало то тут, то там, много недостающих участков было видно, ничего не осталось нетронутым.

"Если маленькая девочка увидит это, она побежит за мной с кухонным ножом". Старый даосист с коричневой кожей, очевидно, почувствовал некоторый страх, когда говорил сам с собой, но на его лице образовалась большая улыбка, и он даже почувствовал себя немного довольным собой.

Спустилась молния, освещавшая жалкую внешность старого даосца. Спустя долгое время он поднял голову, однажды посмотрел на черное небо и лениво сказал: "Какой смысл грому? Как бы ты ни был силен, ты не можешь убить меня".

Старый даосист с коричневой кожей выглядел жуликом, беспрестанно бормочащим, и никто не знал, о ком он говорит зло. В этот момент из его желудка доносился неприятный звук, и старый даос с коричневой кожей вдруг понял, что сегодня он только что съел одно блюдо. Это сразу же расстроило его, он выглядел совершенно неправедным и несчастным.

"Увы, сходи за овощами. Нельзя ложиться спать, ничего не съев." Старый даосист с коричневой кожей спустился по мокрой дорожке и пробрался в огород. Он собирал овощи здесь и там и выбирал хорошие. Иногда он наступал на некоторые овощи и время от времени надувал их, что указывало на его недовольство размерами овощей.

Когда он собирался войти в храм с горсткой овощей, внезапно из близлежащего леса появились быстрые шаги, и голос сказал: "Хозяин! Хозяин!"

Старый даосист с коричневой кожей коснулся его, сначала улыбнувшись, а затем удивленно посмотрев.

Именно охотник часто посещал храм, принося с собой крепкий алкоголь и дикое мясо, чтобы время от времени удовлетворять даосское стремление к качественным блюдам.

Действительно, старый даосист с коричневой кожей знал его много лет. Кроме Су Эмэя и Вэй Сячжуана, он был самым знакомым даосцем. Обычно он был теплым для охотника. Но когда он увидел охотника, убегающего из леса по шатким ступенькам, он бросился к нему.

"Что случилось? Сейчас темно, и почему вы вышли из леса?" спросил даосист, держа овощи в руках.

"Увы! Не спрашивай. Это из-за внезапного, проливного дождя. Однажды я упал в лесу, а еще за мной гнался дикий кабан. Я чуть не погиб!" Охотник вышел из леса, очень смутившись, его тело было покрыто грязью и ранами, а волосы были грязными: "Сегодня вечером спуститься с горы будет невозможно". Так как меня преследовали в этом районе, я подумал, что должен провести ночь здесь".

Старый даосист с коричневой кожей скрутил губы, выглядя несчастным: "Нет алкоголя, верно? Я был ни с чем не счастлив... Неважно, заходите, я готовил ужин."

"Хозяин, вы слишком снобистичны. Ты не будешь счастлив без духов?" Охотник тепло пошутил, когда пришел к старому даосисту с коричневой кожей.

Даосист улыбнулся: "Нет, нет, просто без духов не бывает идеально..."

До того, как он закончил говорить, его выражение внезапно изменилось, потому что луч яркого белого света мгновенно вспыхнул от рук охотника до его талии. Мгновенная вспышка ясно показала глаза охотника, которые выглядели убийственно.

...

Сияющий свет заставил даосиста, стоящего во дворе с мечом на спине, выглядеть не только бессмертным, но и загадочным. Более того, он выглядел ужасающе злобным.

Когда Вей Нианчи увидел, как Вей Шилан обеими руками вручает приглашение героям, в ее голове вдруг промелькнула нелепая идея.

"Отец принял приглашение для героев, а затем передал его даосской секте Пенглая". Тогда, обратит ли Черный Офис, приславший приглашение, свой гнев на Вейсов и ворвется в наш дом посреди ночи, чтобы убить нас всех?".

Эта нелепая идея показалась странной, но на самом деле, она вполне естественно пришла Вей Нианчи в голову. Как только она появилась, она начала распространяться вне контроля. Мгновенно руки и ноги Вей Ньянчи замерзли.

Она не могла не думать о сцене в ресторане в маленьком городке. Столкнувшись с провокацией Сюй Сяньцзянь и ее замыслом, теплый, безобидный молодой человек, одетый в темные мантии, никогда не проявлял даже малейшего гнева от начала до конца, не говоря уже о борьбе.

Но чем больше это было так, тем больше показывало, что пощечина, которую Сюй Сяньцзянь дал ей, наконец, была исключительно сильной и трудновыполнимой.

С другой стороны, если бы Сюй Сяньцзянь был ранен им или изгнан его надменной манерой поведения с самого начала, то последствия, как бы ни было не стыдно, не сделали бы ее так трудно принять, не так ли?

Если бы это было так, каждый раз, когда она думала об этом, страх Вэй Нианчи перед молодым человеком, одетым в темную одежду, не был бы слишком глубоким, чтобы быть удаленным.

Особенно по дороге домой, после того, как услышала много слухов о Черном офисе, страх Вей Nianci о Childe, одетый в темные мантии увеличился, потому что она знала, что действительно свирепый пес, который кусает никогда не будет лаять.

Возможно, она могла чуть не умереть, но не знала об этом.

"Итак, все это время, разве Чайлда в темных мантиях, которая ничего не делала, даже страшнее агрессивного даосиста? Если да, то является ли Чёрный кабинет, к которому принадлежит Чайлда в тёмных мантиях, ещё более страшным?"

После минуты отвлечения внимания, Вэй Нианчи закричал: "Отец, мы не можем дать им приглашение! Мы не можем оскорбить Черный Офис!"

Руки Вэй Шинань остановились сразу и повернулись, чтобы посмотреть на Вэй Ньянчи в замешательстве.

Его смятение прошло мгновенно, и он почувствовал убийственный воздух даосиста рядом с ним вскоре. Его руки не могли не трястись, и он гневно закричал: "Заткнись! Кто просил тебя говорить?!"

Вей Нианчи вернулся на землю после выволочки Вей Шинана.

Теперь она поняла, что ее спина уже замерзла.

Невероятно, её страх перед молодым человеком в тёмных мантиях уже усилился.

Разум Вэй Нианчи ненадолго отвлекся.

"Вы должны поблагодарить её за то, что она сказала, ибо без этого положение семьи Вэй сегодня было бы весьма трагичным".

Как только он услышал голос, Вэй Шинань повернул голову и мгновенно замер.

Даосист Пенглая перед ним тоже замерз.

Очевидно, что эти слова произнес не даосист.

Громкоговоритель стоял за дверью.

Это был человек, прислонившийся к столбу в коридоре, одетый в бамбуковую шляпу и держащий в руках саблю.

Капли дождя стекали по его бамбуковой шляпе.

Во дворе за коридором появилось еще несколько человек, одетых подобным образом.

Не только во дворе, но и на крыше.

Эти люди были одеты одинаково.

Голубая одежда, бамбуковые шляпы, сабли.

Вэй Шинань не могла быть более знакома со стилем одежды этих людей.

Потому что он уже видел их однажды вечером.

Чёрный кабинет!

Даосист перед тем, как Вей Шинан повернулся и увидел сцену, его выражение изменилось, а потом он скрипел зубами: "Ты из Чёрного Офиса? Что ты собираешься делать?"

"Делать? Очень просто". Человек, прислонившись к столбу медленно вытащил свою саблю из своей оболочки, его голос остается смертельно спокойным, бесчувственным, как проливной дождь. Но в тот момент, когда его длинная сабля вышла из ножны, он вдруг переехал и говорил в беззаботном тоне, наполненном героическим духом: "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/Imperator-pravyashhij-vsemi/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 169 Свет, Большой Зонт, Летающая Стрела**

Это был первый раз, когда Вей Нианчи увидел, как культиватор в переработке Ци среднего уровня убивает человека.

Она видела, как культиваторы дрались с Ци-рафинировщиками среднего звена. Когда она была с Сюй Сяньцзянем, последний использовал игру меча Секты меча Укун, чтобы показать свое выдающееся мастерство. Когда Сюй Сяньцзянь срубил меч, камень и дерево разделились с необычайной силой. Вэй Нянчи и Люлуо не могли не аплодировать в то время.

Когда культивирование человека достигло среднего уровня Ци-рафинирования, он не будет легко бороться с другими, и он будет контролировать свою власть, когда борьба в Цзянху. Пробыв в Цзянху много лет, Вэй Нианчи не видела, как был убит культиватор среднего уровня, но она видела много культиваторов, убитых в Царстве Смерти.

Сегодня, однако, Вэй Ньянчи была свидетелем этого.

Свидетельствовал это очень ясно.

И именно потому, что она видела его ясно, она не смогла его понять.

Когда фехтовальщик в голубой шляпе начал драться за дверью, Вей Нианчи увидела только мигающий поток света. В то же время ученик даосской секты Пенглая быстро уклонился вперед, так быстро, что была видна только его тень.

Затем фехтовальщик в черном отправился туда, где была тень. После этого он вернул нож в ножны, в то время как ученик даосской пэнглайской секты стоял неподвижно у порога. Потом он упал, закрыв руками кровоточащее горло.

Борьба приняла только удар с каждой стороны, и этого было достаточно, чтобы решить победу и поражение, а также жизнь и смерть. Скорость была невообразимой. Вэй Нианчи не могла понять, как двинулся фехтовальщик в черном, и еще меньше понимала, как ударили ученика даосской пэнглайской секты. Все, что она видела - результат.

И результат был ясен. Один человек стоял, а другой упал.

Вэй Нианчи не успела удивиться, потому что увидела во дворе за дверью несколько потоков света, мигающих одновременно.

Нож Ци был не прямой линией, а полумесяцем, широким посередине и узким с обеих сторон.

Это всё, что видела Вэй Нианчи. В темном дворе был момент освещения, когда вспыхнул Нож Ци, который был намного ярче и короче, чем молния.

Вспыхнул свет ножа. Во дворе все фехтовальщики Черной канцелярии поменялись местами, как и ученики даосской пэнглайской секты. Разница была в том, что первые положили ножи обратно в ножны, а вторые упали в конвульсиях под проливным дождем.

Всё это время фехтовальщик в чёрном стоял на крыше, не двигаясь.

Битва во дворе была лишь повторением битвы у дверей.

Внезапно вспыхнула молния, и двор на мгновение загорелся. Именно тогда Вей Нианчи увидел двух фехтовальщиков в черном, стоявших, как демоны, с кровоточащими ранами.

Вэй Ньянчи не могла не сделать два шага назад и упала на деревянный стул, ее лицо бледнело.

В этот момент она ясно поняла, что по сравнению с мастерством убийства мечников в черном цвете, мастерство меча Сюй Сяньцзяня можно описать только как показательное, но не практичное.

Она нашла это абсурдным и странным. Фехтовальщики в черном убивали людей по-настоящему. Несмотря на то, что они могли пострадать, им приходилось убивать врагов одним ударом. Как будто после одного удара они или их враги умрут, и второго шанса не будет.

Это была группа культиваторов, целью которых было убивать врагов. Им было наплевать на их жизнь. Как будто их появление означало смерть. Они были злыми духами, Яма.

Вэй Нианчи думала, что она достаточно уважала Черный Офис и что ее страх перед Черным Офисом был достаточно глубоким, но теперь она поняла, насколько она была неправа.

Ужасная вещь в Черном офисе не в том, что они бросали свой вес, или их мощная сила, или случайный способ убивать людей. Это было их пренебрежение к жизни.

Для культивировщиков в Цзянху, никто из практиков Ци не был готов умереть, не говоря уже о культивировщиках среднего звена, которые занимались переработкой Ци. Потому что пока они жили, они могли наслаждаться экстравагантной жизнью. Даже если бы они были публично побеждены другими, они бы все равно пережили унижение поражения и жили дальше.

Они лелеяли свою жизнь.

Как может человек, который лелеет свою жизнь, сравниться с тем, кто не заботится ни о чем?

Культивирование учеников даосской секты Пенглая здесь было не так хорошо, как фехтовальщики Черной канцелярии? Далеко не так.

Однако ученики даосской пэнглайской секты редко бывали в битве за жизнь и смерть. Слишком долго они жили богатой и комфортной жизнью; слишком долго они не сталкивались с опасностью; слишком долго они теряли способность сражаться за свою жизнь.

Черное бюро и даосская секта Пенглая были двумя крайностями.

Несмотря на то, что даосская секта Пенглая имела много культиваторов, как они могли бороться против "Черного офиса"?

Двор был пуст, и фехтовальщики Черной канцелярии ушли. Только капли дождя размером с бобы продолжали падать.

Вэй Синан уже падал бессильно на землю. Люлуо был в таком испуге, что бросился обнимать Вэй Нианчи плотно, плача, не осмеливаясь больше смотреть к двери. Поглаживая спину Люлуо, Вэй Ньянчи был пытался контролировать свои руки от дрожания. Ее разум все еще преследовали слова фехтовальщиков в черном сказал, как они ушли.

"Если ты не можешь безопасно хранить приглашение, что ты за герой?"

Во дворе было тихо, и дождь был сильный с громом и молнией. Капли дождя размером с фасоль падали на карнизы, дико потрескивая, заставляя людей нервничать.

Вей Нианчи никогда не видел такой ужасной ночи, как эта.

...

За пределами округа, перед лесом по официальной дороге.

Кто-то стоял с зонтиком.

Это был узорчатый, черный масляный зонтик. Его отличительной особенностью было то, что он был настолько велик, что под ним было достаточно места для более чем трех человек.

Зонт был большой, но человек под зонтом был особенно тонким.

Он был не только тонким, но и беловолосым.

Он невозмутимо посмотрел на городскую стену округа и солилоквизировал: "В Пинглу пять штатов и 29 округов, а над округом 96 дзянхуйских сил, чашу весов". Все 96 дзянхуйских сил являются мишенями "Черного офиса". В "Черном офисе" 98 практикующих технику ци. Если один человек имеет дело с одной силой, мы едва ли сможем выполнить задачу, что очень трудно. Это моё старое тело не работало так много лет".

Два фехтовальщика в черных бамбуковых шляпах и плащах из кокосового волокна стояли с зажатыми за спиной руками в пяти шагах позади него.

Когда он говорил, его голос был ясен, но два фехтовальщика не отвечали.

Он засмеялся и продолжал говорить с самим собой: "Если бы я знал, что это будет таким трудом, оставаясь с принцем Аном, я бы убежал". Чем дальше, тем лучше. Даже если бы мне пришлось ехать в Наньчжао или в Западные области, я бы все равно бежал".

Сказав это, он сделал паузу и странно улыбнулся. "Но теперь я не хочу бежать, потому что вдруг понял, что труд может быть очень интересным. Принц Ан может мучить, и он замучит нас до смерти. Но это ерунда. Это наши противники, которые мучаются от нас, должны чувствовать себя неуютно".

Он не переставал говорить сам с собой. И его голос был нормальным, как будто кто-то стоит перед ним, все уши. Что бы он ни говорил, другая сторона могла слушать внимательно.

Два фехтовальщика в черном позади него все еще не имели намерения разговаривать.

Потому что они знали, что старик не любит, когда его прерывают во время разговора.

Потому что ему не нравилось разговаривать с другими, и ему нравилось разговаривать только с самим собой.

Он постоянно разговаривал сам с собой. Во время ходьбы, еды, принятия душа или посещения туалета он никогда не переставал говорить. Кляча обычно ворчала на других, но он ворчал только на себя.

Два фехтовальщика в черном привыкли к старику.

Если бы это делал молодой человек, люди бы наверняка считали его сумасшедшим.

Но он был очень старый с белыми волосами, поэтому никто не считал его привычку сумасшедшей.

Они бы только подумали, что он одиночка, а также очень одинок.

Даже когда он был в центре толпы, в окружении смеха, он все равно оставался один и очень одинок.

Кто-то вышел из округа, спрыгнул прямо с городской стены и бросился сюда. Городская стена графства не была высокой, и, как правило, не было много стражи, тем более в такую дождливую ночь, как эта. Фехтовальщики в бамбуковых шляпах и плащах из кокосовых пальто действовали без единого звука.

Они бросились к худощавому беловолосому старику, держащему в руках большой зонтик, и поклонились. Их голова сказала: "Мастер Мо, миссия выполнена!"

Этим бродячим стариком был Мо Донгли из армии Чжэньву, один из четырех великих мастеров "Черного офиса".

Мо Донгли не говорил. Он не любил разговаривать с людьми, если в этом не было крайней необходимости.

Волной его руки перед ним открылась карта. Дождь был похож на водопад, но ни капля дождя не могла упасть на карту. Это было не из-за выдающегося выращивания Мо Донгли, а потому что его зонтик был настолько велик, что он заблокировал проливной дождь.

Смотря на карту, Мо Донгли сказал людям перед ним: "Ганг Модзяо в реке Гу".

Перед ним фехтовальщики в черном салютовали сложенными руками. "Да!"

То, что упомянул Мо Донгли, было их следующей целью. Фехтовальщики в черном ничего не сказали. Они научились говорить как можно лаконичнее перед Мо Донгли.

Мо Донгли посмотрел на небо и вдруг улыбнулся. Его улыбка была странной. Если бы кто-то посмотрел на него, никто бы не подумал, что он улыбается другим, как будто он улыбался только самому себе. "60 километров и четыре часа".

У всех фехтовальщиков в черном было суровое выражение.

Расстояние отсюда до банды Модзяо составляло 60 километров, указанное время - четыре часа. Не четыре часа, чтобы добраться до места назначения, а четыре часа, чтобы выполнить миссию. В такую дождливую ночь практикующим техникам Ци было нелегко пройти 60 километров за четыре часа, а тем более выполнить миссию.

Но никто не возражал.

Они сразу же повернулись и начали действовать.

Времени было мало, поэтому не было места для задержки.

Мо Донгли не закрыл зонт. Он шел медленно, более 30 метров в одном шаге.

Он все время держал зонтик правой рукой, поэтому справа было много места. У него не было намерения держать зонтик перед собой, как будто все это время кто-то стоял справа от него.

...

После сальто назад, Чжао Полу приземлился на землю, согнувшись, и продолжал скользить назад. На грязной официальной дороге, его ноги вспахивали два канавы, которые прикрывали его ноги. Брызги грязи со стороны его ног влились в линии.

Он крепко держал длинное копье и смотрел вперед, осанка его была похожа на тигровую, а взгляд - на волчью.

В ста шагах перед ним на землю упали два даосиста в черных мантиях.

В пространстве этих сотен шагов, более дюжины тел упали на землю. Некоторые были фехтовальщиками в черных мантиях, а некоторые - даосцами в белых мантиях.

Отступление Чжао Полю подошло к резкому концу. Как только он остановился, он мгновенно прыгнул на высоту 60 метров, оставив под ногами две глубокие ямы. Он не поднял свое длинное копье, но держал его плоско на груди. Как острая стрела, его длинное копье выстрелило в сторону двух чернокожих даосов, которые упали на землю и не успели встать.

Справа, прямо перед Чжао Полу, чернокожий даосист похлопал по грязной земле, из-за чего повсюду плескались грязные воды. Он подпрыгнул с прямым телом, и его длинный меч направился прямо к груди Чжао Полу!

Перед тем, как меч достиг цели, длинное копье пронзило глотку даосиста, яростно ударив его телом, которое подпрыгнуло, обратно на землю!

Чжао Полу шагнул вперед, согнул колени и наклонился. Его правый локоть ударился об изогнутую грудь даосиста.

Тупым ударом даосист упал на землю. Ярко-красная кровь вырвалась из его горла, когда было вытащено копье. Плоть и кости свернулись наружу, вызвав пронзительный звук.

Слева другой даосский ехал с мечом в сторону Чжао Полу.

Свет меча Ци осветил это место, показывая его высокоразвитое культивирование Ци. Леса у дороги были первыми, которые были вырублены мечом Ци. Он оставил поразительную щель.

Но свет меча не упал на голову Чжао Полу.

В то время как его правый локоть ударялся о грудь даосиста справа, Чжао Полу выбил его левую руку. Арбалет на его руке мигнул сквозь вспышку тени и мгновенно пронзил глотку даосцу слева!

Стрела вылетела сзади на шею даосца, неся с собой большое количество плоти и крови!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 170 Человек, который идет на поле битвы**

Сильный дождь выпал на Чжао Полу, промокая его длинные волосы и очерчивая холодные и острые края и углы арбалета режущими и яркими. Было очевидно, что это волшебное сокровище с высоким классом.

Над головой Чжао Полу висел длинный меч даосиста с черной каемочкой, и его действие приостановилось. Его черты сразу же застыли, как арбалет выстрелил ему в горло, пролетев десятки шагов позади его головы. До того, как он пытался издавать звук, он летел в обратном направлении из-за большой силы арбалета. Он упал на землю сильно, вызывая грязную воду везде.

"Ты..." Даосист выпустил нечеткий голос, пытаясь поднять верхнюю часть тела. Не успел он сказать второе слово, как упал без движения.

Чжао Полу встал и взял назад длинное копье, которое было с ним много лет. Он стоял неподвижно под ночным дождем в пустыне, его тело было прямым, как копье.

Проливной дождь окружил его, и его спутники и враги лежали мертвыми по бокам.

Ночной ветер был очень холодным, но потребовалось очень много времени, чтобы охладить его горячее тело, потому что внутри него кипела кровь.

Чжао Полу посмотрел на бескрайнее ночное небо. В ночь грома и дождя не было звезд, поэтому на его глазах должно было быть темно. Его глаза не были светлыми, смешиваясь с печалью, которую нельзя было растворить.

Он не мог видеть свет за ночью, и он мог видеть только своих товарищей, погибших в бою.

Казалось, он видел тысячи солдат, ревущих и скачущих по лугам.

Бюро чернокожих вошло на восточную территорию префектуры Цин, широко разослало приглашения и подняло спор с даосской сектой Пенглая. Игра была повсюду, в разных местах устраивались конкурирующие шоу, а рукопашный бой был обычным делом.

Но это был первый раз, когда они попали в ловушку на полпути. Другая сторона отправила два культиватора в Ци-рефининг высокого уровня и почти трижды использовала силы, чтобы осадить и убить всех служителей Чжао Полу.

Среди четырех культиваторов с высоким уровнем очистки ци в черном офисе, Чжао Полу имел самый низкий уровень обработки и слабую силу. В тот день он сражался с Лю Даженгом в уезде Хуанли, но только один удар Лю Дажена нанес ему сильный удар и он мгновенно потерял свою боевую способность. Однако это не означало, что с Чжао Полу было легко справиться.

Чжао Полу собрал трупы фехтовальщиков Черной канцелярии и выкопал большую яму у дороги.

Бросив свое длинное копье, он поднял тела своих товарищей и положил их в яму одну за другой, приведя их в порядок, плечом к плечу, ногой к плечу.

Он даже встал на колени рядом с ними, чтобы помочь им выпрямить одежду.

Бамбуковые шапки были надеты на грудь его товарищей, а длинные ножи были положены рядом с их руками.

Он срубил в лесу много веток и листьев, чтобы плотно прикрыть их тела без зазоров. А потом он собрал мокрую грязь и сделал могилу.

Чжао Полю был скрупулезен в своих движениях так же, как он хоронил тела своих товарищей на поле боя в прошлом.

Стоя перед могилой, Чжао Полу молчал.

Он думал о кровавых сценах на поле боя. В те дни он похоронил многих своих товарищей.

Капитан, который заботился о нем, как брат, руководитель группы, который смеялся без передних зубов, Гува, который поделился с ним паровой котлеты, Эрдан, который всегда оставался с ним, доблестные генералы, которые были похвалены комиссар с ним, лидер, который сражался бок о бок с ним, чтобы уничтожить половину сотни людей из команды дикарей прерии более десятков километров ....

Некоторые из их голов не могли быть найдены, потому что они были отрезаны дикарями прерии; некоторые из них были взорваны на куски культиваторами дикарей, так что их тела были все неполные; некоторые из них умерли с широкими глазами, показывая их панику за смерть.

У них были беловолосые родители, младенцы, которых нужно было кормить, и жены, которые ждали их возвращения...

Пустыня была полем битвы Чжао Полу, а императорский двор пустыни был его мишенью. Днем и ночью он думал, что его армия может достичь величайшей славы.

Но теперь он прибыл в Пинглу. В этом совершенно не относящемся к делу месте он стал убийцей Цзянху, столкнувшись с группой таинственных даосов Цзянху.

Жизнь всегда была непредсказуемой.

Чжао Полу доставал вино и разбрызгивал вино перед могилой. Наконец, он оставил немного вина и поднял голову, чтобы выпить все это одним глотком.

Закончив это, Чжао Полу молча опустил голову и надел бамбуковую шляпу. Под проливным дождем он решительно повернулся, чтобы покинуть могилу, не оглядываясь назад.

Пройдя по официальной дороге, Чжао Полу бросился под дождем, неся на спине тяжело раненого фехтовальщика.

Он потратил слишком много времени на утилизацию тел своих товарищей. Время, когда он прибывал к месту назначения, становилось все ближе и ближе, поэтому ему приходилось использовать все свои навыки.

Секта меча Укун, которая находилась в десятках километров от него, была полем боя во время его путешествия.

Он был один и нес на спине тяжело раненого товарища.

Но он должен был уйти.

Как боец, независимо от того, были ли его товарищи рядом с ним или нет, независимо от того, что его товарищи стали, он должен был пойти на поле боя вовремя, пока у него было дыхание.

Он крепко держал длинное копье, стоял и сражался, выходил на поле боя и никогда не прекращал сражаться, пока не умер.

Независимо от того, какое это было поле боя, нравились ему соперники или нет, был ли у него шанс победить или нет, он должен был идти на поле боя.

Если бы он был жив, то жил бы со своими товарищами; если бы он умер, то умер бы со своими товарищами.

Иди на поле боя!

...

В пяти километрах от горного подножия виллы Циншуй.

Несколько фехтовальщиков в голубом быстро бегали под дождём.

За ними гнались десятки культиваторов с серой грядкой.

Первый фехтовальщик в голубом покрыл талию плотно, и его кровь текла между пальцев. Он сжимал зубы и, не оглядываясь, погружался в бега вперед. Следы его ног были прямыми линиями в грязи позади него.

Среди отпечатков ног капля алой крови была особенно бросалась в глаза.

Преследующие культиваторы с серой грядкой раздулись и побежали вперед, словно два распахнутых крыла, чтобы окружить фехтовальщиков голубым цветом.

Был только звук дождя и шагов, и никто не заговорил.

Сбежавшие фехтовальщики Черной канцелярии не разговаривали, в то время как гоняющиеся за серо-кустарниковыми культиваторами тоже несли никакой чепухи.

Если бы фехтовальщики в голубом бежали достаточно быстро, они бы сбежали, а если бы фехтовальщики с серой гнались достаточно быстро, они бы осадили фехтовальщиков. Ситуация была очевидной, так что не нужно было тратить слова и энергию.

Когда Чэнь Бэйван и Му Цинлю прибыли на виллу в Циншуе, они остались снаружи виллы, чтобы наблюдать за ней. Черное бюро, которое проследило за их действиями после трех дней, подверглось внезапному нападению.

Если бы Черное бюро не отреагировало быстро и не отступило, чтобы вовремя отступить, то они были бы мертвы, как только другая сторона сформировала окружение.

Но теперь, он только что сбежал с горы. За ними гнались более двадцати культиваторов с серой посудой, в несколько раз больше. Более того, их культивация была не ниже их, и некоторые культиваторы имели среди них более высокое царство, но до сих пор они не предприняли никаких действий. Когда расстояние было достаточно близко, они, вероятно, начали бы смертельную атаку.

Один раненый культиватор "Black Office" случайно пошатнулся и упал на землю.

Он был тяжело ранен и потерял много крови, поэтому не мог контролировать баланс своего тела. Когда он упал, вместо того, чтобы встать, чтобы бежать, он повернулся, чтобы прыгнуть назад. Длинный нож скользил в изящной дуге, белый свет появлялся в темной, дождливой ночи. Кроме того, он бросился к культиваторам с серой грядкой!

У него не было шансов убежать, поэтому, если он и дальше будет прилагать бесполезные усилия, то только доставлять неприятности своим спутникам.

Приносить неприятности своим товарищам в Черный кабинет было преступлением.

Возвращаться к убийству врага и брать инициативу прикрытия, чтобы выиграть живой шанс для своих товарищей, было большим достижением в "Черном кабинете".

В то время как этот фехтовальщик в голубом отскакивал назад, его спутники не останавливались и не оглядывались назад, и бежали еще быстрее.

Только молчаливые слезы падали в воздух и смешивались с дождем.

Фехтовальщик сзади упал на лицо к земле после того, как убил одного человека в результате подлого нападения и погиб вместе с одним человеком. Он был разорван на куски мяса серокопытными культиваторами, которые стекались туда.

Однако из-за этого другие фехтовальщики в голубом не избежали погони за культиваторами с серыми грязями.

Видя, как преследователи все ближе и ближе приближаются, вождь в толпе стиснул зубы и повернулся убивать культиваторов с серой посудой!

Как лидер команды, он был виноват, если миссия не удалось, как лидер команды, он не мог вынести, чтобы увидеть своего спутника умереть на его глазах.

Этот лидер убил трех человек.

Его сила, естественно, лучше, чем у раненого фехтовальщика, который умер первым, и он был в своем лучшем состоянии. Тем не менее, противники были подготовлены после того, как испытал контратаку раненого фехтовальщика. Если бы он не держал в руках волю к смерти и не решился умереть вместе с врагами, то лидер не смог бы убить трех человек.

Но этого было бы недостаточно.

Два фехтовальщика убили пять человек, что разожгло их ненависть, вместо того, чтобы нанести фундаментальный удар преследователям.

В мгновение ока только два фехтовальщика все еще спасались бегством.

С обеих сторон двухкрылое формирование приближалось к ним и собиралось их окружить.

Два фехтовальщика посмотрели друг на друга и почувствовали решимость друг друга.

Они вдруг остановились, повернулись, вытащили ножи и побежали вперед!

Так как они не могли убежать и должны были умереть, а не быть атакованными и убитыми сзади, то лучше было смотреть врагам в лицо и сражаться до самой смерти.

Когда седой культиватор увидел, что они осмелились повернуться, они взбесились и выпрыгнули один за другим. Техника должна была быть запущена.

Странный слог внезапно прозвучал в пустыне, когда капля дождя упала на нож фехтовальщика голубым цветом.

Как только слог прозвучал, он продолжился, как горный ручей, стекающий вниз, и река, текущая бесконечно.

Ночной ветер внезапно стал чрезвычайно холодным.

Падающий дождь превратился в лед в воздухе и падал, как град, делая на земле неглубокие ямы. Когда же он упал на культиваторы с серой грядкой, он выстрелил, как стрела, и заставил их кровоточить!

Грязная вода под ногами всех культиваторов с серыми грязями мгновенно превратилась в ледяные цветы, замерзла на ногах и быстро продолжила идти к ногам, талиям, рукам и шеям!

В одно мгновение те, кто прыгнул в небо, сильно упали; те, кто поднял ноги, чтобы перебежать, упали на лица; те, кто стоял на ногах, застыли, как камень.

Каждый седой культиватор стал ледяной скульптурой, и никто из них не мог пошевелиться!

Прежде чем все они были покрыты льдом, они с изумлением посмотрели вверх и увидели недалеко на вершине деревьев красивую нефритовую фигуру Сяо, играющую в своих руках.

Они не могли ясно видеть ее лица, но запомнили ее грациозный жест.

Лишь немногие культиваторы с серыми корнями вспомнили легенду, которая исчезла в Цзянху на несколько лет, когда они услышали звук ее Сяо, что довело их до отчаяния. "Если вы не испытали холода реки И, вы не можете знать ее холод. Звук нефрита Сяо заставит сотню призраков вернуться!"

Два фехтовальщика в голубом обернулись, порезали руки и поклонились. "Шеф!"

Она опустила нефрит Сяо со рта и посмотрела в сторону виллы Циншуй яркими огнями сквозь проливной дождь. Ее тон был холоднее, чем в морозную ночь. "Кто осмелится навредить людям из Чёрного кабинета, тот заплатит цену, которую запомнит всю свою жизнь!"

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 171 Как полумесяц**

В "Черном офисе" 96 человек практиковали технику ци, а многие культиваторы были в Царстве Смерти. На этот раз, пока они подчиняли силы Цзянху в префектуре Ци, они также собирали войска и вербовали последователей. Люди, которые были выбраны на этот раз, не должны были использоваться так рано, но префектура Лай была особым случаем, поэтому они должны были поддерживать войну с помощью войны.

Из префектуры Ци в префектуру Лай Сун Цзяо привезла последнюю партию элиты "Чёрного бюро". Вилла Циншуй принадлежала семье Ван, а также была оплотом армии Пинглу в Цзянху, поэтому она занимала важное положение. Когда Сонг Цзяо вошла на территорию префектуры Лай, она приехала сюда первой. Так и случилось.

Однако на виллу в Циншуе приехали не только люди из черного офиса.

"Я не верю тому, что вы сказали".

Вскоре после того, как Сонг Цзяо закончила свои слова, в темную ночь сюда подошел даосист с голубой каемочкой.

Даосист в голубой каблуке ходил медленно, все время с нежной улыбкой. Каждый его шаг был таким спокойным, как будто он бродил по саду. Вокруг него был густой белый свет, добавлявший блеска дикой природе. Он выглядел умиротворённым, что давало людям хорошее впечатление и ощущение доброты. Он был похож на весенний ветерок, который никто не будет ненавидеть.

Но его слова были слишком высокомерны.

Но те слова, которые он произнес легкомысленно, были настолько убедительны, что никто не сомневался в этом.

Он проходил мимо ледяных скульптур серым цветом один за другим и медленно шел к фехтовальщикам голубым цветом. Его скорость не была быстрой. Она не казалась медленной, но была очень медленной.

Но его шаги были тяжелыми, и он пошел прямо к фехтовальщикам в голубом, не собираясь их избегать.

Два фехтовальщика в голубом посмотрели друг на друга и оба увидели страх в глазах друг друга. Они решили уйти с дороги в лице даосина в голубой оболочке, который подошел прямо. Их движение было таким неожиданным, но таким разумным, потому что они думали, что обе стороны не находятся на одном уровне и что нет необходимости бороться.

Сонг Цзяо все еще стоял на вершине дерева.

Высокое положение было не для того, чтобы притворяться, но самое высокое место было лучшим местом для нее, чтобы запустить свои методы культивирования, так же, как и младшая жрица. Она смотрела на даосиста с голубой каемочкой, ничего не сказав с тех пор, как он появился. Пока он не подошел к ней, она медленно говорила: "Ты не веришь моим словам?"

Таоист в циановой колодке нежно улыбнулся. "Я не верю тому, что вы сказали."

Он повторил свои слова.

Он был очень высокомерен, очень груб, очень безумен и очень уверен в себе.

"Хорошо".

На этот раз Сон Чжиао сказал только одно слово.

Как только она закончила слово, она исчезла с вершины дерева. В одно мгновение она подошла к даосисту с голубой каемочкой и ударила его.

Спокойно посмотрев и улыбнувшись на его лицо, даоска с голубой каемочкой протянула ладонь так, как будто поймать ее было очень легко.

Его уверенность в себе показала, что он может не только легко поймать ее ладонь, но и сильно повредить.

Два фехтовальщика в голубом наблюдали за ними вдали и не могли не затаить дыхание.

Они ясно знали о силе Сон Чжиао. Она была одним из четырех великих мастеров Чёрного кабинета и обладала наивысшей силой. Но они не знали, насколько высока ее сила, потому что никогда не видели, как Сонг Цзяо сражается.

Но даосист с голубой каемочкой впереди давал людям ощущение, что они не воспринимают всерьез бессмертных и демонов.

Его опора была не высокомерной, а заносчивой.

Однако следующая сцена сделала двух фехтовальщиков в голубом ошарашенными.

Две ладони ударили друг друга, но ожидаемого тупика не возникло, и результат был очевиден.

Ладонь Сон Цзяо напрямую оттолкнула ладонь даосика с голубой каемочкой назад и яростно ударила ему в грудь!

С унылым глухим звуком, круг экстремально белого света распространился под дождем.

Таоист с голубой каемочкой блеванул кровью и улетел назад, как воздушный змей со сломанной веревкой. Он сбил бесчисленные ледяные скульптуры в сером цвете, а после приземления выскользнул и в нескольких метрах!

Два фехтовальщика в голубом смотрели друг на друга незаметно.

"Все кончено?"

Даосист с голубой каемочкой боролся за то, чтобы встать. С выпуклыми глазами, он прикрыл грудь и с трудом сказал: "Ты... Уровень 9?!"

Он потерял сознание, не закончив слова.

Изначально он считал, что Холодность реки И - это всего лишь техника групповой атаки, поэтому Сон Чжиао не должен быть хорош в борьбе в одиночку. Несмотря на то, что она культивировалась в 8-ом Уровне Рефининга Ци, в то время как он находился в 7-ом Уровне Рефининга Ци, для него была возможность выиграть. Даже если у него не было шансов на победу, это не означало, что он будет побежден.

Никто не знал, когда Сонг Цзяо, которая исчезла в Цзянху на несколько лет, снова появилась в Цзянху, ее культивирование уже достигло 9-го уровня КИ-рафининга.

Сонг Цзяо чихнула. "Прямо на седьмом уровне рафинирования Ци". Ты выставил себя бессмертным. Кого ты пугаешь?"

Два фехтовальщика в голубом были совершенно безмолвны.

До сих пор культиваторы "Чёрного кабинета", приехавшие сюда с Сонг Цзяо, приходили с официальной дороги.

Сонг Цзяо протянула руку и указала на направление виллы Циншуй. "Убейте их всех!"

Десятки фехтовальщиков в голубом вырвались с ее стороны.

На вилле в Циншуе Му Цинлюй сидел вместе с Ван Ханьшань и Чэнь Бэйваном. Они пили чай.

Они знали, что за виллой следят земледельцы Черной канцелярии; они также знали, что земледельцы с серой грядкой гонятся за другой стороной; они также слышали звук Сяо "Холода реки И".

Но им было все равно.

Потому что кто-то уже начал драться.

Ван Ханьшань на мгновение засомневался. "Холод реки И" Сон Цзяо давно прославился. Даосистский Чжоу действительно уверен в победе?"

Му Цинлю помахал хвощом в другую сторону и спокойно сказал: "Хотя старший брат Чжоу находится только на 7-м уровне перегонки Ци, у него хорошая осанка и он заставляет людей бояться. Его секретный метод выращивания может деморализовать людей, подпитывая его выдающиеся боевые способности, так что это не должно стать проблемой".

Не успел он произнести эти слова, как кто-то поспешил к двери и сообщил в срочном порядке: "Даосский Чжоу был убит!".

Му Цинлю выглядел зажатым. "Это..."

Ван Ханьшань и Чэнь Бэйван смотрели друг на друга безмолвно. Chen Beiwang поклонился и сказал: "Даосский Чжоу находился в 7-ом уровне Qi-refining, но он не смог победить другую сторону. Разве это..."

Он хотел сказать "не было бы это плохо".

Неожиданно Му Цинлю снова помахал хвощным венком в другую сторону и сказал спокойным взглядом: "Ты прав". У нас также есть старший брат Ю".

Ван Ханьшань и Чэнь Бэйван были в восторге. "Даосский Ю?"

"Да, старший брат Ю - необщительный и не любит разговаривать с другими, поэтому вы его не видите, но он находится за пределами виллы. По правде говоря, культивирование старшего брата Ю достигло 8-го уровня в Ци-рефининге. Более того, он специализируется на мечах и лучше всего борется в одиночку. В секте Бессмертных Пенглая его мастерство владения мечом бесподобно", - уверенно сказал Му Цинлю.

Ван Ханьшань и Чэнь Бэйван кивнули с облегчением. "Пенглай достоин секты Бессмертия и имеет глубокий фундамент". У нас был день, когда мы открыли глаза".

Му Цинлю сказал: "Ты мне льстишь".

Когда он закончил говорить, он закрыл глаза и отдохнул. Он выглядел расслабленным и уверенным.

Через некоторое время кто-то бросился к двери, чтобы сообщить: "Даосский Ю тоже был побежден!"

Му Цинлю забирал чашку. Его рука остановилась в воздухе, а затем он тихо опустил чашку.

Wang Hanshan и Chen Beiwang взглянули друг на друга и после этого они посмотрели на Mu Qingliu с ожиданием совместно. "Мы не ожидали, что Taoist Yu также был побежден... Первый 7-ой уровень Qi-рафинирования, затем 8-ой уровень Qi-рафинирования, и следующие должны быть...".

Двое из них хотели сказать: "Следующим должен быть 9-й уровень Qi-рафининга".

Му Цинлю снова помахал хвощом в другую сторону и торжественно сказал: "Хорошо, вы двое должны зависеть от вашего следующего".

Ван Ханьшань и Чэнь Бэйван, "..."

Они только что закончили говорить, что даосская секта Пенглая имеет глубокий фундамент, и думали, что они послали кого-то из 9-го уровня перерабатывающей промышленности Ци, но им сказали, что они должны полагаться на свои собственные. Ван Ханьшань и Чэнь Бэйван сразу же стали неприятными.

Чэнь Бэйван похлопал по столу и встал.

В виду того что он осмелился прийти к вилле Qingshui, он определенно был бы хорошо подготовлен.

В семье Чэнь не было культиваторов на высоком уровне в переработке Ци, но Чэнь Бэйван был командиром кавалерии армии Пинлу!

"Вот приказ. Отправьте кавалерию охранять виллу!"

Он привёл два отряда своих лучших кавалеристов!

...

Все направления были отрезаны узорами Инь и Янь, и во всех направлениях были цепочки из листьев, так что Ли Е был атакован, как бы он ни уклонялся. Более того, пока он делал небольшие паузы, он был убит бесчисленными цепями листьев!

Цепочки Формирования Летающих Листьев!

Ли Йе запустил "Облачные сапоги", чтобы увернуться в относительно безопасное место. Он поставил свой Меч Люка вертикально перед бровями, его взгляд был острым, как молния, и закричал низким голосом: "Гора Зеленого Лотоса"!

Пурпурные облака поднялись в воздухе. В одно мгновение они стали достаточно густыми, чтобы покрыть небо и солнце, и дождь тоже не выпал.

Фиолетовые облака дули и катились.

Никто не мог сказать, что молния и гром были аномалией Духовного Qi или нормальным явлением ночи грозы.

После появления пурпурной горы облаков, засаженной зелёными лотосами, она захлестнула в пустыню, упав в Цепочки Формирования Летающих Листьев!

Узоры Инь и Янь с четырех сторон дрожали и яростно тряслись. Мгновенно он рухнул и рассеялся, как дым.

Бесчисленные цепи летящих листьев превратились в куски под горой Зелёного Лотоса. Когда вся гора Зеленого Лотоса лопнула, летучие листья дико танцевали, даже гуще дождя.

Ли Йе летел в обратном направлении и трижды блевал кровью в воздухе.

В промежутке двух царств было большое несоответствие, и цепи формирования летающих листьев были необыкновенны. Однако, самой трудной вещью для Li Ye было то, что сила младшей жрицы была более мощной, чем культиваторы в одном и том же царстве.

Несмотря на то, что гора Зелёный Лотос разрушила цепи формирования Летающих Листьев, волны Духовного Ци, которые выстрелили в обратном направлении, заставили Ли Йе опуститься в океан Ци. Его Духовный Ци ударил везде и, казалось, прорвался через меридианы, чтобы выйти из его тела. В критический момент Дракон Ци в его теле внезапно поплыл и заревел. Мерзости золотого Ци распространились вокруг восьми необычных меридианов, чтобы укрепить и прижать Духовного Ци, который бежал повсюду, чтобы меридианы Ли Йе не были сломаны, и он не истекал кровью до смерти.

Приземлившись на землю, Ли Йе потопил талию и сразу же занял позицию лошади, разбрызгивая грязь вокруг ног. Грязь вокруг его ног потонула, и его тело под коленями опустилось на уровень земли. Дракон Ци излучал волны золотого Ци, как будто он обладал непреодолимым величием и управлял Духовным Ци, который бегал повсюду, что позволяло Ли Йе стабилизировать его тело.

Он вытер кровь из угла рта и наклонился вниз, чтобы посмотреть на младшую жрицу.

Ее вуаль была мокрой, потому что она была испачкана кровью. Очевидно, что младшая жрица была также ранена, так как Цепочки формирования Летающих Листьев были уничтожены. Но она была намного лучше, чем Ли Йе, которого трижды вырвало кровью, о чем можно было судить по тому, что она все еще твердо стояла на листьях.

Ночной ветер дул, завеса нежно трепетала. В этот момент младшая жрица все еще выглядела спокойной.

А может и нет. Пелена закрывала ее лицо и большинство ее выражений, но ее ясные глаза были уже не спокойны. Ее взгляд стал острым, показывая, что ее боевой дух кипел.

Ли Йе не осталась на том же месте. После приземления он выпрыгнул и быстро побежал вперёд по пустыне. Его скорость была чрезвычайно быстрой, как порыв ветра. Позади него, трава наклонилась с обеих сторон, открывая прямой проход, в то время как трава, которая стояла перед его ногами, была разбита вдребезги.

Младшая жрица держала руки устойчивыми, и ее десять стройных пальцев делали печать перед ее грудью быстро. Цепочки листьев поднялись из земли и на большой скорости выстрелили в сторону Ли Йе.

Несмотря на то, что Ли Йе был ранен, его темп поднимался, а не падал, и становился все страшнее и страшнее. Он был в ярости, как тигр, который дотронулся до хвоста. Столкнувшись с приближающимися цепями листьев, он не уклонился, а продолжал бежать вперед. Голубой свет меча Люка разрезал цепи листьев на куски.

Тени меча прорезали ночь и исчезли во всех направлениях.

Рассеянные зеленые листья разлетелись на одежду Ли Йе и оставили следы крови на его теле, но ему было все равно, и его взгляд был тверд, как железо. Мгновенно он бросился в лес и подпрыгнул под углом 60 градусов к земле. Свет его меча Люка оставил прямую линию в ночном небе и мгновенно подошел к младшей жрице!

Младшая жрица выглядела удивленной, но вскоре ее удивление сменилось торжественностью. Вскоре вокруг ее рук появились два летающих кольца из листьев. Клэри сделала сальто назад из листьев и подпрыгнула высоко, когда приближался Меч Люка.

Две цепочки листьев пролетели сквозь кольца листьев вокруг ее рук и спутались с Мечом Люка.

В этот момент длинные волосы Младшей жрицы упали прямо вниз, ее тело было похоже на полумесяц, и ее депортация была прекрасна невообразимой красотой.

Ли Йе, казалось, стал человеком, который гнался за луной.

Меч Luke, который был спутан цепями листьев, стал опорой борьбы младшей жрицы и Li Ye. Он остановился на секунду. После сальто назад, младшая жрица наступила на меч Luke с ее цыпочками. Ее маленькое тело выпрыгнуло и повернулось в воздухе. Она сделала печать перед Ли Йе. Ее глаза были еще ясны и спокойны, в то время как листья, спутанные с мечом Люка, взорвались как иголки.

Ли Йе хорошо подготовилась. Он взял свой меч и отступил. Он махнул левой ладонью, чтобы разбить все листья перед ним.

Когда все листья упали, младшая жрица уже была в 100 шагах. Она снова стояла на листьях и смотрела на Ли Йе в воздухе. Ее грудь поднялась слегка. Очевидно, ожесточенная борьба поглотила много ее Духовного Ци.

Подойти к ней было нелегко, но нападение не могло убить ее и позволить ей сбежать, поэтому Ли Йе была несчастна. Техника младшей жрицы была непредсказуема, а летающие листья были повсюду, что доставило Ли Йе много неприятностей. Кроме того, он не ожидал, что хрупкая младшая жрица была настолько смелой и осторожной в ближнем бою и осмелилась таким образом раскрыть свое мастерство меча.

Реакцию младшей жрицы в тот момент нельзя было охарактеризовать как боевое мастерство. Ее, казалось бы, слабое тело молодой девушки обладало столь высокой силой.

Младшая жрица всерьез положила глаз на Ли Йе, как будто впервые встретила его. Клэри не ожидала, что Ли Йе, чье культивирование было на два царства ниже ее, сможет бороться с ее шеей и затылком. Более того, он даже поставил ее в опасность только что. Если бы она не была спокойна и сдержанна, Ли Йе навредил бы ей.

"Что за человек этот парень из ниоткуда? Что делает его таким могущественным?"

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 172 Бог Луны и Бог Гигантского Спири.**

t

В дождливую ночь на горе Бои было особенно темно и тихо. В даосском храме был только один дом с небольшим освещением. Слабый желтый свет был похож на маленькую бабочку, которая не могла вылететь из стен даосского храма. За стенами было темно, и даже очертания леса не могли быть видны в безлунную ночь.

Вспышка белого света была не очень мощной, но Духовная Ци была сгущена до предела. Белый свет покрывал очертания кинжала, подобно горящему солнцу в летнее полдень, и был схвачен охотником. В этот момент под белым светом отчетливо виден голубой каменный пол, каменные ступеньки, пестрые стены двора, а также тихий и густой лес вокруг, даже слишком ослепительный, чтобы смотреть прямо на него.

Улыбка охотника оставалась дружелюбной и честной, как будто он не раздавал кинжал, который мог убить человека, а обыкновенное вино. Никто не мог почувствовать его намерения убить. Его движение было очень естественным, без намерения, но с высокой скоростью.

Смертоносное нападение.

Эта сцена появлялась в голове охотника много раз, потому что он таился возле горы Боджи сегодня. Это была его цель и задача, которую он должен был выполнить, и он ждал слишком долго. Прошло десять лет, и нынешнее движение тысячи раз репетировалось в его сознании. Он ясно дал понять, что его удар безупречен, и что он может получить ожидаемый результат, как бы сильно другая сторона ни старалась его избежать.

В том году даосист в коричневой маске отправился в Пенглай один, но в конце концов, он был тяжело ранен Чжаном Цзиулином, так что его царство резко упало. С тех пор он жил в уединении в даосском храме и больше не возвращался в Цзянху.

Даосский пэнглаист слегка улыбнулся и почувствовал радость, облегчение и ярость.

Даосист в коричневом плаще держал в руках горсть овощей, сгибая свою арочную спину. Его тонкий скелет, казалось, разваливался в любой момент, а залатанная одежда заставляла его выглядеть бедным и несчастным. Когда белый свет засиял, он все еще носил теплую улыбку, которая никогда не исчезала с его лица.

Эта улыбка была очень скромной и дешевой в глазах охотника.

Он был скромным и дешевым даосом. Он жил в пустынном, отдаленном месте и охранял даосский храм, который был настолько разрушен, что даже горные воры пренебрежительно относились к его взлому. Больше всего он прошел пешком несколько десятков километров, чтобы дать лекарства простым людям, а бедняков, похожих на личинок, отвезти в даосский храм, чтобы позаботиться о них.

"Какой смысл в таком поведении?"

"Какой смысл спасать десятки неприкасаемых с его пожизненным культивированием?"

"Мир в руках сильных. В глазах сильных, голодные неприкасаемые - это всего лишь скот, который может говорить, слишком слаб, чтобы к нему вообще стоило относиться серьезно".

"Даосисты должны уйти из мира, выше светского, и им должны поклоняться все люди. Эти самодовольные сановники должны встать на колени у наших ног". Даосисты должны разобраться со своей внешностью, и каждое движение должно быть незапятнанным и благородным. Как мы можем носить поношенную одежду? Как мы можем выглядеть бледными? Как наш темперамент может быть как пыль?"

"Какой смысл спасать тех неприкасаемых, которые живут как насекомые и не влияют на мировые тенденции?"

"Так как то, что вы сделали, не имеет смысла, то нет смысла в том, что вы живы. Так как ваша жизнь бессмысленна, почему бы вам не умереть?"

"Смерть - твоя судьба!"

Даосист Пенглая, который десять лет притворялся охотником, выглядел фанатичным и сумасшедшим.

Даосист в коричневом плаще все еще выглядел жалким.

Его правая рука зажала овощи в руках, не осыпая листьев, как будто эти недорогие овощи дороже золота, серебра и драгоценных камней.

Кинжал подошел к его талии.

Он пронзил его одежду.

Он коснулся его старой морщинистой кожи.

Но он больше не мог двигаться вперед.

Его левая рука ударилась об грудь охотника.

Между ладонью и сундуком внезапно появился маленький звездный огонь, который в одно мгновение превратился в море звезд.

"Щелкни". Грудь даосиста затонула.

Потом все его тело вылетело, как лист.

Он сильно упал на горную дорогу леса, в который пришел.

В тот момент, коричневый даос, который мог запустить море звезд на его руках, был похож на бессмертного, который смотрел на простых людей в пустоте вселенной.

Тело даосского пэнглаиста выбило большую яму на горной дороге, его конечности застряли в грязи и камнях. Кинжал в его руке упал к ногам подрумяненного даосиста в плаще.

Он не пошевелился, потому что не мог пошевелиться. Его черты были скручены вместе и кровоточили. Он был шокирован и зол. Он нервничал, а также был недоверчив. Но эти чувства быстро сменились ненавистью. Его алые глаза истекали кровью, и он интенсивно смотрел на карихую даоску, которая медленно отводила ему руки.

Даосист в коричневом плаще больше не смотрел на него. Он внимательно смотрел вниз на овощи на руках. Он обернулся на своё место, пока не обнаружил, что ни один лист не упал, а затем улыбнулся удачливой и триумфальной улыбкой.

"Если маленькая девочка узнает, что я трачу овощи, которые она так усердно работала, чтобы вырастить, она разозлится и будет бороться со мной".

Подрумяненный даосист в плаще улыбнулся и вошел в дверь, счастливо неся овощи. Казалось, он не знал, что огород был разрушен до неузнаваемости своей беспечностью.

Подрумяненное даосское пренебрежение заставило пэнглаевского даосиста взлететь в ярость. Он пытался освободиться от грязи и камней, но внезапно упал на колени. Он поддержал себя на земле руками, поднял голову и злобно уставился на подрумяненного даосиста в плаще. Он скрежещал зубами и рычал: "Ты ни на что не годен! Несмотря на то, что ты победил меня, ты тоже ни на что не годен! У тебя такое высокое возделывание, но ты не делаешь никаких усилий, чтобы помочь даосской секте править миром, так что ты - ничтожество вместо даосиста! Я ненавижу, что старший брат не убил тебя и не позволил тебе покинуть Пенглай в том году из-за общения учеников даосской секты. Если бы я знал, что ты опозоришь даосскую секту, я бы взломал тебя на куски!"

Даосист в коричневом плаще остановился у двери и повернулся, чтобы посмотреть на даосиста Пенглая, который был внутри "пещеры". Он усмехнулся и сказал: "Думаешь, это из-за того, что у Чжана Цзюлиня было мягкое сердце, которое я мог оставить Пенглай?".

"Ты ни на что не годен! Ты не подходишь моему старшему брату! У тебя нет благодарности, поэтому ты не заслуживаешь жить!" - закричал даосист Пенглая, блевая кровь.

Коричневый даосист в плаще вздохнул. "Ты должен знать, если бы я был очень сильно ранен Чжан Цзюлином и мое царство действительно резко упало, как ты можешь быть таким сейчас."

Сказав это, даосист в коричневом плаще был слишком ленив, чтобы обратить внимание на даосиста из Пенглая, который безумно ругался. Он перепрыгнул через порог, как ребёнок, и с радостью направился на кухню.

За пределами кухни, когда подрумяненный даосист в маске счастливо ел, держа в руках керамическую чашу с прорезями, его выражение неожиданно изменилось. Он ударил его по лбу, как будто что-то вспоминал. Он поспешно побежал к двум резервуарам с водой и растянул голову, чтобы посмотреть внутрь.

Он немедленно втянул шею.

Два огромных водяных столба встали в то же время из двух водяных баков впереди, прямо в небо.

Один из водяных столбов был белым, как солнечный свет, а другой - черным, как чернила.

В мгновение ока они достигли высоты за пределами его зрения, как будто никогда не заканчивались.

Две рыбы, одна черная и одна белая, мгновенно поднялись из водяных столбов на высоту сотен метров.

С неба еле слышался громкий звук. В конце концов, две тени света вместе ушли на восток и исчезли.

Когда водяные столбы упали обратно в резервуары с водой и затихли, даосист в коричневом плаще, который держал в руках чашу, все еще был ошеломлен.

Даосист в коричневом плаще долго стоял перед такими огромными водяными столбами, но на него не падала капля воды.

Спустя долгое время даос в коричневом плаще восстановился. Он открыл рот только передними зубами и сказал: "Это невозможно". Импульс настолько сильный. Чью удачу они одолжили?"

...

Перед курьерской станцией старшая жрица и Чжан Юнхэ шли бок о бок.

Су Эмэй и Вэй Сячжуан были готовы к действию.

Вэй Сячжуан выглядел обеспокоенным. "Старшая сестра, я чувствую, что эти двое нацелены на нас".

Су Эмэй сказал низким голосом: "Ты права". Они нацелены на нас".

Вэй Сячжуан отрубился. "Но они кажутся очень могущественными, поэтому я боюсь, что мы не сможем победить их."

Су Эмэй остался спокоен. "Мы должны победить их."

Круглое лицо Вэй Сячжуана сжато вместе. "Как?"

Су Эмэй сказал: "Я использую свой меч, а ты - свой."

Увидев, как Су Эмэй вытащила свой длинный меч, Вэй Сячжуан вздохнул и медленно снял со спины персиковый меч. Держа его в руке, он был так грустен, что собирался заплакать. "Кажется, это единственный выход".

Старшая жрица и Чжан Юнхэ подошли к передней части курьерской станции и остановились.

Чжан Юньхэ улыбнулся и с большим интересом посмотрел на Су Эмэй и Вэй Сячжуан вверх и вниз. Он повернулся к старшей жрице, которая выглядела равнодушно. "Это его ученики?"

"Разве ты не знаешь меч из персикового дерева?" - легкомысленно сказала старшая жрица.

Чжан Юнхэ улыбнулся и сказал: "Мне тогда было всего десять лет, так что я не так уж много помню".

"Тогда я говорю тебе сейчас, что этот меч из персикового дерева - этот меч из персикового дерева. У тебя еще остались вопросы?" - безразлично сказала старшая жрица.

Чжан Юнхэ расправил руки. "Нет".

"Тогда сделай это."

Чжан Юньхэ взглянул на Су Эмэй и Вэй Сячжуань. Держа его меч в его руке, он мягко улыбнулся и сказал всерьез: "Мое имя Zhang Yunhe, этот меч назван мечом летающего журавля, и мой метод культивирования назван "заклинанием журавля Qi". Все они очень сильны. Понимаешь, о чём я?"

Вэй Сячжуан проглотил. "Да".

Улыбка Чжан Юнхэ стала больше. "Так ты всё ещё хочешь со мной драться?"

Вэй Сячжуан кивнул. "Да."

Чжан Юнхэ тоже кивнул. "Хорошо".

Как только он закончил слово, руны Меча Летающего Журавля снова загорелись Духовным Ци один за другим. Нежный взгляд Чжана Юнхэ вдруг стал острым, его мантии и волосы трепетали автоматически. "Так как вы ученики того человека, то у меня нет причин не делать все возможное, чтобы проявить уважение". Если ты сможешь поймать мой меч, я проиграю, но если ты не сможешь, ты умрешь".

Узор из девяти журавлей, парящих в облаках на мече Летающего журавля, постепенно загорелся. Чжан Юнхэ владел мечом, и тогда щебет журавлей сразу же прозвучал в воздухе. Девять белых журавлей появились в воздухе, хлопая крыльями и паря, очень красивые. Внезапно они улетели прямо в направлении Су Эмэй и Вэй Сячжуан в очереди.

Су Эмэй шагнул вперёд, и метровый свет от меча срубленного прямо вниз.

Увидев меч Су Эмэй Ци, старшая жрица не могла не усмехнуться. Каждый журавль длиной более трех метров был величественным и грандиозным, в то время как меч Су Эмей длиной всего один метр был слишком слаб, чтобы сражаться.

В этот момент взгляд старшей жрицы стал серьезным, потому что Вэй Сячжуан поднял свой меч из персикового дерева и ударил ножом в ее сторону.

В начале она не хотела драться. Так как Чжан Юньхэ хотел похвастаться, то она позволила ему это сделать. Она уж точно не думала, что Су Эмэй и Вэй Сячжуан смогли поймать меч Чжана Юньхэ, потому что был большой разрыв между 9-м уровнем переделки Ци и средним уровнем переделки Ци. Даже если бы Чжан Юньхэ был в самом слабом 9-ом уровне переделки Ци, он мог бы убить Су Эмэй и Вэй Сячжуан за один удар, не говоря уже о том, что это не так.

По мнению старшей жрицы, поспешность Вэй Сячжуана была безрассудной и неразумной. Она чихнула и ударила Вэй Сячжуана, не используя свой белый шелк.

У неё не было досуга Чжан Юнхэ, чтобы встать на защиту своего оппонента, когда она столкнулась с таким слабым противником. По ее мнению, не было необходимости использовать всю свою силу, чтобы убить человека, и нужного количества силы было как раз достаточно.

Журавли набросились на нее и заставили ее метровый меч яростно трепетать. Меч Ци рассеялся, как дым, в то время как девять журавлей не получили никаких повреждений и направились прямо к лицу Су Эмей.

Сила ее руки была такой же свирепой, как солнце, и она мгновенно встала перед мечом из персикового дерева.

Су Эмэй и Вэй Сячжуан были близки к смерти.

Но в это время небо и земля были затмлены и изменения случились внезапно. В бескрайних черных облаках внезапно вырвался белый свет.

Кроме белого света, был еще и черный свет, который не мог быть отчетливо виден.

Перед белым светом существо, похожее на рыбу или дракона, быстро улетело в сторону Су Эмэй. Превратившись в маленькую змею Духовной Ци, она просверлила между бровей.

Сразу же Су Эмей прорвалась ярким белым светом, покрывшим все вокруг. Он был настолько ярким, что люди не могли открыть глаза.

Приближающиеся журавли рассеивались один за другим, как белая бумага, сгоревшая в пепле.

Чжан Юнхэ внезапно полетел в обратном направлении и его вырвало полным ртом кровью в воздухе.

То же самое случилось со старшей жрицей. Когда вокруг Вэй Сячжуань вспыхнули черные газы, ее выражение лица сильно изменилось, поэтому она поспешно вытащила белый шелк и отступила. Белый шелк дико катился, образуя конический барьер, стараясь не допустить попадания черных газов. Но в конце концов, пока шелк отскакивал, старшая жрица пострадала от рвоты и соскользнула на несколько метров назад.

Чжан Юньхэ сделал сальто назад и благополучно приземлился, стоя рядом в десяти шагах от старшей жрицы.

Они посмотрели друг другу в глаза и увидели шок. "Что происходит?"

Когда белый свет рассеялся, между бровями Су Эмэй было три пламени. Когда она открыла глаза, она была полна энергии. Ее предыдущие очаровательные и ясные глаза, казалось, стали чрезвычайно величественными в этот момент. Она с презрением смотрела на них. Ее темперамент внезапно изменился.

Раньше Су Эмэй была чистой и прекрасной феей с потусторонним темпераментом, а теперь она стала величественным богом!

Черные газы пронизывали Вэй Сячжуань, и все его тело было окутано черными газами. Когда черные газы рассеялись, предыдущего невинного пухлого парня заменили великаном с большой талией и высоким телом, одетым в черные доспехи и держащим в руках огромный топор.

Он выглядел свирепым и величественным. Его глаза были зелеными, а зеленый свет огромного топора был похож на огонь. Он был похож на бессмертного генерала, который убивал демонов и выходил с кровавого поля боя. Когда он оглянулся, у него была сила, которая позволяла демонам дрожать!

К счастью, эти два человека не действовали сразу, как будто они просто очнулись от долгого сна и почувствовали себя пустыми, так что они приспосабливались.

Старшая жрица нахмурилась и была начеку. Она оглядывалась туда-сюда между Су Эмэй и Вэй Сячжуан и чувствовала себя шокированной. "Колебания их Духовной Ци уже достигли 9-го уровня Ци! Что происходит?"

Изначально Чжан Юньхэ выглядел серьёзно, но через некоторое время он возобновил свой нежный взгляд. Вместо того, чтобы смотреть на Су Эмэй и Вэй Сячжуан, он посмотрел на старшую жрицу с сомнениями и насмешками.

Старшая жрица была раздражена. "Почему ты смотришь на меня?"

Чжан Юнхэ медленно сказал: "Вы с младшей жрицей поднялись на гору в очень юном возрасте. Когда вы были еще младенцами, господин принял вас как тайных учеников. Вы много лет жили в Ваньсианской скале и культивировали в уединении, так что никто из учеников не мог вас видеть. Вы впервые появляетесь в Цзянху, и мы впервые встречаемся с вами. Мне очень любопытно, как ваше культивирование может достичь 9-го уровня ци-рафинирования всего за 20 лет?".

Старшая жрица нахмурилась, и ее глаза сузились. "Что ты имеешь в виду?"

Чжан Юньхэ взглянул на Су Эмэй и Вэй Сячжуан. Хотя они не двигались, он не осмелился действовать необдуманно. Колебания их Духовного Ци достигли 9 уровня, поэтому ему пришлось сконцентрироваться на том, чтобы иметь с ними дело, но он не боялся. Он не пытался проверить их, потому что не мог понять их величие со здравым смыслом.

Чжан Юнхэ сказал: "Я 40 лет культивировал, чтобы достичь 9-го уровня Ци-рефининга. А Ли Сянь культивировал 40 лет, но не смог достичь Духовного Царства Мастера. Наши таланты уже выдающиеся и лучшие в мире. Но по сравнению с вами и младшей жрицей, мы не заслуживаем упоминания. Тем не менее, на протяжении всей истории очень редкие люди имеют лучшие таланты в выращивании, чем Ли Сянь и я. Почти никто не в состоянии достичь 9-го уровня Ци-рефинажа до 30 лет, даже Юань Тяньган!".

Говоря об этом, Чжан Юньхэ сделал глубокий вдох, как будто придумал что-то чрезвычайно шокирующее и пугающее, поэтому ему нужно было это сделать, чтобы успокоиться. Он всегда был спокойным и устойчивым, и его разум был таким же устойчивым, как гора Тай, но теперь он не мог не дрожать.

Глядя на старшую жрицу, Чжан Юнхэ спросил слово за словом: "Говорят, что люди могут видеть бессмертного на скале Вансянь". Но действительно ли люди могут видеть только бессмертного? Старшая жрица, кто ты и младшая жрица?"

Старшая жрица не говорила.

Чжан Юнхэ долго ждал.

Старшая жрица не захотела отвечать, поэтому Чжан Юньхэ снова посмотрел на Су Эмэй и Вэй Сячжуан. Он сказал медленно, "король Wu завоевал короля Zhou, и после этого бессмертные появились в мире; Мастер Jiang предоставил титулы к богам, так смертные стали бессмертными. Православие не существует, когда мир разваливается на части. Удача рассеивается по миру, в то время как Великое Дао происходит из сельской местности. Феодальные князья борются за гегемонию, в то время как герои сражаются за победу. Время, когда Истинный Дракон устанавливает свою империю, это время, когда Великое Дао прибывает на небеса. Говорят, что когда мир находится в хаосе, бессмертные и смертные могут общаться друг с другом"!

Голос Чжан Юнхэ становился все более и более дрожащим. Крепко держа меч Летающего журавля, он внезапно повернулся, чтобы посмотреть на старшую жрицу. "Не говорите мне, что вы не знаете, что люди перед вами - Бог Луны и Бог Гигантского Духа"!

Руки старшей жрицы дрожали, ее взгляд резко изменился, и она невероятно смотрела на Чжан Юнхэ.

Чжан Юнхэ неподвижно посмотрел на старшую жрицу и сказал между зубами: "Итак, старшая жрица, кто ты такая?!".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 173 Бессмертный двор, простые люди и Великое Дао**

Слепо глядя на то место, где с широко раскрытым ртом исчезли маленькие черно-белые рыбки, даосист в коричневой накидке замерз, как будто увидел привидение.

Половину утра прошло, и еда уже давно остыла в расколотой керамической чаше, прежде чем подрумяненный даосист в плаще наконец пришел в себя. Очевидно, что еда была последним, что пришло ему в голову. Вместо этого он поставил чашу на край раковины, закрыл глаза и промямлил несколько заклинательных жестов, словно пытаясь что-то придумать.

"Ци-рафининг 9-го уровня... небеса, эти двое маленьких детей на самом деле достигли 9-го уровня! Как такое возможно?"

Коричневый даосист вздрогнул и не мог не посмотреть на небо и пробормотал: "Как я могу использовать гадание в эту ужасную погоду? Ни одной звезды не видно!"

Сумасшедший от беспокойства, даос в коричневом плаще взмыл ввысь и вниз с зажатыми за спиной руками во дворе. Он пробормотал: "Хотя гора Бои не очень хорошо известна, тем не менее, это хорошее место, чтобы собрать ветер и воду для достижения Удачи". Две рыбы, одна черная и одна белая, которых я вырастил за двадцать лет, вобрали в себя творение неба и земли и Дух природы. Их силу нельзя недооценивать".

"И я наработал много доброй воли со всеми добрыми делами на благо жителей села за двадцать лет, не ослабляя ни на один день. С сотворением неба и земли, духом горы и воды и огромной поддержкой сельских жителей, в день, когда моя рыба достигнет зрелости, для двух моих учеников будет возможность получить глубокие культивирования.

"Когда они в прошлом поднялись на гору, Я положил несколько капель их крови в аквариум, растопил их в две рыбы и установил тайную связь, чтобы рыбу можно было использовать для них обоих. А теперь..."

Коричневый даосист в плаще беззвучно посмотрел на небо, неся на лице скорбь и негодование: "Но почему они убежали, не достигнув зрелости?".

Он опустил голову и вздохнул: "Я могу быть в мире с убегающей рыбой, если они просто пойдут искать моих двух учеников, но проблема в том...".

Подрумяненный даосист в плаще на мгновение остановился, и снова его тон стал печальным и сердитым: "Хотя гора Боджи изливается силой, и я совершил много добрых дел, кто мог бы перепрыгнуть с Ци-рефининга 5-го уровня на Ци-рефининг 9-го уровня напрямую? Если бы все последовали этому примеру, то мир был бы в хаосе"!

"Это ненормально, так ненормально. Я должен снова сделать прогноз и попытаться во всём разобраться." Спокойно, даосист в коричневом плаще сконцентрировался, закрыл глаза и снова сделал заклинательные жесты.

Через мгновение его глаза широко открылись от шока: "Какого черта? Остров Пенглай также произвел двух детей, которые достигли Ци-рефининг 9-го уровня?".

"Какой беспорядок! Всё испорчено!" Даосист в коричневом плаще внезапно вырвался из даосского храма, осознав кое-что.

Он выбежал из ворот и увидел на земле охотника, одетого как даосский пэнглаист, блевающего кровью. Он вздохнул с облегчением и бросился в пещеру и преклонил перед ним колени.

Его внезапное появление шокировало даосиста Пенглая, и его бледное лицо сразу же поседело. Он засмеялся и с грустью сказал: "Я знаю, ты никогда меня не отпустишь". Так что вперед. Убей меня!"

"Я не хочу убивать тебя. Есть более насущные вопросы, о которых я должен тебя спросить." Даосист в коричневом плаще был очень встревожен. Даже его глаза выглядели уже не скучными, а пронзительными. Затем он добавил: "Расскажи мне об этих двух детях из твоего леса. Как это возможно, что они достигли 9-го уровня в возрасте 20 лет?"

Выражение даосского Пенглая изменилось, и его глаза загорелись: "Я не знаю!"

"Ты не знаешь?" Даосист в коричневом плаще повторил эти слова с намерением убить.

Даосист из Пенглая высунул шею и сказал: "Мой старший брат сделал это, и откуда я могу знать"?

Даосист в коричневом плаще бросил ему острый взгляд со сжатыми зубами и пригрозил: "Не заставляй меня использовать Очарование Души в поисках"!

Лицо таоиста Пенглая побледнело и возмущённо сказало: "Вперёд!"

Даосист в коричневом плаще расслабил свое тело, нарушив свой угрожающий поступок, и вздохнул: "Как ты можешь быть более бесстыдной, чем я?".

"Никто не настолько бесстыден, как ты!" Закричал даосист Пенглая.

Не желая вступать в спор, подрумяненный даосист в плаще свернулся губами. Он сел и горько сказал: "Честно говоря, двое моих учеников также достигли 9-го уровня в Ци". Боюсь, они были одержимы!"

"Одержимы?" Вдруг даосист Пенглая заинтересовался. Его лицо побледнело, когда он что-то вспомнил. Затем он продолжил спрашивать: "Я слышал, что это был март, когда маленькая девочка поднялась на гору в возрасте трех лет, и шел снег. Кроме того, персиковые цветы за ночь расцвели по всей горе, это правда?"

Подрумяненный даосист в плаще ответил самоуверенным тоном: "Ничего страшного! В конце концов, они мои ученики!"

Он едва закончил хвастаться, когда вдруг его брови подергались. Затем он повернулся к даосисту Пенглая и спросил: "На что ты намекаешь?".

"Я не думаю, что они одержимы. Это должны быть реинкарнации!" Даосист Пенглая пришел к выводу.

Даосист в коричневом плаще замерз.

"Есть ли вино?" спросил даосист Пенглая. Он снова начал повышать голос. Теперь он чувствовал себя так, как будто вернулся охотником, который в прошлом пил и хвастался даосистом в коричневом плаще.

Даосист в коричневом плаще сказал: "Никакого вина"! Выплюнь!"

Даосист из Пенглая сдерживал свой гнев, понимая, что он должен съесть свою гордость, находясь под чьей-то крышей. Он прибрался, посмотрел на даосиста в коричневой одежде и сказал: "Когда в мире царил хаос, а даосская секта была на высоте, моя секта Penglai Immortal's действовала не по правилам". Вместо того, чтобы поддержать феодального принца, мы стремились контролировать комиссара Пинглу и взять на себя инициативу по захвату мира. Знаете, почему?"

Подрумяненный даосист в плаще презрительно ответил: "Вы пытались занять должность советника королевства. Думаю, ты откусил больше, чем мог прогрызть. Даже в те дни, когда даосская секта была на высоте власти, император не уступал тебе. Приди в себя! Ты был слишком жаден". "Вместо того, чтобы тратить это время на попытки достичь невозможного, твоей секте было бы лучше помогать людям и лечить болезни. С таким количеством даосов в мире, если бы все так делали, мир стал бы лучше. Вы действительно принесли позор даосской секте! ”

"Заткнись! Это ты принёс позор даосской секте! Ты говоришь, не зная фактов! Как ты думаешь, мир был бы лучше, если бы все даосцы просто помогали людям? Какая чушь! Мир в опасности, потому что император и императорский двор бесполезны. Они помогают себе, снимая людей и злоупотребляя их властью. Как мог мир не быть в хаосе с такими вождями? Только тогда, когда даосская секта возвысится над императором и заставит уважающие нас державы обрести мир и счастье для масс"!

Даосская пэнглайская секта внезапно пришла в ярость и взбудоражила, брызгая повсюду.

Подрумяненный даосист в плаще помахал рукой в знак несогласия и добавил: "Я не верю ничему из этого, вам лучше продолжить предыдущую тему".

Тогда даосский пэнглаист с обидой сказал: "Мне больше нечего сказать".

Даосист в коричневом плаще спросил: "Ты закончил?"

Даосская пэнглайская секта ответила: "Мы, даосская секта, твердо верим, что силы, которые были причиной слишком больших страданий для народа. Поэтому мы решили свергнуть ее и установить новое правило! Подумайте об этом, на протяжении тысячелетий каждая династия, которая поднимается и опускается, причиняла боль людям. Только тогда, когда даосская секта правит миром, может наступить прочный мир"!

Подрумяненный даосист в плаще спросил в смятении: "Какое отношение это имеет к двум моим ученикам? И какое отношение это имеет к твоей великой младшей жрице?

"Ты медлительный!" Даосист из Пенглая выглядел рассерженным и сказал: "Позвольте спросить вас, почему старый мастер Цзян помог королю У свергнуть императора Чжоу"?

Подрумяненный даосист в плаще ответил: "Потому что он был жестоким лидером без сострадания, тем самым причиняя боль людям". Таким образом, небеса спустились и помогли королю Wu установить новое правило, которое, в свою очередь, помогло людям выйти из суматохи".

Даосист Пенглая тогда сказал: "Ну вот! Теперь мир снова в опасности, и Бессмертные уже перевоплотились, чтобы исправить мир! Будучи членом Бессмертного Двора для трех царств, как ты мог наблюдать за тем, как мир находится в хаосе, ничего не делая?".

Даосист в коричневом плаще начал видеть свет: "Вот почему младшая жрица появилась на острове Пенглай".

"Точно!" ответила даосистка Пенглая тяжёлым кивком.

Даосист в коричневом плаще спросил: "Значит, по вашему мнению, Пенглай пользуется поддержкой Бессмертного Двора, а захват мира - это только вопрос времени?".

"Ты прав!" резко ответил даосский пэнглаист: "Всякий раз, когда смертный вождь превращает мир в хаос, бессмертные реинкарнируют и вправят его снова". Это как будто связь между смертными и бессмертными создается всякий раз, когда существует хаос. Как только бессмертные установят новое правило, они вернутся к Бессмертному Двору".

Даосист в коричневом плаще добавил: "Почему Бессмертный Двор заботится о битве за власть среди смертных? Просто позвольте им сражаться между собой".

Даосист Пенглая был в ярости: "О чём ты говоришь? В сердце каждого Бессмертного есть сострадание к людям. Как они могут смотреть, как они страдают?"

Даосист Пенглая смягчил свой тон: "Послушайте, в каждом Бессмертном есть сострадание и сочувствие. Но каждый раз, когда мир находится в хаосе, бессмертные должны были бы реинкарнировать, что является много хлопот. Таким образом, если бы даосская секта была выше светской имперской власти, то, при необходимости, мы могли бы представлять Бессмертный двор при смертном дворе и расставлять все по своим местам. Разве мир не был бы лучше?"

Даосист в коричневом плаще молчал.

Даосист из Пенглая улыбнулся и сказал: "Теперь ты в это веришь?"

Даосист в коричневом плаще вздохнул и сказал серьезно: "Я чуть не купился".

Даосист Пенглая спросил: "Почему почти?"

Даосист в коричневом плаще ответил: "Вы, пэнглайцы, стоите высоко над массами со своим "святым отношением". Как я мог тогда поверить, что вы когда-нибудь будете заботиться о простых людях?"

Даосист Пенглая взглянул на него и сказал: "Когда же Пенглаю было наплевать на простых людей? Что касается нашей яркой одежды и величественных жестов, то это тоже их благоговение. Пусть боятся нашего величества те, кто сильны и непродуманны. Иначе они сойдут с ума, верно?"

Даосист в коричневом плаще сказал: "У меня другие идеи".

"И что же это?" спросил даосист из Пенглая.

Даосист в коричневом плаще встал и ответил: "Каждый раз, когда в мире будет хаос, будет устанавливаться новое правило". Как и в весенне-осенний период, сотни людей воевали за власть. С тех пор, как династия Хань стала популярной, даосская секта и Бессмертный двор оказались под угрозой. Это особенно очевидно сейчас, так что никому не спокойно".

"Какова основа существования Бессмертного Двора? Это поклонение и вера смертных, бесконечное благовоние, из которого может накапливаться удача". Как только люди в мире станут дольше верить в Бессмертный Двор, тогда связь с бессмертными будет разорвана".

"Если так, то бессмертные больше не будут бессмертными, а просто монахом, в лучшем случае, глубоко культивированным и сильным. Они больше не смогут избежать судьбы смерти и жить в диких горах и озерах, как дикари, поэтому даосская секта и Бессмертный Двор послали многочисленных бессмертных в это царство через реинкарнацию, чтобы помочь даосской секте сохранить свой статус. Таким образом, всякий раз, когда в мире царит хаос, даосская секта всегда готова восстановить порядок".

"В конечном счете, хозяин неба и земли - не Бессмертный Двор, а простые люди!"

"Тот факт, что они стали бессмертными и причислили себя к лику после того, как король У сверг императора Чжоу был, потому что они установили свои заслуги в смертном мире, и оставили великие заслуги для народа". Без создания кэша, принося мир и удовлетворение для народа, в свою очередь, зарабатывая их уважение, независимо от того, насколько сильны были культиваторы, они все равно бы обратиться к пеплу и пыли".

Закончив свой маленький солилоквиум, даосист в коричневом плаще гордо взъерошил рукава.

Он посмотрел на ошеломленного даосиста Пенглая и продолжил: "Когда мир рухнул, а православия больше не существовало, вся накопленная удача исчезла в девяти штатах. Из которых родилась даосская секта, а Великий Дао поднялся. Хотя Великое Дао имеет долгую историю, даосская секта - это не ее хозяин, а просто последователи Великого Дао. В весенне-осенний период, почему сотни людей боролись за власть? Потому что все они впитали в себя часть удачи, упомянутой выше. Как они впитали удачу? Помогая людям и заслужив их уважение и поклонение".

"Когда простые люди больше не поддерживают определенный императорский двор, этот двор, в свою очередь, погибнет. И наоборот, когда простые люди верят в конкретного феодального князя, этот феодальный князь может унаследовать ортодоксальное правление в смутные времена. Великое Дао восстает с пути в полях, известного также как путь или направление, которое живет в сердце каждого простолюдина. И не в Бессмертном дворе даосской секты!"

"Причина, по которой даосская секта может существовать между небом и землёй, не в том, насколько она могущественна". А в том, что даосская секта когда-то делала добрые дела для простых людей!"

Даосистка Пенглая была бледной, чуть не потеряла рассудок.

После долгой паузы он добавил со стиснутыми зубами: "Но у Пэнглая есть младшая жрица, это неоспоримый факт! Их сила тираническая, и они, несомненно, принесут в мир беспорядок!".

Подрумяненный даосист засмеялся и ответил: "У меня тоже родились два ученика".

Даосист из Пенглая сказал: "Если бы два ваших ученика тоже реинкарнировались бессмертными, то им пришлось бы подчиниться приказам Бессмертного суда!".

Даосист в коричневом плаще сказал: "Не все Бессмертные Бессмертного Двора думают, как вы, одни могут забыть свои корни, другие - нет!".

Даосист из Пенглая сказал: "Не говорите мне ничего о том, чтобы забыть корни! Даже если бы ваши ученики были реинкарнацией бессмертных, они были бы уничтожены Бессмертным Двором, если бы не подчинялись приказам!".

Коричневый даосист в плаще засмеялся: "Хотя бессмертные закреплены и причислены к Двору Бессмертия, они основаны на заслугах народа". До тех пор, пока их заслуги не будут уничтожены, бессмертные не умрут".

"Бессмертный двор - это не диктатура, поэтому никто не может действовать необдуманно". Даже если бессмертный суд разгневан, все, что они могут сделать, это отнять власть у бессмертного как максимум. Кто может иметь право голоса в жизни или смерти бессмертных? Так как же он может уничтожить бессмертных? Вся жизнь имеет духов, которые процветают, следуя за Великим Дао, а не следуя приказам Бессмертного Двора!".

Даосист Пенглая был красным от ярости: "Ерунда!"

Даосист в коричневом плаще вздохнул и посмотрел на даосиста Пенглая. В его глазах была жалость: "Если Бессмертный Двор действительно такой, как вы говорите, и имеет такой менталитет, то я боюсь, что хаос будет не только в мире, но и в Бессмертном Дворе". Если это так, то это разозлит Великого Дао, и все его заслуги будут компенсированы грехом". К тому времени бессмертные падут, и Бессмертный Двор..."

Даосист в коричневой одежде остановился и не пошел дальше, покачав головой и покинув пещеру.

Даосист из Пенглая с гневом ревел позади него: "Что за чушь!" "Покайся сейчас, и у тебя еще есть шанс! Если ты не подчинишься Бессмертному Двору, а гнев Бессмертного Двора, ты умрешь мучительной смертью! ”

Даосист в коричневой одежде уже вернулся в даосский храм, не удостоив его ответом.

Вернувшись в даосский храм, даос с коричневым плащом поднял чашу на краю бака. Он начал есть еду в миске, не заботясь о том, что она остыла. Он ел, пока не осталось ни одного зерна и листа.

Усилия учеников могли быть скомпрометированы бессердечием, но растрата ничего не была прощена.

Подрумяненный даосист в плаще внезапно улыбнулся.

Божественное наказание?

Смерть?

Смерти не стоит бояться.

Смерть перед Великим Дао означала лишь возрождение на свету.

...

Чжан Юнхэ смотрел на старшую жрицу без движения. Несколько слов умудрились выпрыгнуть из его рта: "Итак, Старшая жрица, кто ты такая?"

Старшая жрица выглядела спокойно и ответила: "Кто я?". Теперь я - Старшая жрица секты Бессмертных Пенглаев. Что касается твоего другого вопроса, это действительно важно?"

Ошеломлённый, Чжан Юнхэ повернулся назад и замолчал.

Причина, по которой Чжан Юнхэ проявил сильный интерес к старшей жрице, заключалась только в том, что он чувствовал, что старшая жрица, скорее всего, не смертная. Это было то, о чем Чжан Юньхэ никогда раньше не задумывался. Это было слишком много, чтобы понять, почти за пределами его обычного познания.

Но когда он тщательно об этом думал, это было не так уж недопустимо. Поскольку смертные могли стать бессмертными, то почему же бессмертные не могли реинкарнироваться?

Однако, прошло много времени с тех пор, как кто-то стал бессмертным. Несмотря на то, что Чжан Юнхэ культивировался так же глубоко, как и кто-либо другой, он почти забыл о следующем шаге. Все привыкли к тому, что культиваторы практиковались и становились сильнее. Что касается неуловимого бессмертия, то оно было слишком далеко. Если бы не необыкновенный талант Чжан Юнхэ, который быстро продвинул его по лестнице культивирования, он бы не подумал о такой неуловимой вещи. И, в свою очередь, он бы не сомневался в старшей жрице перед ним.

Услышав слова старшей жрицы, Чжан Юнхэ мог бы, по крайней мере, утверждать, что старшая жрица - это реинкарнация бессмертного. Это вызвало у него смешанные чувства. В конце концов, это означало, что культиватор действительно может стать бессмертным. Это не могло быть соблазнительно для общего культиватора, но Чжан Юнхэ не был обычным человеком. Для него был намек на возможность.

Чжан Юньхэ сделал глубокий вдох и подавил эти мысли. Успокоившись, Чжан Юньхэ заметил, что ситуация в Пинлу вдруг стала очень интересной. На землях пяти государств появились четыре реинкарнации бессмертных.

Чжан Юнхэ сказал: "Там стоит Бог Луны и Бог Духа-гиганта, с которым нужно считаться! Однако, поскольку вы реинкарнировались как смертные, то иметь дело с одним из них не должно быть проблемой. Но я всего лишь смертный, и как я могу с ними соперничать?".

Услышав "раз уж ты реинкарнировался как смертный..." Старшая жрица изменила свое лицо издевкой, но ничего не сказала.

После того, как Чжан Юнхэ закончила, она спокойно ответила: "Даже если раньше они были бессмертными, теперь они просто люди с плотью и кровью, хотя и достигли 9-го уровня Ци, как и вы".

Затем старшая жрица показала странную и соблазнительную улыбку: "Чжан Юнхэ, не хочешь попробовать сразиться с бессмертным? Сейчас это возможность, которая бывает раз в жизни, не пропусти ее."

Чжан Юнхэ поднял свой Меч Летающего Журавля и добавил с улыбкой: "Мне все равно, бессмертен ли ты и как вкус убийства бессмертного. Раз уж мы встретились, давай поссоримся!"

Когда он закончил свои слова, Су Эмэй и Вэй Сячжуан проснулись из состояния большой мечты, и когда их глаза прояснились, на него и на старшую жрицу были брошены острые взгляды.

Услышав слова Чжана Юнхэ, Су Эмэй пошевелил нежными губами. Казалось, что они очертили намек на улыбку, которая была просто прекрасна.

Ясный желтый свет поднялся из меча в ее руке и распространился по всему мечу. Стали появляться лепестки в форме Османта. Когда сформировалась форма последнего лепестка, на лице Су Эмэй появилась ясная улыбка, и она нарезала мечом Чжан Юнхэ!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 174 Что-то плохое случится, если она снова переедет.**

Близкий ожесточенный бой поглотил много их Духовного Ци, который вскоре сократился до менее чем половины.

Ли Е овладел своим мечом Luke и посмотрел на младшую жрицу в ста шагах от нее. Он вдруг улыбнулся. "Пришло время покончить с этим".

Намек на сюрприз, мигающий в ее ясных глазах, младшая жрица была ошеломлена. Она поняла, что Ли Йе не планировал бежать, но победить ее, как он сказал эти слова, которые сделали ее выглядеть серьезно, и ее дыхание поднимается немедленно.

Несмотря на то, что она не говорила и не имела лишних движений, она могла сказать, что она была очень зла.

Она была на девятом уровне Ци-рафининга.

Ли Йе слегка подёргивал рот, и он не шутил.

В методах культивирования "Пурпурных Облаков с Востока", метод кулака и метод ладони не были известны для скорости. На самом деле, меч методы "Шаг за шагом Лотос" и "Зеленая гора Лотос" были методы групповой атаки. Когда он столкнулся с стройной младшей жрицей, чья атака дальнего боя и ближнего боя были непобедимы, его замечание не имело никакого смысла, но он сказал это серьезно и уверенно.

Как только он закончил свои слова, Ли Йе бросился вперед, наступив на листья. Скорость "Облачных сапогах" максимизировалась так, что все его тело, казалось, стало прямой линией. Он бросился к младшей жрице с беспрецедентной скоростью.

Прямой линией стала не его тело, а его тень. Его скорость была настолько быстрой, что она не была хуже, чем у культиватора, который находился на 9-м уровне Qi-refining.

В то же время, бассейн с бутонами зелёных лотосов в океане Ци Ли Йе немного расцвел. Рассеиваясь от бутонов к океану Ци, звездный свет входил в меридианы вместе с Духовным Ци, подобно плавающему кристаллическому свету.

Дракон Ци, парящий над океаном Ци, рычал и протягивал свои усы и когти. Золотой туман высвобождался, вызывая везде яркий свет. Сгущенный золотой Дракон Ци больше не превращался в клочья, а превратился в двух маленьких змей Духовного Ци. Они внезапно выпрыгнули и просверлили ему ноги по меридианам.

Взгляд Li Ye был настолько же глубок, как бездна в смеси с неукротимым духом, как если бы он мог проткнуть металл и камень.

Когда младшая жрица увидела, что Ли Йе спешит к ней, ее выражение не изменилось. У нее был спокойный и неземной темперамент и характер. Ее тонкие белые пальцы быстро запечатывались перед грудью.

В данный момент она была еще спокойна.

Но прежде чем она успела закончить печать, взгляд младшей жрицы вдруг стал острым, как меч.

Ее нежное тело аккуратно полетело назад. Ее фиолетовые волосы и вуаль развеялись вперед, как ветер, расчесывая ее белые и безупречные щеки.

Ли Йе мчался вперед, и его скорость была чрезвычайно быстрой. Вдруг вокруг него несколько раз раздались взрывные звуки.

Каждый раз, когда звучал взрывной звук, его скорость сразу же увеличилась на уровень. После нескольких раз, его скорость была почти непредсказуемой, и он мог достичь более ста шагов в секунду.

Когда первый свет, который оставили Облачные сапоги, все еще был на том месте, где прозвучал первый звук взрывчатки, он уже прибыл перед младшей жрицей.

За младшей жрицей внезапно раздались громкие и чистые звуки. Узоры Инь и Ян появлялись и исчезали один за другим, все время мигая. Каждый раз, когда она проходила через узоры Инь и Ян, ее скорость увеличивалась, что заставляло ее казаться, что она исчезает и появляется из разреженного воздуха снова и снова.

Ее лицо слегка бледнело.

Несколько цепей листьев пролетели сзади младшей жрицы и, словно острые стрелы, выстрелили в сторону Ли Йе.

Ли Йе, который спешил вперед со сгибающимся телом, внезапно подпрыгнул. Он держал Меч Люка плоско, и его тело быстро вращалось параллельно верхушкам деревьев. Волны чешуйчатых огней меча образовали перед ним круг.

Меч Ци разрезал приближающиеся цепи листьев на куски. Волны света Духовного Ци трепетали как дым и ленты.

Цепь листьев не смогла остановить Ли Йе.

Яркие глаза младшей жрицы вдруг широко распахнулись.

С последним взрывным звуком Ли Йе появился из летающих цветов и листьев и подпрыгнул близко к младшей жрице, пока дым не потускнел.

Ее нежные ладони вырвались наружу, и кольцо летающих листьев вокруг пальцев, похожих на яйца, направилось прямо к груди Ли Йе.

Ли Йе прижал меч к груди.

Две ее ладони ударили меч так, что Меч Люка с жужжанием согнулся внутрь.

Кольцо листьев выстрелило вокруг Ли Йе, заставив его истечь кровью.

У Ли Йе было суровое выражение лица и он не хмурился. Облачные сапоги толкнули его вперед.

Он бросил свой меч.

Протянул руки.

Внезапно обнял ее.

Младшая жрица выглядела взволнованной!

Бах!

С быстрой и свирепый скоростью сильное тело Ли Йе яростно стукнулось о нежное тело Младшей жрицы, словно бык сбивающий цветы. Ее фиолетовые волосы качались вперед, как брызги чернил. Ее большие прозрачные глаза были пустыми, и она выглядела пустой.

Чтобы не дать Младшей жрице сбежать, Ли Йе обнял Клэри за нежную спину и крепко держал ее. Между их верхними частями тела не было зазора.

Только в этот момент Ли Йе обнаружила, что ее фигура на самом деле была очень тонкой, как будто она была бы сломана, если бы он схватил ее с силой. Но ее грудь была пухлой и упругой.

Ему было немного щекотно, когда ее фиолетовые волосы расчесывали ему уши. Аромат гардении дул ему на лицо и делал его расслабленным и счастливым. Немного тепла вошло в ноздри, и он ослепился.

Ли Йе был словно в теплом бассейне и чувствовал себя так комфортно, что ему захотелось стонать, и как будто он парил в облаках, и он чувствовал себя расслабленным физически и в мыслях.

Ветер шептал ему на уши, а листья летали. Держа младшую жрицу, Ли Йе прошел сквозь ветки и упал на землю.

После ожесточенной борьбы с младшей жрицей в течение долгого времени, Ли Йе в основном подтвердил, что независимо от того, как ее внешний вид изменился, младшая жрица перед ним использовала тот же метод выращивания, что и человек, которого он встретил до переселения. Таким образом, Ли Йе знал некоторые из ее слабых мест.

Как идентичность даосской секты, которая существовала в течение тысяч лет, способность и методы младшей жрицы были совершенны. Но резерв молодой девушки и деликатное тело позволили ей иметь слабость, которую нельзя было скрыть. До переселения, Ли Йе мог иметь шанс выиграть бой с ней, потому что он знал ее слабость.

Младшая жрица, чья атака дальнего боя и ближний бой были непобедимы, не была хороша в рукопашном бою.

До переселения, Ли Йе был всемогущим практиком. Хотя его боевые способности не были совершенны, они были всеобъемлющими.

Бесчисленное количество раз боевого опыта в прошлом говорило Ли Йе, что до тех пор, пока у него будет рукопашный бой с младшей жрицей, она, скорее всего, будет побеждена.

По этой причине Ли Йе пришлось любой ценой приблизиться к младшей жрице и отказаться от меча Тьянки.

Они упали с неба, сломав множество ветвей. Младшая жрица оправилась от шока и беспомощности, и ее глаза снова прояснились. Она покраснела, и в ее глазах вспыхнул убийственный взгляд из-за их осанки.

Но обе ее руки были прикреплены к бокам ее тела Ли Йе, привязанным, как чучело. Как бы сильно она ни боролась, она не могла убежать.

Тем не менее, младшая жрица не должна была использовать свои руки, чтобы начать драку.

Ее глаза были ясны, как горный ручей, но теперь она не могла больше скрывать свое намерение убить. Зеленый Дух Ци двигался вокруг ее белых пальцев, как пламя, и она начала запускать "Летающие листья и цветы" одной рукой.

Окружающие зеленые листья вздрогнули в гуле и через секунду улетели с ветвей, стреляя в направлении Ли Йе, которая лежала над ней, сзади во всех направлениях!

Ли Йе слегка подёрнул рот и уже знал, что это сделает младшая жрица. Облачные сапоги внезапно были запущены и унесли их вперёд.

Ветви и листья продолжали проходить мимо, и Ли Йе почувствовал боль, когда они ударили его. Летающие листья продолжали отставать от них, и звук непрестанно доносился. Бесчисленные ветви были отрезаны, и бесчисленные листья были разбиты на куски, падая, как снег.

Скорость "Облачных сапогах" была очень высокой, но Духовного Ци Ли Йе было недостаточно, чтобы выдержать такую высокую скорость, поэтому он постепенно замедлил темп. Листья стали скользить по его спине. Несмотря на то, что он изо всех сил старался уклониться, умение младшей жрицы управлять летающими листьями уже достигло высокого уровня, поэтому спина Ли Йе время от времени кровоточила.

Ли Йе укусил зубы. Перед ним появилось большое дерево, ствол которого был настолько толстым, что для его удержания понадобилось два человека. Он внезапно бросился к стволу, с дьявольской улыбкой.

Скучным ударом Ли Йе яростно хлопнул по стволу младшей жрицы. Листья падали. Ее тонкое тело дрогнуло, и руки раскачивались назад, так что она больше не могла контролировать летящие листья.

Но приглушенный стон, звучавший в ушах, и жара, подушедшая к ушам, заставили Ли Йе вздрогнуть.

Ли Йе прикусил кончик языка и восстановил разум. Он не остановил движения рук, и его правый кулак яростно ударил младшую жрицу по животу.

Ее стройная талия изогнулась назад, но она не могла согнуть талию из-за блока багажника, из-за которого она выглядела очень жалко.

Руки младшей жрицы избавились от кандала, поэтому она поспешно ударил Ли Йе, но она не была достаточно быстрой. Ли Йе держала ее за руки, обхватила запястьями, повернулась к талии и ребрам и яростно бросила плечом на землю.

Младшая жрица падала с трепещущей одеждой. От боли она хмурилась, но руки быстро запечатали ее перед грудью. Тем не менее, Ли Йе не позволил бы ей добиться успеха. Он гнался за ней немедленно и выбил постоянно в воздухе.

Младшая жрица вынуждена была отказаться от создания печати и бороться против Ли Е рука об руку, но она падала, так что было трудно защитить все ее тело, не говоря уже о борьбе с ней. Она могла только защитить свое лицо от сильных ударов Ли Йе.

Ли Йе не был хам, так что он не ударил ее по лицу. Его последний кулак ударил ее по груди. Она упала на землю, проделав большую дыру, и гнилые листья взлетели вверх, как водяная завеса.

Ли Йе был в шоке, но он хорошо знал ситуацию. Качая головой, чтобы избавиться от образов, которые пришли ему в голову бессознательно, он набросился на младшую жрицу.

Лежа на земле, младшая жрица кровоточила под вуалью, и ее кровь окрасилась в красный цвет, ее гладкая белая шея. Она положила глаз на Ли Йе. Несмотря на то, что она была серьезно ранена, ее десять пальцев все еще делали печать очень быстро. Бесчисленное количество летящих листьев выстрелило в сторону Ли Йе.

Взгляд Ли Йе стал ожесточенным. Он думал, что она была похожа на таракана, который не мог легко забить до смерти. Ее упорство в уме и решительность в завещании заставили его голова разболелась. Пока у нее были силы, она отчаянно хотела бороться с Ли Йе.

Ли Йе хлопнул вниз, чтобы уничтожить печать младшей жрицы. Пока она вставала, он набросился на нее. Неожиданно младшая жрица быстро отреагировала и согнула колено, чтобы ударить Ли Йе в живот.

Ли Йе пролетела над головой младшей жрицы. Он собирался удариться о яму, поэтому быстро вывихнул талию и совершил сальто назад. Он поставил ноги на яму, чтобы снова броситься к младшей жрице.

Как и ожидалось, младшая жрица уже поднялась, и ее руки снова собирались сделать печать, однако Ли Йе пришел очень быстро. Прежде чем она успела закончить изготовление печати, он ударил ее.

Младшая жрица была возмущена, но ей пришлось отказаться от изготовления печати. Клэри присел на корточки, чтобы избежать кулака Ли Йе, а затем в нужный момент вытянула руки, чтобы схватить Ли Йе за руки, и яростно бросила его плечом к земле!

Земля свирепо дрожала. Ли Йе не позволила младшей жрице сбежать. Он скрутил руки, чтобы схватить младшую жрицу, когда падал. Используя ее силу против нее, Ли Йе бросил ее сюда.

"Бах!" Хрупкая младшая жрица ударилась о землю и отскочила. Она почувствовала слабость, как будто видела бесчисленные звезды.

Ли Йе не упустила хорошую возможность и поспешно бросилась, чтобы надавить на нее. Его правая рука обхватила шею младшей жрицы, а левая схватила ее за руки. Он использовал метод перекладины, чтобы заковать ее в кандалы.

Младшая жрица знала, что она находится в плохой ситуации. Ее взгляд стал ожесточенным. Она внезапно подпрыгнула и захлопнула Ли Йе в яму.

Грудная клетка Ли Йе была переполнена болью. Он повернул правую руку так, что они вдвоем перекатились из ямы на дно.

У младшей жрицы не было возможности убежать, и ее Духовный Ци был исчерпан, поэтому у нее больше не было сил двигаться, но она не сдалась. Огненная Духовная Ци снова скопилась на кончиках ее пальцев, и она все еще хотела сделать печать, чтобы дать отпор.

У Ли Йе больше не было времени контролировать руки. Чтобы не дать летающим листьям застрелить его, он внезапно перевернулся. Он лежал на спине, а младшая жрица лежала сверху.

Ее шея была зажата, а лицо вскоре покраснело. Клэри продолжала тянуть за руки Ли Йе, пытаясь убежать, но обнаружила, что руки Ли Йе были твердыми, как железо, поэтому избавиться от них ей не удалось.

Она скрутила свое хрупкое тело, чтобы бороться изо всех сил, и хотела перевернуться и бороться снова, но она не могла найти место, чтобы использовать свою силу.

Для того, чтобы свести к минимуму борьбу младшей жрицы и не дать ей сбежать, ноги Ли Е бесцеремонно обернуты вокруг ее длинные прямые ноги, чтобы запереть ее крепко, так что у нее не было возможности дать отпор.

Теперь Ли Йе была как краб. Его ноги крепко сжимали младшую жрицу, как когти краба.

Лицо Младшей жрицы стало красным и фиолетовым от крайнего страдания. Она продолжала бороться, но безрезультатно. Ее яркие глаза были полны тревоги и смятения, а также страха и беспомощности.

Она была очаровательна и нежна, как молодая девушка. Ее взгляд сейчас был большим искушением для мужчин, и, возможно, это соблазнило бы людей сделать что-нибудь иррациональное. К счастью, Ли Йе не могла этого видеть.

Младшая жрица была упорной, решительной и чрезвычайно упрямой. Перед смертью она не отказывалась от борьбы и желания победить до тех пор, пока у нее были силы.

Для Ли Йе было нелегко бороться против культиватора 9-го уровня переработки Ци с его 7-м уровнем переработки Ци, особенно когда она не была в обычном 9-м уровне переработки Ци. Если бы его культивация достигла 8-го уровня очистки Ци, он бы не оказался в такой ситуации. Но теперь он не осмелился отпустить младшую жрицу. Из-за ее убийственного намерения и боевого духа, он как будто копал свою собственную могилу, если бы отпустил ее.

К этому времени сила руки была полностью раскрыта.

Младшая жрица перестала двигаться постепенно. Ее ясные глаза медленно теряли фокус и отвлекались.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 175 "Несите ее и бегите".**

Ли Йе сделал глубокий вдох и потряс его тело. Он использовал очищающую технику, чтобы удалить следы грязной воды и гнилых листьев на своем теле. Он посмотрел на ночное небо. Дождь не показал никаких признаков ослабления.

С легким вздохом Ли Йе обернулся и дал Младшей жрице, которая была связана руками и брошена под дерево, технику очищения.

Но на теле Младшей жрицы не было много грязной воды. Даже в самые трудные моменты борьбы она не забывала окружить себя Духовной Ци, чтобы одежда не намокла и не прилипла к телу.

В противном случае, даже если бы она смогла выжить в финальном поединке, Ли Йе не смогла контролировать себя, чтобы отпустить ее.

В этот момент взгляда младшей жрицы на Ли Йе было достаточно, чтобы убить его десять тысяч раз.

Ее разум был жестче, чем у обычных людей. В такой ситуации она не собиралась плакать. Если бы это была другая обычная женщина, даже если бы она не пыталась покончить с собой, она бы заплакала.

Ли Йе принял несколько таблеток Дэна, чтобы восстановить его Духовный Ци, но он не отдал их младшей жрице. Конечно, нет. Младшая жрица была связана с ним только из-за ее истощения, а не из-за травмы. Ли Йе не собиралась восстанавливать свою боевую силу.

Он был очень ясен, что независимо от того, что он сказал, Младшая жрица проткнет тысячи отверстий в его теле летающими листовидными лезвиями, как только она восстановит силы.

Ли Йе присел на корточки перед младшей жрицей. Несмотря на то, что у него была тысяча причин извиниться, он все равно был смущен. "Ну, мы оба культиваторы и работаем на собственных мастеров. Было неизбежно, что в борьбе за жизнь и смерть будут какие-то ошибки, но я не хотел проявить неуважение к вам. Вы должны мне поверить".

Младшая жрица просто продолжала пялиться на Ли Йе.

Ли Йе не знал, верит она ему или нет, но он ясно знал, что если бы гнев в ее глазах мог превратиться в огонь, он бы сгорел дотла.

Ли Йе покачал головой и вздохнул, очень беспомощный. В конце концов, он мог только похлопать плечо младшей жрицы, чтобы утешить ее.

Младшая жрица не сказала ни слова и не уклонилась, уставившись на Ли Йе.

"Ну, я понимаю твою решимость, но я должен снова тебя обидеть."

После того, как он закончил свои слова, Ли Йе приблизился к младшей жрице, чтобы подержать ее.

Положив младшую жрицу на плечо, Ли Йе вышел из леса и бросился к курьерской станции.

Проливной дождь наконец прекратился, когда они пересекли предыдущую дикую местность. Прохладный ночной ветер сдул фиолетовые волосы младшей жрицы. Ее волосы расчесывали лицо Ли Йе вверх и вниз, заставляя его чувствовать себя странным, онемевшим и зудящим.

Там был пустой проход по пустыне, который был очищен Ли Йе, когда он поспешил сюда раньше. Он побежал вдоль прохода, и Младшая Жрица слегка поднялась на плечо.

К счастью, Младшая жрица не сопротивлялась, но она все время поворачивалась, чтобы посмотреть на Ли Йе, пытаясь убить его своим взглядом. Ее выражение было очень серьезным, как будто ее взгляд действительно мог убить Ли Йе.

Лето было жарким и сухим, но теперь в пустыне горы было особенно прохладно и освежающе. Ночной ветер, смешанный со свежим запахом растительности, пришел издалека с гор и прошел сквозь бесчисленные вершины деревьев и траву, чтобы обнять Ли Йе.

Далекие горы были тихие, лес глубокий, в пустыне было темно, и не было ни людей, ни звуков, а только слабый звук ветра. В этот момент Ли Йе вдруг почувствовал себя очень счастливым и захотел посмеяться вслух. Дикость и свобода бега в пустыне сделали его настолько одержимым настроением момента.

"Это оказалось такой приятной вещью, что ограбил женщину, связал её и унёс, чтобы убежать".

"Неудивительно, что горные бандиты любят грабить молодых женщин. По сравнению с ощущением того, что они возвращаются в горы, чтобы быстрее выйти замуж, ощущение дикого бега на обратном пути - самое завораживающее".

Ли Йе хихикал.

Жаль, что младшая жрица вообще не заговорила. У Ли Йе внезапно возникла злая мысль, что если Младшая жрица закричит о помощи в этот момент, будет ли это более уместно на сцене?

Прибыв возле курьерской станции, Ли Йе не положил младшую жрицу, потому что боялся, что она сбежит. Она была грозным врагом, и он не мог дать ей шанс, поэтому он отправился на официальную дорогу, как этот публично.

Вдруг Ли Йе остановился и увидел четырех человек, дравшихся перед курьерской станцией.

Чжан Юньхэ сражался против Су Эмэй, а старшая жрица - против Вэй Сячжуан. Импульс был велик, и духовный свет сиял, делая место таким же ярким, как и днем. Официальная дорога была замусорена большими и малыми ямами, и многие ветви деревьев с обеих сторон были сломаны и упали.

Обе стороны были шеей!

Это заставило Ли Йе почувствовать себя неловко.

Он узнал о силе Старшей жрицы. Она была абсолютным экспертом в области 9-го уровня переработки ци, и ее умение использовать белый шелк было превосходным. Она не могла использовать здравый смысл, чтобы попытаться разобраться в этом. Казалось бы, простой удар на самом деле имел большую загадку. Несмотря на то, что он не был таким же великолепным, как "Летающие листья и цветы", он обладал той же смертоносностью.

Именно Вэй Сячжуан сражался со старшей жрицей. Он больше не был Вэй Сячжуаном, которого хорошо знал Ли Е. Прямо сейчас, за Вэй Сячжуаном, который держал в руках персиковый меч, до нескольких метров была темно-зеленая тень, очерчивающая внушительного генерала в доспехах.

Генерал в доспехах держал в руках топор "Сюаньхуа" и энергично владел им, как тигр. Каждый раз, когда он падал, ветер завывал. После того, как он ударился о землю, оставался зазор размером в несколько метров длиной и глубиной в несколько дециметров. Очень страшно, что даже у старшей жрицы было мало шансов поймать его напрямую.

Опираясь на собственную гибкость, старшая жрица продолжала двигаться. Она не имела никакого преимущества, когда сражалась с могущественным богом в черных доспехах. Они дрались шеей и затылком.

Ли Йе сузил глаза, когда увидел огромную тень.

Он понял, что это бог гигантского духа, старший генерал Бессмертного двора.

Су Эмэй, которая вела ожесточенную борьбу с Чжан Юнхэ, не отбрасывала тени, но ее импульс был совершенно иным, чем раньше. Узоры пламени между ее бровями придавали ей очаровательный и величественный вид, а не нежный и утонченный.

Меч длиной в один метр в ее руке был чрезвычайно мощным. Многие османтусы летали и падали в воздухе, так как каждый свет меча был обит, очень красиво. Она двигалась быстро и яростно, как летающая бессмертная, но ее движение было также резким и властным.

Но с Чжан Юнэ было нелегко справиться. Его Меч Летающего Журавля ревел время от времени. То, что он вырезал, было не мечом Ци, а чистым белым журавликом. Они все время появлялись и мигали в воздухе, хорошо взрывая османтусов по всему небу, точно так же, как бессмертные сражаются друг с другом.

После того, как Ли Йе ясно увидел Су Эмэй, его суженные глаза широко распахнулись, и в его глазах промелькнул намек на удивление.

Он увидел тень Бога Луны на Су Эмэй. Темперамент первого был слишком очевиден, как и яркая луна в ночном небе, которую невозможно было покрыть.

"Кто такой Бог Луны?"

"Чанъэ!"

Ли Йе стоял в ошеломлении, в растерянности.

Младшая жрица наконец-то перестала убивать Ли Йе своим взглядом. Она слегка подняла свое тело на плечо Ли Йе и посмотрела на четырех человек, которые сражались.

У Ли Йе в голове был беспорядок в этот момент.

До переселения он достиг Царства Духовного Властелина и третьего Царства Духовного Властелина. Ему просто нужен был шанс стать бессмертным. Что касается Царства, он был первым человеком в Восточном Культивирующем Мире в то время, так что он очень хорошо знал о Культивирующем Мире.

Но такие вещи, как манифестация бессмертных и бессмертных, спускающихся в человеческий мир, никогда не происходили с ним, и он никогда не слышал о них в Эпоху Дхармического Запада Земли.

"Итак, что здесь происходит?"

У Ли Йе не было времени много думать и он вытащил свой меч Луки. Неся младшую жрицу, которая сгибала своё тело, он подошёл к старшей жрице и остальным.

Старшая жрица и остальные также видели Ли Йе.

Как раз на одном взгляде старшая жрица и Чжан Юньхэ оба почувствовали потрясение. После того как они поспешили отступить от борьбы и ушли далеко от диапазона атаки Вэй Сячжуан и Су Эмэй, они стояли там и смотрели на Li Ye и младшую жрицу в удивлении.

Когда Су Эмэй и Вэй Сячжуан увидели Ли Е, они тоже не двигались. Su Emei медленно извлекла ее импульс, пока Wei Xiaozhuang все еще поддерживала тень Бог гигантского духа.

По мере того как 4 человека наблюдали в шоке, Ли Ye подошел, неся младшую жрицу.

"Это тот парень!" Старшая жрица скрежетала зубами. "Почему младшую жрицу носил он на плече? Она побеждена и поймана?"

Выражение Чжан Юнхэ стало странным. Наверное, сцена перед ним сильно шокировала его, так что после первоначального поразительного взгляда он был в растерянности.

"Кто, черт возьми, этот парень?" Чжан Юнэ смотрел на Ли Е с большой осторожностью. "Как он мог победить младшую жрицу? Я даже не уверен, что смогу победить младшую жрицу!"

Лицо старшей жрицы потемнело, и она ничего не сказала, потому что не знала, что сказать.

Чжан Юнхэ не собирался прекращать разговоры. Он был так удивлен, что должен был что-то сказать, чтобы успокоить свой разум. "Ничего страшного, что он победил младшую жрицу, но похоже, что у младшей жрицы даже не было возможности убежать... Ничего страшного, что она не сбежала, но это странно, что он носит младшую жрицу на плече и выходит таким образом. Это ошеломляет! "Это интересно, интересно. Хе-хе-хе..."

Старшая жрица была несчастна. "Не говорите ерунды. Что нам теперь делать?"

Чжан Юнхэ сказал: "Не знаю... Я чувствую себя странно. Разве ты не говорил, что этот парень только что был на седьмом уровне в Ци-рефининге? Как он мог, парень 7-го уровня в Ци-рефининге, победить младшую жрицу? Кто он, черт возьми?"

Старшая жрица сделала глубокий вдох. "Он и вправду только что на седьмом уровне Ки-рафининга!"

Чжан Юньхэ оглянулся на Су Эмэй и Вэй Сячжуан, и в конце концов вернулся, чтобы посмотреть на Ли Йе. "Если все люди из Чёрного офиса обладают такими боевыми способностями, как мы сможем с ними бороться?"

Ли Йе отправился на фронт всех, но он не планировал укладывать младшую жрицу. И с младшей жрицей в руках он не боялся того, что они с ним сделают. Он посмотрел на старшую жрицу, а затем и на Чжан Юнхэ. Ли Йе с любопытством сказал: "Ты все еще здесь, так ты ждешь, когда я провожу тебя?".

Старшая жрица сказала: "Ты!"

Она просто хотела что-то сказать, но Чжан Юньхэ остановил её. Он внимательно посмотрел на Ли Йе и сказал: "Кто ты?".

Ли Йе усмехнулся. "Это не важно. Если вы двое не хотите оставаться, вам лучше уйти сейчас, потому что у меня есть кое-что важное, и у меня нет времени развлекать вас".

Чжан Юнхэ минуту молчал. "Хорошо, мы уезжаем сейчас же!"

Старшая жрица уставилась на Чжана Юнхэ. "А как же младшая жрица?"

Чжан Юнхэ сказал: "Подожди, пока хозяин ее спасет".

Сказав это, Чжан Юньхэ порезал руки на Ли Йе. "Когда-нибудь мы снова встретимся".

Ли Йе кивнул. "Уверен, еще не поздно".

Старшая жрица и Чжан Юньхэ наконец-то взглянули на младшую жрицу. Скрежетая зубами, они улетели.

Младшая жрица была очень спокойна. Она не отреагировала на их отступление и не повернулась, чтобы посмотреть на них, как будто она приняла свою судьбу.

Вэй Xiaozhuang, наконец, удалил тень Бога гигантского духа, сделал глубокий вдох, и сразу же сел на землю. Как тень Бога Гигантского Духа рассеялась, он восстановил прежнюю опору. Он задыхался: "Я очень устал. С этой женщиной очень тяжело иметь дело!"

Су Эмей улыбнулся слегка. Узоры пламени между ее бровями внезапно исчезли. Она взглянула на Ли Йе, а в конце концов - на младшую жрицу. "Она младшая жрица?"

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 176 Фея Гуанган**

Ли Йе кивнул. Он чувствовал себя странно из-за Вэй Сячжуан и Су Эмэй. Когда они только что сражались со старшей жрицей и Чжан Юньхэ, у них двоих был величественный темперамент. Но после отмены методов культивирования они восстановили нормальное состояние. Ли Йе не знал, почему они изменятся, и теперь он чувствовал себя еще более смущенным.

Но разум Ли Йе был ясен, поэтому он напрямую задал Су Эмэю важный вопрос. "Вы Чанъэ?"

Неожиданно вместо этого Су Эмэй спросил его с сомнением: "Кто такой Чанъэ?"

"Вы не Чанъэ? Что только что происходило?" Ли Йе был в шоке.

Су Эмэй улыбнулся ярко, как обычно, очаровательно, без малейшего чувства расстояния. Она собрала волосы и слегка сказала Ли Йе: "До реинкарнации я была феей Гуанхан".

"Реинкарнация? Фея Гуанхан?" Ли Йе снова была шокирована.

Отложите в сторону реинкарнацию. Он знал о Гуаньской фее. Но на самом деле, Гуанханская Фея была Чанъэ!

Дворец Гуанъэ был Дворцом Луны, а фея, которая жила во Дворце Гуанъэ, была Чанъэ - она не могла быть кроликом. Это был простой здравый смысл для Ли Йе.

После того, как он был в шоке некоторое время, он понял. Это была не земля тысячу лет назад, а параллельная вселенная, поэтому вещи отличались от земли. Тогда было понятно, что Гуаньская Фея не была названа Чанъэ.

Несмотря на то, что имя было другим, человек был тем же самым. Ли Йе тайно свернул губы.

Разобравшись с этим, Ли Йе понял проблему "реинкарнации", но он не просил здесь, так как нес младшую жрицу на плече. Несмотря на то, что она находилась на 9-м уровне реинкарнации Ци, она не чувствовала себя комфортно после того, как Ли Йе нес ее до сих пор и так долго, поэтому Ли Йе решил вернуться на курьерскую станцию и первым делом уложить Младшую жрицу.

Цуй Кели стояла у дверей курьерской станции. Ли Йе поздоровался с ним, а затем вошел на курьерскую станцию и пришел в свою комнату. Он вздохнул с облегчением после того, как положил младшую жрицу, которая выглядела спокойно и чьи глаза были еще ясны и на эмоциях, на стуле осторожно.

"Ты хочешь пить? Хотите воды?" Ли Йе сначала спросил младшую жрицу. После того, как торопился туда-сюда в течение долгого времени, Ли Йе была жажда. Младшая жрица просто уставилась на него, ничего не сказав. Она не кивала и не качала головой.

Ее взгляд не был сложным для понимания, поэтому Ли Йе скоро поняла. "Похоже, ты хочешь пить".

После того, как он развязал младшую жрицу и вручил ей чайную чашку, Ли Йе сел на стул рядом и позволил Су Эмэй и другим, кто приходил с ним, тоже сесть.

Маленькая Духовная Ци, которую она восстановила по дороге, была использована для сопротивления толчкам, в противном случае ее бы замучили до смерти, поэтому она все еще была очень слаба. Ли Йе не боялся, что после того, как он развязал ее, она отчаянно набросится на него, потому что это было бессмысленно. Хотя младшая жрица имела упорный боевой дух и никогда не признавала поражения, она не делала бессмысленных вещей.

Как и ожидалось, держа чайник, младшая жрица пригнула голову, чтобы пить воду тихо, без каких-либо ненормальных реакций. Поскольку ее руки все еще слегка тряслись, казалось, что по дороге ее трясло.

Ли Йе сказала Су Эмэй: "Расскажи мне о реинкарнации".

"Обычно бессмертные реинкарнируются, когда в мире людей царит хаос..." То, что Су Эмэй сказал дальше, ничем не отличается от разговора между даосом в коричневой одежде и даосом в Пенглае в даосском храме.

Прослушав Су Эмей, Ли Йе был сбит с толку. "Так ты здесь, чтобы помочь даосской секте или мне?"

Су Эмэй сказал: "Неправильно, что даосская секта стоит выше светского мира". Основа бессмертия - благословлять простых людей и совершать добрые дела". У нас с Пенглаем разные цели. Поможем ли мы вам или нет, это зависит от того, что вы собираетесь делать в будущем".

Ли Йе понял. То, что она имела в виду, было очевидно. Мир был в хаосе, и феодальные князья боролись за гегемонию. Су Емэй и другие помогли бы ему, если бы они думали, что Ли Йе был мудрым императором; если нет, то они пошли бы найти феодального принца, который действительно имел сердце для простых людей.

Ли Йе спросил Су Эмэя: "Тогда ты - Гуаньская фея или Су Эмэя?".

Это был важный вопрос.

Су Эмэй тихо улыбнулась. "Я Су Эмэй. И могу ли я стать феей Гуанхан, это зависит от моей судьбы".

После долгого разговора Ли Йе наконец-то понял, что реинкарнация не скрывает душу Бога, поэтому не существует такой вещи, как провести черту в прошлой жизни и стать кем-то другим, когда просыпаешься.

Пробуждение было больше о культивировании, а что касается памяти... Это была чистая память. Как и при просмотре фильма, это было для того, чтобы они знали, кто они и для чего они были реинкарнированы.

В конечном счете, реинкарнация должна была снова стать человеком, новым человеком. Все чувства, интеллект и эмоции были основаны на этой жизни.

Поэтому некоторые бессмертные не смогли достичь истинного пути Дао и стать бессмертными снова после реинкарнации. Некоторые из них не были квалифицированы, а некоторые были невольными. Будучи людьми на две жизни, их моральные ценности изменились.

Поэтому реинкарнация бессмертного была очень рискованной вещью, потому что быть человеком было очень рискованно, и было слишком много переменных. Различные среды роста и образования формировали совершенно разных людей.

Какими бы одаренными и благословенными вы ни были, вы должны были следовать основным правилам Великого Дао и закону роста человеческих существ. Если бы вы дурачились, с вами было бы покончено. По словам Су Эмей, многие реинкарнации бессмертных падали на полпути.

Это напомнило Ли Йе аллюзию на "Печаль Чжун Ён". Этот парень, скорее всего, был реинкарнацией Бога Мудрости, но в конце концов он погубил себя.

Когда Ли Йе и Су Эмэй сосредоточились на изучении реинкарнации, Лю Дажэн постучал в дверь и сообщил Ли Йе о проблеме виллы Циншуй.

"Чэнь Бэйван мобилизовал кавалерию без разрешения?" Лицо Ли Йе потемнело, когда он услышал новости.

Сегодняшний вечер был главным приоритетом в игре между Li Ye и Penglai и в игре между чемпионатом Kung Fu и конвенцией бессмертных и даосизма. Побеждал ли он или другая сторона, отправились ли культиваторы Пинглу Цзянху на восток в Пенглай или на запад в префектуру Цин, первый результат будет известен завтра утром.

В ситуации, когда различные силы Цзянху получают приглашения в разное время, перемещения семьи Ван, несомненно, окажут большое влияние на других культиваторов Цзянху, более того, на семью Чэнь.

"Идите на виллу Циншуй!" Ли Йе принял решение. Теперь противоречие было сосредоточено на вилле Qingshui, поэтому Ли Йе должен был решить этот вопрос до рассвета. Согласно времени, когда семья Ван получила приглашение, завтра утром они должны уехать в префектуру Цин.

После того, как Ли Йе встал, он взглянул на младшую жрицу. Выпив чаю, она сложила руки за колени и тихо сидела. Пока Ли Йе, Су Эмэй и остальные разговаривали, она также внимательно слушала.

Ли Йе некоторое время подумал, а затем подошел к младшей жрице. Как все с удивлением наблюдали, он снова нес младшую жрицу на плече.

"На что ты смотришь? Вперед!" Ли Йе сказал Лю Дажен, который стоял в ошеломлении: "Или ты хочешь нести её?"

Лю Дажен улыбнулся неловко. Потирая руки, он вышел первым.

Теперь все должны были поехать на виллу Циншуй, где никто не останавливался, потому что им нужно было сконцентрироваться. Не исключено, что старшая жрица и Чжан Юнхэ также отправились на виллу в Циншуй. Только что, если бы Духовного Ци Ли Йе было достаточно, он бы их не отпустил.

Так как все должны были уйти, младшая жрица определенно не могла остаться здесь. Что, если она сбежала? Кроме того, Ли Йе не хотела, чтобы она восстановила Духовного Ци и имела силы, чтобы доставить ему неприятности, поэтому ношение ее на плече, чтобы спешить, может поглотить ее Духовного Ци, сопротивляясь толчкам. Он мог убить двух зайцев одним выстрелом.

Младшая жрица уже успокоилась, и когда она села прямо на стул, то полностью восстановила свое женское поведение. Но теперь Ли Йе снова носил ее на плече. Ненавистно обжигая глаза, она повернулась, чтобы яростно смотреть на Ли Йе.

Ли Йе притворилась, что не видит ее взгляда. Выйдя за дверь, он бросил ее на лошадь и скакал.

Курьерская станция находилась недалеко от виллы Циншуй, и добраться туда на большой скорости не займет много времени.

В полях у подножия виллы Циншуй уже находились в строю два отряда с тысячей кавалеристов.

Этими тысячами кавалерий была кавалерия армии Пинглу, мобилизованная Чэнь Бэйваном. Отлично от Wang Hanshan который не имел никакой подготовки к черной канцелярии когда он пришел на виллу Qingshui, Chen Beiwang, который вышел на один день поздно, услышал весть что семья Cui приняла приглашение, поэтому он мобилизовал одну тысячу кавалерий для того чтобы броситься на виллу Qingshui, как раз на всякий случай.

В настоящее время Chen Beiwang, Wang Hanshan, Mu Qingliu и другие собрались в павильоне на склоне горы. Вид здесь был широким, и они могли наслаждаться пейзажами полей под горой. Глядя на доспехи и длинные копья, а также на тысячу кавалерий, которые держали в руках факелы, Чэнь Бэйван чувствовал себя уверенно и гордо.

Это заставило Чэнь Бэйвана проявить великий героизм, когда он говорил. "Эти тысяча кавалерий были тщательно отобраны и обучены с огромным усилием". Они элитные и гораздо более могущественные, чем обычные кавалерии". Во всей армии Пинглу, что касается превосходных доспехов и доблестных воинов, ни одна из них не может сравниться с этой тысячей кавалерий. Я не говорю о большом. У этой тысячи кавалерий будет мало соперников, даже если они собираются завоевать мир. Только знаменитые кавалерии Шатуо не в состоянии сразиться с ними лицом к лицу!"

Говоря об этом, Чэнь Бэйван фыркнул, но, похоже, он улыбался. "Холодная река Йи" Сон Чжао действительно необыкновенна. И я не ожидал, что она уйдет на пенсию из Цзянху через несколько лет, но ее выращивание улучшилось до 9-го уровня переработки Ци. Но что с того? Сможет ли она устоять перед тысячей кавалерий?"

Как бы ни хвастался Чэнь Бэйван, его последнее замечание было правдой. Когда эти тысяча хорошо вооружённых и доблестных кавалерий выдвинулись вперёд, даже культиваторы 9-го уровня переработки Ци осмелились не сражаться с ними лицом к лицу. Когда перед лицом тысяч солдат, сила одного культиватора была слишком слаба.

До тех пор, пока он не достиг Царства Духовного Мастера, культиватор не мог сражаться с армией самостоятельно.

Ван Ханьшань сказал: "Меч Пробуждения Насекомых появился, как гром, и три меча Буйю загнали врага домой". "Говорят, что Нангонг Дийи сражался против восьмисот диких кавалерий пастбища с его мечами Three Buyue, но я не верю в это". Даже если это правда, доспехи диких кавалерий находятся в плохом состоянии, потому что на пастбище не хватает железа, и когда Нангонг Дийи сталкивается с нашими элитными кавалерами Пинглу в прекрасной броне, что он может сделать?".

Му Цинлю улыбнулся и сказал: "С этими тысячами элитных кавалерий вилла Циншуй может оставаться непобедимой. Плюс к этому, с моей сектой Бессмертных Пенглаев и культивистами двух семей, ничего не пойдёт не так. Сегодня, даже если принц Ань Ли Йе придет лично, он ничего не сможет сделать!"

В сотнях шагов от тысячи элитных кавалерий под горой, Сонг Цзяо выглядел несчастным, пока они разговаривали.

Ее холодная река Йи действительно имела большую смертность, но невозможно было контролировать тысячу элитных кавалерий.

"Шеф, что нам теперь делать?" Человек-меч в черном выглядел обеспокоенным. Они провели здесь много времени, но даже не пытались двигаться, не говоря уже о том, чтобы прорваться сквозь военное формирование кавалерий. Рассвет приближался, так что все волновались.

Сонг Чжиао в тусклом состоянии сказал: "Будьте уверены. Кто-нибудь придет с ними разобраться".

Человек-меч в черном был ошеломлен на некоторое время. "Шеф, что вы имеете в виду?"

Сон Чжиао не ответил.

Вскоре, на официальной дороге позади всех, приближались быстрые завалы. Громко поднявшись, Ли Йе слез с лошади и подошел сюда.

Когда Сон Чжиао и остальные оглянулись назад, они все выглядели удивлёнными.

Потому что Ли Йе подошел, неся молодую женщину на плече.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 177 Военное формирование милитаризма**

Прибыв сюда, Ли Йе поинтересовался, как тут обстоят дела, а затем он пришел перед всеми и уложил младшую жрицу. Он начал внимательно изучать военное формирование элитных кавалерий армии Пинглу в сотнях шагов отсюда. Тысяча элитных кавалерий были развернуты в строю с убийственным видом, очень гнетущим. Более того, они были развернуты в строю "Стрела", поэтому были готовы к атаке в любой момент.

Сон Цзяо подошел к Ли Йе и взглянул на младшую жрицу без всякого расследования. Она сказала Ли Йе: "Пока мы двигаемся, элитные кавалерии будут атаковать". Даже если нам с вами удастся быстро пройти, мы не сможем уничтожить их строй". Более того, у них есть мастера, спрятанные в темноте, которые могут соответствовать строю, как утка к воде".

"В прошлом, когда мятежники осадили Сяньян, пятьсот кавалерий Шатуо оказались в городе. В связи с тем, что армия Сянгана проиграла несколько боев, комиссар Сянгана пригласил в бой кавалерии Шатуо. Имея всего пятьсот человек, они ворвались в мятежников и нарушили их строй, а затем Сянганская армия воспользовалась штурмом, чтобы одержать победу. После этого боя кавалерии Шатуо приняли участие в селении Восстания Пан Сюня. После того, как они совершили много военных подвигов, был назначен комиссар Чжэньвоу, ядром которого стали кавалерии Шатуо".

Ли Е выглядел спокойным. "Могут ли эти тысяча кавалерий впереди сравниться с кавалерами Шатуо?"

Сонг Цзяо улыбнулся и сказал: "Конечно, нет. В сегодняшней Танской империи никто не может сравниться с кавалерией Шатуо по боевым качествам".

Ли Йе кивнул, ничего не сказав. Он спокойно посмотрел на тысячу кавалерий.

Ли Йе ничего не сказал, так что и Сонг Цзяо тоже ничего не сказал. Она тихо стояла рядом с ним.

Су Емэй и другие, которые пришли позже, а также другие культиваторы Black Office не знали, что происходит и как Ли Е будет реагировать, как они видели его стоял там тихо.

Многие люди беспокоились, когда время шло, и приближался рассвет. Люди, которые участвовали в акции, знали, что это было бы очень важно, если бы они могли покорить виллу Qingshui. Но Ли Йе ждал здесь долгое время, и он просто приказал всем стоять в стороне и не было никаких действий, которые сбивают с толку всех.

Когда Ли Йе привез с собой младшую жрицу, чтобы вернуться, они с Су Эмэй поговорили о "помогите мне или помогите Пэнлай". Цуй Кели и другие считали, что Ли Йе был одним из лидеров Чёрного бюро. Ли Йе не предпринял никаких действий, поэтому он почувствовал беспокойство, потому что семья Цуй обратилась к Ли Йе.

В конце концов, Цуй Кели не мог не спросить Ли Йе несколько раз, но Ли Йе просто улыбнулся и не ответил, что сильно смутило Цуй Кели.

В павильоне на склоне горы Чэнь Бэйван выглядел довольным. Он чихнул. "Я думал, что они попытаются зарядить формирование кавалерии, когда придут помощники, но они ничего не сделали. Похоже, что люди из "Черной канцелярии" не так уж и сильны".

Ван Ханьшань улыбнулся и сказал: "Это потому, что они понимают нынешнюю ситуацию. Пока они спешат в строй, они умрут..."

Не успел он закончить свои слова, как в темную ночь раздался гром. Мгновенно гром становился все громче и гуще, и земля слегка дрожала. Мгновение спустя раздался оглушительный гром, словно огромные волны недалеко, перекинувшиеся через границу с огромной скоростью, чтобы в темную ночь сожрать всех.

Сначала Чэнь Бэйван и Ван Ханьшань были смущены, а потом почувствовали беспокойство. В конце концов, они посмотрели друг другу в глаза и увидели шок. Как ветеранские генералы, они оба знали причину оглушительного грома.

Это была вибрация, вызванная зарядом кавалерии, а гром - это грыжа!

Ван Ханьшань посмотрел на Чэнь Бэйвана в шоке. "Генерал Чен, вы мобилизуете кавалерию?"

Взгляд Чэнь Пекина на самоудовлетворение исчез, и его сердце было тяжело в данный момент. "Нет, только тысяча кавалерий под горой..."

Ван Ханьшань выглядел холодным, но внутренне он был поражен. Поскольку они не были кавалерией Чэнь Бэйвана, то кто же это был? И у них не было никакой предварительной информации, поэтому вряд ли другие генералы армии Пинглу направили войска для их подкрепления.

Когда Цуй Кели и другие услышали приближающиеся завалы, они поспешили повернуться и посмотреть на них. Они долго ждали. Сначала они увидели искры, соединенные в линию в темноте. В конце концов, завалы приближались, как лавина. В этот момент они могли ясно видеть, что кавалерия в мелкой броне скачет под факелами!

Они переместились по обеим сторонам дороги, чтобы освободить место для кавалерии.

Цуй Кели выглядела шокированной, а глаза остальных были наполнены страхом или даже трепетом. Независимо от того, как они выращивались, до тех пор, пока они не достигли Царства Духовного Мастера, давление кавалерии, спешащей вперед, было похоже на гору Тай на голове.

По мере того, как все внимательно смотрели, огненный дракон из темноты постепенно становился ясным. Во главе кавалерии в доспехах, доблестный генерал в серебряных доспехах ехал на белом коне и держал в руках длинное копье. Даже ее лицо было спрятано за доспехами, и люди не могли видеть ее внешний вид, но они все еще могли чувствовать ее убийственный замысел.

"Чьи это войска? Каким кавалериям они принадлежат?"

Цуй Кели не могла не высказаться. Просто глядя на их внушительные манеры, он знал, что другая сторона была необыкновенной. Хотя он был учёным, он не был невежественен в военных делах. Была ли кавалерия элитой или нет, он мог сказать по деталям их формирования, таких как соединение лошадей, расстояние до кавалерии, импульс солдат, взлет и падение завалов и так далее. И кавалерия впереди достигла абсолютного элитного стандарта со всех сторон.

Цуй Кели никогда не слышал, чтобы кавалерия армии Пинглу была такой доблестной.

В то время как кавалерия была еще в сотнях шагов, Ли Йе медленно взлетел вверх, окруженный Духовным Ци. Сиял белый свет, поражающий так же, как и маяк. Он взглянул на кавалерию. Вытащив свой Меч Люка, он указал на тысячу кавалерий Пинглу. Он громким и величественным голосом сказал: "Кавалерия усадьбы, слушайте мой приказ". Заряжай!"

В этот момент Ли Йе был похож на генерала Бессмертного двора.

Перед элитой кавалерии, серебристо-брошенный генерал посмотрел на него и послушал его. Подняв 5,6-метровое Облачное Сплиттер-Спир высоко, она глубоко вздохнула и громко сказала, прикрывая завалы: "Кавалерия усадьбы, слушайте приказ Вашего Высочества и заряжайте меня!

Восемьсот элитных кавалеристов один за другим снимали длинные копья у седла. Они держали длинные копья прямо и держали клинки вперёд. Их движения были аккуратны и равномерны, как при измерении линейной линейкой. Звук кулонов на их доспехах был четким и глубоким, заполняя везде. Восемьсот солдат наклонились, чтобы обуздать своих лошадей, смотрели вперёд, и выглядели они убийственно. Они выпустили поток рева ночью. "Убить!"

Их рев был ошеломляющим!

Восемьсот элитных кавалерий быстро поменяли строй, поспешив вперед, и за короткое время сформировалось "Стрелочное формирование".

Генерал, отброшенный лентой, держал Сплиттер-сплиттер-спирс плоско сбоку, когда сформировалась расстановка. "Убить!"

Расстановка Стрел внезапно ускорилась. "Убить!"

Сияющие копья и бронированные лошади превратили пустыню в поле боя!

Элитные кавалерии бросились вперед, как потоп, с аккуратным воинским формированием, ледяными доспехами и убийственными взглядами. Давление заставило Цуй Кели ошеломиться и заставить замолчать. Он широко открыл глаза, и его руки слегка дрожали. "Как, как кавалерия могла быть такой элитной?"

Он не мог не посмотреть на Ли Йе, который летал в воздухе, и его руки дрожали ещё сильнее. "Ваше Высочество... Является ли он Вашим Высочеством принцем Ан? Он, он действительно Ваш Высочество Принц Ан!"

В горном павильоне Ван Ханьшань, Чэнь Бэйван, Му Цинлю и другие были потрясены, увидев кавалерию под горным зарядом. Ли Йе полетел вверх в воздухе, и белый свет вокруг него ярко сиял, так что его появление не было видно ясно. Они были в ужасе, когда услышали его военный приказ. "Кавалерия поместья"? Он новый комиссар Пинглу, принц Ан Ли Йе?"

"Но разве Ли Йе не в префектуре Ци? Почему он внезапно прибыл в префектуру Лай? Когда он приехал?"

Прежде чем они смогли оправиться от шока, Ван Ханьшань и Чэнь Бэйван услышали крики генерала серебряного швабры. Они широко открыли глаза и уставились на нее. Импульс генерала серебряного швабры и воинского формирования был один на один. Более того, она стала стрелой воинского формирования, властной и острой, как будто у нее не было соперников. Увидев эту сцену, они оба были ошеломлены и не могли дышать.

Тем не менее, щепотка крик генерала был громче, чем звук восьмисот кавалерийских галопов, во всех направлениях. Тогда была только одна возможность!

Ван Ханьшань и Чэнь Бэйван одновременно кричали: "Военный, военный воин? Она великий полководец милитаризма?!"

Великий полководец милитаризма был редким в мире и чрезвычайно трудным для культивирования. Хотя Ван Ханьшань и Чэнь Бэйван называли себя милитаристами, они культивировали даосские методы, и их царства находились на 6-м уровне Ки-рефининга в соответствии с системой даосской секты.

Как солдаты-ветераны, они прекрасно знали, как трудно быть великим полководцем милитаризма, и больше понимали, что лишь немногие генералы в мире будут культивировать систему милитаризма чисто. Тем не менее, что действительно заставило их бояться было то, что человек будет иметь большую смертность, если бы он был великим полководцем милитаризма.

Культивирование воинов милитаризма нашло свое отражение в солдате, военном формировании и на поле боя. Они были связаны с стоящим за ними воинским формированием и стали единым целым. После того, как они были заряжены, не только их собственные силы будут всплескивать, и простые генералы были трудно бороться с ними, но сила воинского формирования также внезапно увеличится и уничтожит все. Такие воины не боялись подкрадываться, и для такого воинского формирования, пока воины не умирали, было чрезвычайно трудно прорваться!

По сравнению с воинским формированием во главе с великим полководцем милитаризма, обычное воинское формирование находилось в состоянии раскола!

Даже если тысяча кавалерий Пинглу и была сильна, как они могли бороться с такими непобедимыми кавалерами?

Ван Ханьшань и Чэнь Бэйван были глубоко потрясены и напуганы. В их глазах уже сформировалось формирование Стрелы во главе с серебряно-швабровым генералом. Порывы острого Духовного ветра, подобно облакам, скользили в обратном направлении по обеим сторонам военного формирования, и все скачущие кавалерии были окружены плотным Духовным Ци, что стало реакцией военного воина на то, что Духовный Ци резонировал с культиваторами в армии, чтобы охватить все военное формирование. В милитаризме существовал особый термин - моральный резонанс!

Теперь всё Стреловидное Построение стало совершенным целым. Это была острая стрела!

"Нет!"

"Ш\*т!"

Ван Ханьшань и Чэнь Бэйван не могли не спрыгнуть с павильона поспешно. Столкнувшись с таким формированием стрелы, которое состояло из кавалерий, кавалериям Пинглу не пришлось драться, чтобы понять, что у них нет шансов на победу. Если бы они больше не вступали в военное формирование, то, без сомнения, проиграли бы. В этот момент они просто хотели возглавить заряд и надеялись, что это сработает!

Ван Ханьшань и Чэнь Бэйван достали свои доспехи, которые были магическими сокровищами. Они мгновенно надели их и прыгнули на лошадей с воздуха. Держа вожжи и длинные копья, они отдали приказ кавалериям Pinglu и возглавили заряд. "Элитные кавалерии Пинглу, заряжай!"

Видя, как Ван Ханьшань и Чэнь Бэйван прыгают вниз и идут на поле боя, Му Цинлю отвлекся и не понял. Он не был генералом, поэтому не понимал, насколько могущественным было военное формирование, состоявшее из восьмисот элитных кавалерий усадьбы. Он мог видеть только то, что другая сторона имела чрезвычайный импульс, как будто они были непобедимы.

Однако реакция Ван Ханьшаня и Чэнь Бэйвана превзошла его ожидания, поэтому он понял, что не все воинские формирования были настолько могущественны после того, как они накопили силу.

Как только вопрос вышел наружу, Му Цинлю вздрогнул и выглядел испуганным. Он сразу понял. Если все воинские формирования были настолько могущественны, почему Ван Ханьшань и Чэнь Бэйван, возглавлявшие армию Пинглу, опасались Пэнлай и были под контролем даосской секты Пэнлай?

Они могли уничтожить остров Пэнглай напрямую!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 178 Уничтожение**

Когда Su Emei и Wei Xiaozhuang подняли их головы и посмотрели Li Ye в midair, они оба были в неверии. Этот добрый и нежный маленький ребенок, которого они видели, не был каким-то культиватором от черного офиса, но Ваше Высочество Принц An во плоти. Он был новым комиссаром Пинглу?

Вэй Сячжуан потерялся в мыслях, когда пробормотал: "Мы все время были с Вашим Высочеством Анем". Я даже пошутил, назвав его своим братом. Но он совсем не выглядел раздражённым. Боже мой..."

Су Эмэй ничего не сказала, а просто покраснела и опустила голову, потеряв в мыслях.

Ли Йе застыл в воздухе, наблюдая, как две армии прорвались через барьер. Держаться в воздухе было ничем, когда на ней были Облачные сапоги.

Это был первый раз, когда он увидел в бою стражников Принца Усадьбы. Ли Йе только знал, что восемьсот воинов усадьбы были элитной силой мира, которая следовала за Ли Сянем и сражалась в битве между севером и югом в далеком прошлом.

Генералом Серебряной Усадьбы был Шангуань Цинчэн.

Ли Е вдруг вспомнил, что отец Шангуань Цинчэн был также великим полководцем милитаризма. Может быть, семья Шангуань произошла от военной родословной?

Когда он появился в усадьбе принца Аня, Чэнь Бэйван приказал кавалерии Пинглу возглавить битву. Когда он и Ван Ханьшань сошли с их лошадей, две армии уже были на близком расстоянии. Обе стороны хотели напасть.

Казалось, что горы и равнины трясутся, а трава лежит под командованием почти двух тысяч кавалерийских солдат верхом на лошадях. Даже ночное небо вот-вот рухнет.

Ли Йе был одет в тяжелое выражение.

Расстояние между двумя армиями уменьшалось, сто ступеней, пятьдесят ступеней, двадцать ступеней, пять ступеней.

Возглавляя заряд, Шангуань Цинчэн опустился на лошадь, удерживая копье Разделителя Облаков стабильно. Он отклонил встречную атаку копья солдата Ping Lu и противопоставил точный прокол груди охранника. Ее копьё рассекателя облаков сбросило солдата с лошади, и голова копья выскочила из спины солдата, когда оно проникло сквозь его тело. Солдат закричал от боли с кровью на его теле. Когда кровь выливалась из его рта, его глазные яблоки, казалось, выскакивали из гнезда. Он пытался вырвать копье из естественных рефлексов, но был слишком слаб. В конце концов, его тело сдалось и поклонилось ветру.

Чувство спокойствия исходило из глаз Шангуань Цинчэн, так как тело солдата на ее Копье Сплиттер Облака заблокировало копья других охранников. По мере того как ей не угрожали нападения других стражников, она не делала никаких других ходов, но сжимала вожжи и опускала свое тело. Она пронзила тело охранника с большей силой, и острый край, выскочивший из спины трупа, пронзил грудь другого охранника. Как больше криков было слышно, она прилагала больше силы, и ее длинное копье проникло в тело дальше. Их боевые лошади, заряженные друг на друга, когда между заряженными лошадьми оставалось только место для куска волос, ее копье проникло в тело третьего стража!

Кроме криков солдат, были слышны звуки разбивающихся друг о друга боевых лошадей. Это было довольно редко, так как боевые лошади почти никогда не врезались друг в друга. Тот факт, что это случилось, вышел из-под их контроля. Другие звуки войны, такие как хлопание оружием, шлифовка доспехов против оружия, проникновение металла сквозь тела и лошадиные рысаки, оглушали барабанные перепонки. Все было похоже на дурной сон, как будто горы и земля взрывались, заставляя людей терять совесть.

Shangguan Qingcheng держал холодную голову и ясное видение с тремя телами охранников на копье Cloud Splitter как шашлык. Кто-нибудь еще отказался бы от копья и использовал заднюю часть вверх, удерживаемую под седлом, не Shangguan Qingcheng хотя. Она просто кричала и качала запястьем, когда ее Духовный Ци взорвал тела на ее копье. Разделенные части тела, кровь и кишки брызнули повсюду и полетели к ее лицу как кровяная ванна и все покраснело перед глазами Shangguan.

Ее зрение было частично заблокировано, так как довольно много частей тела разбилось о нее. Даже ее доспехи были окрашены в красный цвет. Умышленно, она направила больше брызг частей тела на пинглу паяльщиков. Одна из брызг рук попала в грудь встречного охранника, что сбило его с толку, и он потерял контроль над копьем. Не прилагая больших усилий, она проткнула горло охранника. Под огромной силой, кровь и плоть брызнули по всему острому ее копья. Звук, который она издала, сделал бы любой зуб кислым. После того, как копье Cloud Splitter проникло в голову охранника, все, что осталось, это кожа лица, висящая на его шее. Он выглядел страшнее призрака.

Шангуань Цинчэн не оглядывался назад. Она не могла повернуться и не должна была, как единственное, что она была сосредоточена на встречных солдат. Говоря об этом, казалось, что было бесконечное количество их. Факел отражался и бесконечное количество острых лезвий, как лес шипов вместе с длинными копьями, излучающими паллистический свет. И она направилась прямо к нему, как будто это была ее последняя битва.

Яростные и смертоносные лица солдат продолжали мигать перед ее глазами. Их зубы сжимались, лица скручивались до предела, хотя некоторые испугались, пока дрожали губы. Шангуань Цинчэн, с другой стороны, просто дергала губами, что сделало некоторых солдат в военном формировании испуганными, как видно из их выражений. Испуганные выражения солдат были для нее, более красивым, чем пейзаж, и лучше, чем любая панацея. Ее адреналин в бою кипел. Она хотела снять с их лошадей всякую гвардию. Их страх также сводил их угрозу к минимуму.

Шангуань Цинчэн закричала, когда она обеими руками схватила Копье Разделителя Облаков. Она тряхнула скошенными шипами копья и выстрелила в сторону груди пары охранников в виде луны Духовной Ци. Кровь снова брызнула. Когда Клэри налетела по диагонали на копье Cloud Splitter Spear, белые вспышки света вырвались наружу, отрезав головы многим стражам. Как кровь брызнула с их шеи, как пружина. Когда Клэри зарядилась на лошади с копьем в руке, она проткнула пару сундуков охранников.

Наблюдая за всеми подробностями битвы Шангуань Цинчэна, Ли Йе казался безмятежным, с улыбкой на лице.

Это был его воин.

Боевой строй из тысячи лошадей был не очень долгим. Вскоре две армии промчались мимо друг друга и оставили за собой след из трупов на открытом пространстве. Рассеянные факелы показали, что было около двухсот трупов, большинство из которых были со стороны Пинглу, и очень мало со стороны Принца-Усадьбы.

Это было результатом великого лидерства и формирования великого полководца милитаризма.

Двести трупов было все еще страшное число, учитывая, что было нелегко убить кого-то с защитой сильной броней.

Лошади, которые потеряли своих всадников, продолжали бежать. Некоторые были ранены, некоторые бегали в испуге, а некоторые упали на землю, как будто оплакивая своих всадников.

Когда кавалерия проскочила мимо, они либо остановились и сразу же развернулись, чтобы снова подготовиться к атаке, либо проехали вокруг, чтобы снова атаковать. Казалось, что лучше сделать круг. Однако, не было места для рысканий, так как поместье Принца Анна находилось у подножия горы, поэтому им приходилось хвататься за вожжи и внезапно останавливаться.

Это была также стратегия кавалерии Пинглу, так как выбор поля боя был очень важен. Они заставляли солдат усадьбы Принца Ан остановиться, но сами могли быстро сделать обход и напасть. Они имели преимущество, как это относится к скорости, потому что они уже были на пике, прежде чем солдаты принца усадьбы могли подобрать скорость.

Chen Beiwang и Wang Hanshan оба посмотрели друг на друга угрожающе с их зубами сжатыми. Он был в ярости от того, что Pinglu потерял так много солдат в сражении. Не было ничего, что он мог сделать. Теперь ему пришлось столкнуться с еще большим вызовом, чем просто потерять преимущество на поле боя для солдат принца Аня.

Чэнь Бэйван и Ван Ханьшань внезапно почувствовали сильный холод через свое тело, повернув назад, они чуть не закричали с расширенными глазами в панике.

Четыре человека выпрыгнули из земли прямо у них на глазах. Теперь они висели в воздухе.

Ли Е высоко держал свой меч Люка с намеком на насмешку. Сонг Цзяо, Лю Дажэн, Су Эмэй и Вэй Сячжуан подняли свои волшебные сокровища, когда они были в воздухе.

Трое из них достигли Ци-рефинингового уровня 9, один сравнимый с Ци-рефининговым уровнем 9, а другой достиг Ци-рефинингового уровня 8. Насколько они были бы сильны, если бы атаковали одновременно?

Если бы солдаты Пинглу были в аккуратной тысячелосуточной форме, сила их атаки была бы скомпрометирована. Но так как кавалерия Пинглу пыталась удержать свое хаотичное формирование от боя несколько минут назад, это была прекрасная возможность для всех атаковать.

Когда Ли Йе нарезал мечом вниз, многочисленные голубые лучи энергии выталкивались на солдат. Внезапно, как грязь и пыль вспыхнули в волнах, кровь и плоть брызгали, и громкие крики лошадей пронзили уши.

Культиваторы девятого уровня Ци-рефининга Сонг Цзяо, Су Эмэй, Вэй Сячжуан и восьмого уровня Лю Дажэн сконцентрировали свои силы и совершили самую мощную атаку. Солдаты "Духовного Ци" осветили ночное небо и направились вниз к солдатам. Снова. Когда произошел взрыв, плоть, кровь и бесчисленные части тела летали повсюду, как будто шел дождь, и грязная вода падала, как водопад.

Когда их Духовный Ци рассеялся, бесчисленное количество окровавленных тел покрыло грязную землю в разных положениях. На самом деле кровь из тел образовала скрип на грязной земле. Отверстия и погружения, оставленные Мечом и Ножом Ци, превратили землю в холм. Она также напоминала засохшие коры деревьев. С криками и борющимися людьми на последнем издыхании это место выглядело как ад.

Армия Пинглу насчитывала более 800 солдат, теперь только несколько дюжин были живы!

С другой стороны, усадьба, которой командовал Шангуань Цинчэн, подверглась такому же обращению. Самый сильный удар им нанёс старшая жрица Чжан Юньхэ и даосский Ю.

По мере того как Духовный Ци приземлился на них, Shangguan Qingcheng посмотрел вверх. Вы не могли разглядеть ее черты лица, но легко заметили, что она была особенно целеустремленной. Когда она подняла свое Облачное Копье Разделителя Облаков, она закричала "Ю!".

Все восемьсот солдат из усадьбы принца Аня последовали примеру, держа свои длинные копья, они закричали в унисон: "Ю!"

Вдруг, все уши были оглохли на бум и из середины формирования, появилась волна Духовной Ци. Ци сформировал бесшовный щит белого света вокруг них.

Военное формирование могло не только атаковать, но и защищать.

Строение, заряженное ветром, устойчивое, как лес, атаковало, как огонь, и защищалось, как гора!

Это было Военное формирование!

Сильная атака старшей жрицы и других людей обрушилась на белый световой занавес, внезапно озарив небо, покрыв все вещи.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава179 Чу Наньхуай из Царства Духовного Мастера**

После того как светлая энергия рассеялась, все восемьсот солдат включая Shangguan Qingcheng, прорвало рот полный крови.

Однако военное формирование все еще было аккуратным и неповрежденным с только несколькими дюжинами падающими с их лошадей.

Хотя все понесли ранения и те, кто упал с их лошадей, держались за дорогую жизнь, но это было о тяжести его.

Военное формирование было еще целым, а кавалерия - сильной. У них все еще была сила сражаться, как обычно!

Таково было Военное формирование, которым командовал гениальный генерал!

Даже с объединенными силами, включая двух мастеров Ци-рефининга 9-го уровня, старшую жрицу и Чжана Юнхэ. Плюс мастер 8-го уровня, даосский Юй, не смог одержать верх над Ли Йе. Хотя даосский Ю был ранен Сонг Цзяо. Тем не менее, военное формирование нельзя было недооценивать. В конце концов, не все Военные формирования могли защитить такое грозное нападение. Цена, которую заплатила Сторона Принца Усадьбы, была мала. Такова была сила их Военного формирования.

Несмотря на то, что в последние годы военная организация была ослаблена, она все еще была прославлена на протяжении тысяч лет. Была причина, по которой милитаризм, конфуцианство, буддизм и даосизм были известны как четыре великих.

Старшая жрица Чжан Юнхэ и другие, увидев военное образование на стороне Принца Ан-Усадьбы, были потрясены. Влияние этого образования было настолько велико, что все они затаили дыхание в неверии.

Это была единственная возможность для них напасть.

Потому что Ли Йе и другие, закончившие кавалерию Пинглу, уже были в пути.

Ван Ханьшань и Чэнь Бэйван оба были на земле, кашляя кровью по мере того как они были серьезно ранены нападением, хотя и не напрямую. В конце концов, они оба достигли 6 уровня Qi-рафинирования, поэтому защищать себя не было слишком тяжело. Оглянувшись назад и увидев, что 800 кавалерийских формирований все еще целы, они были заморожены там жесткими конечностями.

"Невозможно! Как такое может быть?" Чэнь Бэйван посмотрел на небо и закричал от боли, когда задыхался полным ртом крови.

Лицо Ван Ханьшаня было бледным, как смерть. Он сел на землю, как будто его душа покинула тело, и добавил: "Это слишком возмутительно даже для Военного формирования и даже для воина-милитариста...". Я не верю, я не верю!"

Он начал рычать.

"Пинг Лу были слишком далеки от битвы". Несмотря на то, что мир далек от мира, он был в основном стабилен в течение многих лет. Прошло слишком много времени с тех пор, как в мире царил настоящий хаос, так что люди, возможно, забыли, насколько ужасно существование милитаризма".

Тогда и Ван Ханьшань, и Чэнь Бэйван были ошеломлены холодным голосом. Когда они посмотрели вверх, перед их глазами появилось очаровательное, но холодное лицо в сочетании с парой стройных ног. Это была не кто иной, как Сонг Цзяо. Она холодно смотрела на них этими пронзительными глазами. Ее обычное чувство очаровательной красоты почти исчезло.

Песня Чжиао чихнула и сказала: "Вы называете себя генералами? Какой смех! Если бы это была армия принца Аня в старые времена, вы не могли бы даже командовать лошадью, а тем более армией"!

Лица Ван Ханьшаня и Чэнь Бэйвана покраснели, когда их унизила Сонг Цзяо. Чэнь Бэйван собирался поспорить, когда вдруг увидел людей позади нее, когда боролся за то, чтобы встать. После этого он замер и добавил: "Liu.... Генерал Лю?"

Это был Лю Дажэн, также известный как "Первый нож на центральных равнинах". Он усмехнулся и сказал: "Я не верю! Кто-то до сих пор знает, что однажды я был военным солдатом".

Он посмотрел на Сон Чжиао и с неодобрением сказал: "Разве это не я должен унижать этих двоих? Кто ты такой, чтобы хвастаться военными приказами?"

Сонг Цзяо посмотрел на него и с презрением добавил: "Как ты смеешь говорить со мной в таком тоне, когда ты только достиг восьмого уровня Ци?".

Лю Дажэн гневно протестовал: "Но я военный воин милитаризма"!

Сон Цзяо отошёл и добавил: "Как смеешь называть себя военным воином милитаризма без солдат?".

У Лю Дажена уже был темный цвет лица, после этих комментариев, казалось, что его лицо стало темнее. Тем не менее, он не мог спорить. "Что я за генерал без солдат? Военное формирование было не просто собрать несколько сотен человек. Для этого потребовались годы подготовки, совместной жизни, даже борьбы. Только тогда, когда истинные солдаты уважали друг друга и были готовы умереть друг за друга, может быть по-настоящему сильным Военное формирование.

Лю Дажэн закричал на спину Сон Цзяо неодобрительно: "Заткнись, глупая женщина! Подожди, когда принц Ан придет к власти. Я попрошу у него армию. В прошлом я был военным воином милитаризма, и я снова им стану!"

Сон Чжиао остановился, повернулся с убийственным взглядом и добавил со стиснутыми зубами: "Кого ты называешь глупой женщиной?"

Лю Дажэн избегал зрительного контакта с глазами Сон Цзяо. Он знал, что он не будет против неё, так как она достигла девятого уровня очистки Ци. Он просто засмеялся и быстро ускользнул.

Он задыхался от дыхания, когда пытался догнать Ли Е. Лю Дажен чувствовал себя несправедливо, и на его лице было видно: "D\*mn! Как эта глупая женщина могла достичь 9-го уровня до меня? Увы, сейчас я это сделаю."

В сопровождении Су Эмэй, Вэй Сячжуан и Лю Дажэн, Ли Йе добрался до фронта военного формирования усадьбы Принца Ань. Сначала он кивнул Шангуань Цинчэну, затем посмотрел на старшую жрицу и Чжан Юньхэ и хихикал: "Почему вы двое все еще здесь? Вы ждете приглашения на ужин?"

Теперь не было необходимости подниматься на виллу Циншуй, так как Чэнь Бэйван и Ван Ханьшань уже были пойманы. Ли Е как раз должен был закончить старшую жрицу, Чжан Юньхэ и другие и ситуация должна быть под контролем.

Старшая жрица и Zhang Yunhe знали что они не были спичкой для бушующего Li Ye, но они оба ослепили на Li Ye с гневом. Оба хотели проглотить его целиком.

Они были в ярости, потому что Ли Йе, который на самом деле не забыл младшую жрицу. Он нес ее маленькое и нежное тело на спине. Он не хотел, чтобы Младшая жрица ушла с его стороны ни на минуту.

Деяние Ли Йе успешно принесло ненависть между старшей жрицей и Чжан Юнхэ!

"Отпусти ее, трус! Если у тебя хватит смелости, иди со мной на триста раундов до смерти!" Старшая жрица чуть не разбила ей зубы от столь сильных укусов ненависти.

Ли Сяо с улыбкой добавил: "Да, ты хочешь".

"Ли Йе!" Злобно накричала Старшая жрица. Ее длинные волосы лихорадочно струились даже без ветра. Она видела, как он отдал приказ кавалерии принца поместья атаковать. "Ты Великий Принц, комиссар Пинглу, как ты можешь действовать так бесстыдно? Ты осмеливаешься встретиться со мной в бою?"

Старшая жрица очень злилась каждый раз, когда думала об их встрече на вилле Джимо. Это была ее лучшая возможность воспользоваться Ли Йе и выполнить задание. Но в то время она не знала его личности. Теперь, когда эта возможность была упущена.

Если бы она и младшая жрица схватили Ли Йе или убили его на месте в тот день на вилле Джимо, ничего бы не случилось. Теперь младшая жрица попала в руки Ли Йе, и он парадировал ее тело вокруг.

По правде говоря, она была уверена, что захват Li Ye был возможен, если она работала вместе с младшей жрицей в тот день. В конце концов, Су Эмэй и Вэй Сячжуан все еще были в обмороке, и они оба уже достигли 9-го уровня Ци, поэтому их не мог победить Ли Йе, который был только на 7-м уровне, каким бы сильным он ни был.

Бедная младшая жрица...

Старшая жрица становилась злее, чем больше она думала о том, что Ли Йе на самом деле был принцем Ан. И теперь ее кишки вот-вот лопнут от злости.

Так ненавистно...

Напротив, чем злее становилась Старшая жрица, тем больше улыбок появлялось на лице Ли Йе. Он сказал: "Почему бы просто не прийти и не последовать за мной, раз старшая жрица так хочет воссоединиться с младшей жрицей? Как вы сказали, я - Великий Принц династии и комиссар Пинглу, так что, не лучше ли следовать за мной, чем остаться на острове Пенглай?".

Старшая жрица яростно смотрела на Ли Йе, и тот факт, что вокруг ее руки крутился белый шелк, показал, что она едва могла себя контролировать.

Как будто Ли Йе не заметил, он повернулся к Чжан Юньхэ и сказал: "Вы обладаете грацией, маньеризмом и благородством классического джентльмена". Я восхищаюсь этими качествами, почему бы тебе не пойти со мной?"

Чжан Юнхэ подёрнул рот и добавил: "Я тебе нравлюсь?".

Пока они говорили, ночное небо, которое успокоилось, внезапно обрушилось. Тогда раздался голос, старый и властный, как гром: "Какой у тебя огромный аппетит! Разрешите ли вы просить моих даосских учеников в Пинглу?

Ли Йе сохраняла спокойствие после того, как услышала этот голос. Он повернул голову, чтобы посмотреть в ту сторону, куда пришел голос и улыбнулся. "Ну, если это не вождь Пенглая. Неужели тебе обязательно было так грандиозно выглядеть?"

К настоящему времени схемы конференции по бессмертному даосизму в Пенглае были разоблачены, и они были полностью побеждены. Ли Йе уже знал, что появится Чжан Цзюлинь, иначе у него не было бы никаких светских бесед со старшей жрицей. Он мог легко связать их, увидев их.

Сначала в ночном небе зажглась звездочка. Затем звездный свет превратился в длинную радугу, которая затем мгновенно покрыла окрестности. Затем радуга превратилась в форму тела. Это был детеныш Чжан Цзюлин с белыми волосами, который владел хвощным венчиком.

Полет в воздухе был для Чжана Цзюлиня, чье культивирование достигло Духовного Властелина Царства. То, как появился Чжан Цзюлинь, очень соответствовало его положению. Его появление также привлекло всеобщее внимание и восхищение.

Старшая жрица и Чжан Юнхэ были потрясены и быстро отдали дань уважения Чжан Цзилилину. "Хозяин".

Чжан Цзилили был слишком надменен, чтобы разговаривать со старшей жрицей и Чжан Юнхэ. Уставившись на Ли Йе, он невозмутимо сказал: "Так ты принц Ань Ли Йе, новый комиссар Пинглу?".

Хотя он спросил легким голосом, сильное давление Царства Духовного Мастера уже было беззвучно брошено на Ли Йе. Ли Йе почувствовал, как тонут его плечи, он знал, что Чжан Цзюлин поставит его на место. Было бы лучше, если бы он уже был на коленях, готовый приветствовать бессмертного.

Ли Йе сжимал зубы и шептал оскорбления старому подонку под дыханием.

Старшая жрица увидела невыносимое выражение лица Ли Йе, когда он был перегружен. Джой заполнила ее глаза, но она не осмелилась смеяться. Она подумала: "Ли Йе, где твой член теперь?"

Младшая жрица долгое время оставляла свою жизнь на произвол судьбы. Но в этот момент она увидела надежду. Она пыталась оторваться от когтей Ли Йе.

Ли Йе уже пыталась вырваться из когтей Чжана Цзилинга. Теперь, когда младшая жрица двигалась, он разозлился и ударил ее маленькую задницу. Его рука фактически отскочила от пощечины, что удивило Ли Йе. Всё равно он был зол, он кричал стиснутыми зубами: "Прекратите двигаться!"

Младшая жрица внезапно застыла, как будто замерзла. Она повернулась лицом к Ли Йе, уставившись ему прямо в лицо. Ее яркие глаза, спрятанные за шарфом, теперь превратились в острые мечи, метафорически ударив Ли Йе в лицо.

Однако для такого толстокожего человека, как Ли Йе, это никак не повлияло на него.

Громоподобный Шок, которого ожидал Ли Йе, не наступил. Хотя он и услышал громоподобный голос, который, как оказалось, был просто вздохом.

"А Чжан Цзюлинь, я не представлял тебя тем, кто придирается к молодым и слабым". На твоем месте я бы превратился в пепел, будучи таким неуважительным старшим государственным деятелем, - сказал ленивый голос из ниоткуда. На самом деле, никто не знал, откуда взялся этот голос.

Чжан Цзиулин холодно вздыхнул и добавил: "Если это не мой побежденный враг с прошлого года". Кто ты такой, чтобы говорить со мной в таком тоне? Сначала позволь мне научить Принца манерам встречи с бессмертным, а потом..."

Пока он говорил, давление на Ли Йе было увеличено. Похоже, он хотел заставить Ли Йе встать на колени.

Однако Ли Йе не только не согнул колени, но и подпрыгнул на несколько футов.

На самом деле, Ли Йе не собирался подпрыгивать. Просто, что давление на плечи поднял, и у него не было времени, чтобы убрать свои силы, пытаясь защитить его.

Тем не менее, так как он уже был в воздухе, он мог бы также сделать что-то, чтобы скрыть свое смущение. Поэтому он засмеялся и сказал Чжан Цзиулину: "Ты хочешь подавить меня? Не будь смешным. Я должен научить тебя манерам встречи с Великим Принцем!"

Выражение Чжан Цзюлиня изменилось. Его глаза мгновенно опустились, он не мог поверить, что власть, которую он наложил на Ли Йе, была перехвачена и смещена на полпути в одно мгновение и так же быстро.

Старшая жрица бушевала от гнева, слушая слова Ли Йе. Он свирепо смотрел на Ли Йе этими убийственными глазами. "Как ты мог проявить неуважение к моему хозяину, прыгнув так высоко в воздух?"

Она вдруг что-то поняла, и тут же замерла. Как исчезло давление хозяина? Какой человек мог компенсировать власть моего хозяина? В конце концов, хозяин добрался до Духовного Царства Мастера! Независимо от того, насколько талантлив был культиватор, никто не мог подняться на этот уровень!

Казалось, что другие тоже думали об этом. Судя по выражению Чжан Цзюлиня, он тоже думал об этом. Он повернул свои острые глаза к горе Бодзи и закричал: "Чу Наньхуай! Покажись!"

"Выходите? Последнее, что я хочу сделать, это увидеть твое лицо. Боюсь, меня вырвет на ужин, если я увижу твое лицо."

Тем не менее, никто не мог разобрать, откуда взялся голос, он звучал лениво, но стучал по ушам как гром.

Су Эмэй и Вэй Сячжуан были удивлены от радости, услышав этот голос. Вэй Сячжуан даже вскочил и закричал: "Учитель!".

"Не паникуйте, мои ученики, пока я здесь, никто не может издеваться над вами." Голос мгновенно стал добрым и нежным.

Вэй Сячжуан был счастлив, как ребёнок весом в триста фунтов.

Zhang Jiuling сказал в своем низком голосе: "Чу Наньхуай! Вы прятались в горе Бодзи 30 лет. Я думал, что вам было слишком стыдно видеть людей. И ты осмеливаешься появиться сейчас"

Голос внезапно разозлился: "Когда я получил твое приглашение в свое время, я поднялся в Пенглай наедине со своим мечом, чтобы сразиться за титул "лучшего в мире". Но ты, человек, чей 60-летний стаж и девятый уровень, все еще боялся сражаться со мной в одиночку, даже с мечом Пенглая под рукой". Ты накинулся на меня с парой сотен человек, какой подонок! Тем не менее, у тебя все еще хватает наглости сказать другим, что я проиграл тебе, даже надеялся, что мое культивирование может упасть на несколько уровней...бах!"

Последнее "бах" было очень громким, как громовой рев, который чуть не заставил Ли Йе и других споткнуться. Его гнев было трудно удержать.

Лицо Чжана Цзюлиня подергалось, и он гневно сказал: "Потеря - это потеря". Разве тебе не стыдно за то, что ты пытаешься найти оправдание?" Чжан Цзюлинг сделал глубокий вдох после того, как закончил эти слова. "Я просто хочу знать одну вещь, вы действительно достигли Царства Духовного Мастера?"

Его точное положение было неясным, Чу Наньхуай фыркнул откуда-то: "Я достиг 9-го уровня Ци в возрасте 30 лет. Несмотря на то, что я жив только 60 лет, я оставался на 9-м Ци-рефининговом уровне половину своей жизни! Даже такой человек, как вы, мог бы построить фундамент, почему же удивительно, что я смог подняться в Царство Духовного Мастера?".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 180 Проигрыш принцу Ан**

Ленивый голос внезапно стал агрессивным, как гром. Сила Духовного Властелина покрыла их, как темное облако.

Чу Наньхуай не смягчил его тон. Однако Zhang Jiuling не смог ничего сделать, потому что он понял этот факт, как только его собственная сила была заблокирована Chu Nanhuai с только небольшим маневром. Он был просто слишком горд, чтобы признать это.

Чжан Цзюлинь теперь носил ужасное выражение. Между ними было слишком много ненависти. Чжан долго думал, что культивирование Чу Наньхуай было разрушено, но теперь он не мог принять тот факт, что Чу Наньхуай вознесся в царство Духовного Властелина. Это было слишком внезапно, он не знал, что делать.

"Чу Наньхуай, ты уверен, что хочешь быть врагом даосской секты?" холодно спросил Чжан Цзиулин.

"Не льсти себе! Какое у тебя право представлять даосскую секту? Что касается Пенглая, ты прав. Пока ты часть Пенглая, я буду врагом Пенглая до самой смерти!" - саркастически ответил Чу Наньхуай: "Я просто не понимаю, что наша сестра видит в такой грязной собаке?"

Чжан Цзюлинь теперь угрюмый, как холодная вода. "Чу Наньхуай, я знала, что ты запал на сестру Зи Луэр, ты просто завидуешь! Вот почему ты всегда против меня!"

"Согнись!" В тоне Чу Наньхуай был гнев. "Хватай своих учеников и возвращайся в Пенглай! Сейчас же!"

Чжан Цзюлинь теперь был в ярости. "Чу Наньхуай, не становись слишком самоуверенным! Ты думаешь, что сможешь победить меня теперь, когда ты вознесся в Царство Духовного Властелина?"

Чу Наньхуай вздрогнул. "Мне не нужно тебя бить. Мне просто нужно подержать тебя. Как ты думаешь, твои ученики могут сравниться с принцем Анем? Я знаю, что у тебя много учеников, но лишь немногие из них считаются хозяевами. Не говоря уже о том, что принц Ан схватил младшую жрицу. Осмеливаешься ли ты позволить своим ученикам сражаться до смерти? Смеешь ли ты?"

Лицо Чжана Цзюлиня теперь было темным, как чернила. Он знал, что Чу Наньхуай был прав, даже то, что они оба взошли в царство Духовного Мастера, он не был уверен, что он может победить Чу Наньхуай. Он даже не был уверен что он смог победить Chu Nanhuai назад в день, намного меньше теперь. Максимум они бы компенсировали друг друга.

Что касается его учеников Penglai, с захваченной младшей жрицей, все что осталось от мастеров девятого уровня было Zhang Yunhe, старшей жрицей. Но на стороне Ли Йе Су Эмэй, Вэй Сячжуан и Сонг Цзяо достигли девятого уровня. Так что их шансы на победу были ничтожны".

Несмотря на то, что на стороне Пенглая были цифры, они были разбросаны. Вполне возможно, что они могли собраться вместе, чтобы сразиться с Черным Бюро, но шансы были против них, так как это относилось к победе над Ли Е. Не говоря уже о восьмистах сильных кавалерах Принца-Усадьбы... Не говоря уже о том, что Ли Йе захватил младшую жрицу, тот факт, что он мог захватить ее, доказал, что он был грозным врагом.

Чжан Цзиулян пришел к осознанию того, что даже с его восхождением в Духовное Владычество и что даосская секта Пэнглая была самой большой силой в Пинглу-цзянху, он все равно не мог причинить Ли Йе вреда. Он чувствовал себя беспомощным и злым, что разожгло его ярость.

Тем не менее, он ничего не мог сделать, кроме как подавить эту ярость.

Чжан Цзюлин ясно знал, что когда Ли Йе захватил младшую жрицу, баланс их сил был нарушен. Он знал, что Ли Йе теперь имеет преимущество. Добавьте к этому истребление кавалерии Принца Усадьбы, переданной кавалерии Пинглу. Пэнлай потерял любой шанс на победу, когда были захвачены Ван Ханьшань и Чэнь Бэйван.

Чжан Цзюлин едва мог контролировать свой гнев, учитывая его уровень культивирования.

Он запланировал конференцию для Бессмертных и даосцев сразу после того, как поднялся в царство Духовного Властелина. Он хотел захватить Пинлу Цзянху до того, как Ли Йе смог бы занять эту должность. Затем контролировать четыре главных семьи, что дало бы ему власть над всем Пинглу. К тому времени он мог бы перехватить должность комиссара. "Увы, такой бесшовный план. Настолько близко, что Пенглай захватил бы контроль и стал бы истинным хозяином Пинглу."

Кто бы мог подумать, что Ли Йе, Великий Принц, не захотел остаться в префектуре Ци, а прокрался в префектуру Цин в одиночку! Даже при наличии планов конференции он всё равно не смог опередить Ли Йе. Если бы Ли Йе прибыл чуть позже, то силы четырех семей и Цзянху присоединились бы к Пэнлаю, и план был бы выполнен.

Если бы он прибыл через несколько дней...

Чжан Цзюрилинг должен был разозлиться сейчас, когда будущее Пенглая почти исчезло. Ли Йе, с другой стороны, сейчас сидел на своем посту комиссара, можно представить, как он отомстит Пенглаю. Пенглай не хотел этого видеть.

Не было преувеличением сказать, что если бы Пенглай проиграл в эту ночь, то Пенглай потерял бы свое будущее. Они могли бы легко захватить Пинглу, но все, что они могли сделать сейчас, это наблюдать, как Ли Йе захватывает все.

Чжан Цзюлинь не мог не обратить свой взор на Ли Йе.

Его глаза дрожали, когда он задавался вопросом, почему такой молодой комиссар будет носить на плечах младшую жрицу...

Такой резкий, каким был Чжан Цзюлинг, он все еще не мог видеть ничего особенного в Ли Йе. Тем не менее, такой молодой человек разрушил будущее Пенглая. Его гнев внезапно обернулся смехом и трижды прокричал слово "Великий". "Младшая жрица, мастер девятого уровня, была схвачена молодым человеком, который достиг только седьмого уровня". Если бы я не знал младшей жрицы, я бы заподозрил, что она была шпионкой"!

Наконец, он бросил убийственный взгляд в сторону горы Боджи и сказал слово за словом: "Просто помните Чу Наньхуай, я не проиграл вам, как и моя секта Пэнглай". Мы только что неожиданно проиграли Вашему Высочеству принцу Ан!"

Закончив эти слова, Чжан Цзюлинь немедленно улетел, оставив за собой радужный след.

Старшая жрица и Чжан Юнхэ увидели беспомощность в глазах друг друга, поэтому они слишком быстро улетели, чтобы догнать Чжана Цзюлиня.

Перед тем, как старшая жрица ушла, она взглянула на Ли Йе и сказала стиснутыми зубами: "Ваше Высочество, позаботьтесь о младшей жрице". Иначе я приду за вами до самой смерти!"

Ли Йе помахал рукой и ответил смехом: "Не волнуйся!"

Старшая жрица была в таком неверии к наглости Ли Йе, что чуть не споткнулась и не упала с вершины дерева.

Затем Ли Йе опустил младшую жрицу вниз, сжал кулак в руке перед горой Боджи и сказал: "Уважаемый старший, я не могу полностью выразить свою благодарность за вашу помощь".

Chu Nanhuai ответил со смехом: "Ничего не думайте об этом, принц An. Я ничего кроме дикаря, но хорошо забочусь о моих 2 учениках. Скажи им, чтобы не торопились и не спешили возвращаться".

Ли Йе внезапно перестал улыбаться; он не мог поверить, что такой хозяин существует в мире.

После этого Вэй Сячжуан закричал на ночном небе: "Не сойдешь ли ты с горы? У Вашего Высочества много хорошего вина!"

Вэй Сячжуан действительно знал мысли своего хозяина, ибо слышал, как его хозяин слюнявил, что всех рассмешило. Тогда Чу Наньхуай смущённо ответил: "Ах... Я не присоединюсь к вам, позаботьтесь о себе". Я пойду спать".

Ночное небо снова было тихим, что ознаменовало конец битвы. Теперь звезды мерцали ярко. Ли Йе вздохнул с небес и сказал: "С этого момента Пенглай больше не представляет угрозы для Пинглу".

Он сжал кулак в руку и повернулся к массам. "Спасибо, товарищи мои."

Народ вернул салют, отвечая: "Ничего не думайте об этом".

Ли Йе намеревался сохранить и Старшую жрицу. Но он знал, что Чжан Цзюлин будет сражаться до смерти, он, в конце концов, вознесся в царство Духовного Властелина. Он не хотел слишком сильно злить Чжана Цзюлиня.

"Царство Духовного Властелина..." Ли Йе вдруг вспомнил, что после приезда в Пинглу его выращивание совсем не улучшилось. Теперь самый насущный вопрос был решен, его следующим планом было править Pinglu должным образом, чтобы заслужить доверие и поддержку народа. С миллионами граждан Пинглу, его выращивание, безусловно, достигнет новых высот, как только он обеспечит Пинглу мира. Тогда он не будет беспокоиться, даже когда сталкивается с кем-то из Царства Духовного Властелина.

Ли Йе сначала послал на отдых восемьсот сильных кавалерий усадьбы, а затем вместе со своим народом поднялся на виллу Циншуй. Теперь, когда пыль улеглась, у них не было причин разбивать лагерь на открытом воздухе. Что касается расчистки трупов кавалерии Пинглу, то он передал этот долг народу виллы Циншуй.

Затем Сонг Цзяо подмигнул Ли Йе: "Маленький козленок, ты планируешь всю ночь носить такую красоту на плечах?".

Ли Йе ответил серьезно: "Думаешь, мне нравится носить тело? У меня нет выбора, если только у тебя нет решения?"

Затем Сон Чжиао ушла, пока трясла бедрами, и, не оглядываясь, ответила: "У меня нет".

До того, как он добрался до передней ступени виллы, Ли Йе опустил младшую жрицу и помахал рукой своему народу. Он посмотрел в глаза младшей жрице и сказал всерьез: "Я знаю, что твой Духовный Ци выздоровел совсем недавно, так что я больше не буду тебя таскать". Просто не делай ничего иррационального, ладно?"

Младшая жрица быстро встала на ноги. Хотя ее лицо было спрятано за шарфом, убийственный взгляд в ее глазах был очевиден. Выглядело так, словно Клэри до сих пор злится на болезненный опыт ношения на плечах. И эта обида не могла быть компенсирована несколькими утешительными словами Ли Йе.

Затем Ли Йе со всем уважением добавил: "Я знаю, что ты не сделаешь ничего иррационального. Ты же, в конце концов, младшая жрица".

Затем он зашел внутрь, смеясь. Младшая жрица следовала за ним, как тень, не задумываясь.

Вэй Сячжуан, который следовал за ними на расстоянии, увидел, что произошло, и прошептал Су Эмэй: "Сестра, похоже, что младшая жрица занимает ваше место". Что ты собираешься делать?"

Су Эмей гневно посмотрел на него и сказал: "Хватит нести чушь!"

Вэй Сячжуан теперь волновался. "Если такая красавица, как младшая жрица, продолжает следовать за Вашим Высочеством, как он мог не влюбиться в неё". Если они станут вещью, что ты будешь делать?"

Глаза Су Эмэя могли убить; потом она сказала стиснутыми зубами: "Заткнись!"

Ли Йе сел в гостевую комнату и попросил впустить Ван Ханьшань и Чэнь Бэйвана. Song Jiao также случайно уронила себя на стул и посмотрела на младшую жрицу позади него. Младшая жрица стояла там как дама с теми спокойными, слезливыми глазами.

С умом Сон Чзяо она знала, что младшая жрица не собиралась быть охранником Ли Йе. Сон Чжиао знала, что ненавидит Ли Е, и поэтому внимательно следила за ним. Она не удивилась бы, если бы Младшая жрица сделала шаг, чтобы убить его в тот момент, когда представится возможность - но ничего из этого не было видно на ее выражении. Она была спокойна.

После того, как Ван Ханьшань и Чэнь Бэйван были впущены в дом, они стояли на коленях и были связаны. Было грустно видеть двух высокопоставленных генералов Пинглу в таких позициях. Их броня была очищена и волосы висели свободно. Все, что осталось на них, было их белое одеяние. Даже их раны не были обработаны, кровь всё ещё лилась, а лица были полны грязи. Они ничем не отличались от пары уличных нищих.

Увидев Ли Йе на месте хозяина, тело Ван Ханьшаня дрогнуло и, кланяясь, сказало: "Я прошу у Вас прощения, Ваше Высочество! Я понятия не имел, кто вы, так что, пожалуйста, простите меня! Я заслуживаю смерти. Я понятия не имел, что Ваше Высочество приземлился в Пинглу, иначе меня бы не надули даосы Пенглая. Еще раз прошу прощения!"

Ван Ханьшань плакал во время котовства, и кровь все еще проливалась из его ран, которые теперь покрыли пол.

Ван Ханьшань знал, что он обидел Ли Е. Он был обречен, так как сначала принял приглашение героя, а затем сражался против него в бою. Теперь, когда Пэнглай был побежден, никто в Цзянху не мог сравниться с Ли Е. Несмотря на то, что Ван Ханьшань был комиссаром Пинглу, его жизнь тоже была в руках Ли Е.

Способ, которым Ван Hanshan действовал, был трудно увидеть. Напротив, старый генерал Chen Beiwang был выше поцелуев задницы. После его начального шока, Chen Beiwang получил себя вместе. Увидев, как Ван Ханьшань умоляет о его жизни, он возмущенно сказал с высокой головой: "Генерал Ван, вы забываете, что вы командир Пинлу, а также глава одной из четырех главных семей префектуры Цин? Не опускайтесь так низко. Все смеются 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/Imperator-pravyashhij-vsemi/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 181 Дезинтеграция**

Ли Йе не удивился, когда Ван Ханьшань умолял. В конце концов, он просто боролся за выживание. Тем не менее, Ван Ханьшань все еще был грязной собакой. Ван Ханьшань не был достоин праведности Ли Йе. Видя, что Чэнь Бэйван не был готов отпустить свою гордость, Ли Йе добавил с улыбкой. "Генерал Чэнь, что, по-вашему, должен делать генерал Ван?"

Не глядя на Ли Йе, Чэнь Пекин выпрямился, уставился на балку и ответил: "Победителю иди добычу". Я не буду моргать, что бы вы ни делали. Но я предпочитаю смерть унижению. Если князь Ан ждёт, что я буду молить о своей жизни, то, боюсь, ты будешь совершенно разочарован".

Ли Йе храпел и улыбался, как раньше. "Генерал Чен, вы бы предпочли быть храбрым даже перед лицом смерти?"

Чэнь Бэйван гордо накачал грудь и ответил Ли Йе: "Истинный генерал никогда не будет бояться смерти! Но принц Ань должен подумать о том, что сказать десяткам тысяч солдат армии Пинглу после того, как вы убьете их генерала. Не забывайте, что история имеет дурную привычку повторять!"

Ли Йе слышал его угрозы, но улыбка на его лице была более насыщенной. "Я помню, что несколько лет назад комиссар Пинглу был изгнан из страны своими же солдатами?"

Чэнь Бэйван снова высокомерно храпел и добавил: "В вассальном государстве, кто бы ни поступил неправильно со стороны солдат армии вассальского государства, это плохо кончилось".

"Неужели?" Ли Йе спросил без движения, но перед ним вспыхнул лунный энергетический свет. Затем голова Чэнь Бэйвана взлетела высоко, и кровь брызнула, как пружина, из его шеи. "Что будет, если я убью тебя?"

Тело Чэнь Бэйвана было хромым, когда он упал. Его голова упала на землю и катилась к двери. Высокомерие все еще проявлялось на его лице, но его глаза показывали шок и страх. Он даже не мог закрыть глаза после смерти.

Ван Ханьшань упал на землю, вскрикнув, когда он находился рядом с Чэнь Бэйваном. Кровь брызнула по всему телу Ван Ханьшаня. Его лицо обернулось чрезвычайно бледным и его тело трясло от страха по мере того как он увидел безголовое тело Чэнь.

Держа эфес меча, Ли Йе прислонился к своему мечу Люка. Он посмотрел в сторону Wang Hanshan и сказал: "Генерал Wang, я хотел бы услышать ваше мнение о том, что случится теперь, когда я убил Чэнь Beiwang".

Видя вечную улыбку на лице Li Ye, Wang Hanshan трясло со страхом. Он слишком хорошо знал, что с одним неверным ответом ему грозит та же участь, что и Чэню Бэвану.

Ван Ханьшань быстро встал на колени и ответил во время дрожания: "Чэнь Beiwang развернул войска по желанию, что непростительно по военному закону. Он также приказал солдатам кавалерии сражаться с гвардией Военного Командующего, которая также была наказуема смертью. Поэтому убийство Чэнь Бэйвана - это блестящий ход... который поддержали бы все в армии!".

"Военачальник? Это название - музыка для моих ушей." Ли Йе улыбнулся и добавил: "Слова генерала Вана почти успокаивают мое сердце".

Ван Ханьшань поспешно добавил: "Военачальник, вы обладаете и смелостью, и интеллектом; вся армия Пин Лу будет покорена у подножия военачальника!"

Это должен был быть комплимент, но это дало Ли Йе повод поставить его в угол. "А как насчёт тех, кто не оказывает поддержку? Что мне с ними делать?"

Ван Ханьшань был шокирован. Он определённо понял подтекст слов Ли Йе. Поэтому он сразу же добавил: "Любой, кто осмелится предать военачальника, законного лидера армии Pinglu для императорского двора, считается неверным и должен быть убит". Теперь я позволю таким людям существовать!"

"Хорошо". Ли Йе встал и убрал свой меч Люка. Его глаза внезапно стали острыми в навязчивой манере, раскрывая убийственный смысл. Затем он добавил: "Чэнь Бэйван направил солдат по своему усмотрению, что противоречит военному закону. Он и его семья наказываются смертью! Ван Ханьшань, несмотря на то, что Чэнь Бэйван манипулировал тобой и оскорблял меня. Я вижу, что вы раскаялись в своих ошибках и заслужили шанс искупить свою вину. Я буду следить за тобой! Ван Ханьшань, слушай сюда!"

Ван Ханьшань быстро добавил: "По твоей команде!"

Ли Йе холодно добавил: "Я разрешаю вам разместить 500 солдат, осадить особняк Чена и убить его семью!"

"Да, командир!" - ответил Ван Ханьшань. Хотя, услышав приказ, озноб пошел вниз по его позвоночнику, как будто он упал в ледяную дыру.

Ли Йе стоял с зажатыми за спиной руками и кричал к двери: "Shangguan Qingcheng, Liu Dazheng!".

Шангуань Цинчэн и Лю Дажэн входили в дверь один за другим, приветствовали и говорили: "По вашему приказу, военачальник!".

Ли Е добавил: "Я приказываю Шангуань Цинчэну вместе со стражниками особняка принца Ань помочь Ван Ханьшану в выполнении его задачи". Ты должен убить любого, кто не подчинится на месте, не посоветовавшись со мной!"

Шангуань Цинчэн громко ответил: "Да, командир!"

Ли Йе посмотрел на Лю Дажэна и добавил: "Лю Дажэн, я назначаю тебя средним посланником. Вы поможете двум генералам и похороните дело Чэнь Бэйваня!"

Дух Лю Дэчжэна внезапно был поднят. Он добавил: "По вашему приказу!"

Завершив эти приготовления, Ли Йе помахал рукавами и добавил: "Иди готовиться к своей миссии сейчас же".

Трое из них кивнули вместе. Шангуань Цинчэн взглянул на Вань Ханьшаня и безразлично сказал: "Генерал Вань, после вас".

Ван Ханьшань был так же бледен, как серый пепел, протягивая вперед, как будто он потерял свою душу. Он был очень ясен, что он больше не в силах соперничать с Ли Йе. Если Ли Е был просто могущественный сам, Ван Ханьшань все еще может привести десятки тысяч солдат армии Pinglu, чтобы бороться против него. Но теперь, услышав договоренности Ли Йе, он стал свидетелем интеллекта и силы Ли Йе. Теперь он не подходит Ли Йе.

После того, как трое из них ушли, Сон Цзяо посмеялся и сказал: "Ты действительно хорошо умеешь устраивать неприятности". Должен признать, ты так хорошо играл".

Ли Йе ничего не думал о дополнении. Он мягко добавил: "Десятки тысяч солдат - самая большая сила Пинглу. Хотя культиваторов высокого уровня не так уж и много, они железные, когда объединяются в группы. Их разрушительная сила будет только больше, чем у Пенглая". Мне нужно быстро контролировать армию пинглу, дезинтегрировав их силу изнутри".

"Чэнь Бэйван направил солдат по желанию, что дало людям повод казнить его. Это он не подчинился приказам, а я лишь соблюдаю правила. Поэтому армия не может быть на его стороне. А это значит, что Ван Ханьшань не должен встречаться с какими-либо препятствиями при его казни. Тогда вожди армии и семья Чэнь начнут сражаться между собой. К этому времени я вставлю Лю Дажэна, чтобы он взял под свой контроль всю армию".

Сон Цзяо дал Ли Йе кокетливый взгляд и сказал: "И ты заслужишь уважение Пинглу". Тем, кто не подчинится, в будущем придётся подумать дважды". Казнь Wang Hanshan Чэнь Beiwang определенно создаст ненависть среди солдат Pinglu. Если он захочет удержать свой пост генерала, то у него не останется другого выбора, кроме как удержать такое большое дерево, как Вы. И ты будешь на пути к контролю над Пинглу".

Ли Йе улыбнулся и добавил: "В любом случае, я достаточно большое дерево, не так ли?"

Сонг Чжиао снова пробил Ли Йе. Она прогрызла свои сочные губы и добавила: "Насколько большое?"

Ли Йе серьёзно ответила: "Кто бы ни увидел, он будет доволен".

Сонг Чжиао чихнул вслух и покраснел, но потом разозлился: "Ты, маленькая козочка, я больше не хочу с тобой разговаривать".

Потом она ушла, пока трясла бедрами и задницей.

Ли Йе бесцеремонно восхищалась этой прекрасной сценой.

Сон Чжиао повернул за порог и закричал: "Хватит смотреть, а то я выколю тебе глаза!"

Ли Йе распахнул руки. "Давай, поднимись с фронта".

Сон Чжиао убежал.

Острый звук скрежетания зубов доносился сзади Йе. Он повернулся и посмотрел на младшую жрицу. Клэри все еще стояла с накачанной грудью. Ничего не изменилось, даже тишина и эти неземные глаза.

Ли Йе всерьез спросил: "Я иду спать, не хочешь присоединиться?"

Младшая жрица внезапно замерла.

Ли Йе повернулась и ушла, смеясь.

Ступени Ли Йе остановились, как только он вышел во двор, когда он повернулся, младшая жрица следовала за ним, как призрак. Ли Йе был поражен решительностью младшей жрицы. Не сказав ни слова, он покачал головой и пошёл дальше.

Он видел много дежурных культиваторов Чёрного Офиса. Они тоже были удивлены, увидев, что младшая жрица следует за Ли Йе, как призрак. В конце концов, они видели, как Ли Йе нес младшую жрицу на плечах. И что она была высококлассным мастером даосской секты Пенглая.

...

С тех пор, как Су Эмэй вошла в ворота виллы, она планировала практиковаться в одиночку, вместо того, чтобы следовать за Ли Йе. Но она не могла успокоиться. Она была встревожена словами Вэй Сячжуан, поэтому решила пойти прогуляться.

Честно говоря, Су Эмэй не думала так о Ли Е... Хотя у него были необыкновенные манеры. Кроме того, что он был уродлив, другие его качества были выше нормы, но это не было причиной... Даже если она и думала о нем, это было вызвано словами Вэй Сячжуана.

Су Эмэй твердо верила, что до сих пор. Тот факт, что он нес младшую жрицу. Даже после того, как он её уложил, она всё равно следовала за Ли Е, куда бы он ни пошёл. Су Эмэй чувствовала себя плохо, как ребёнок, у которого ограбили его любимую игрушку.

Игрушка может не быть чем-то особенным, а ребёнку она может даже не понравиться. Но как только кто-то намеревался украсть её, ребёнок не был бы счастлив...

Младшая жрица была великолепна по любым стандартам. Тайно сравнивая себя с младшей жрицей, она думала, что они наравне, по крайней мере, по внешнему виду... но после того, как они соприкасались с кожей... Су Эмей была расстроена, когда думала об этом.

Он был окружен красавицами. Тот начальник Чёрного кабинета, который любил флиртовать с ним. Может быть, он не был уродлив, но очень популярен? Это не могло быть...

В отдаленном дворе Су Эмей слышал слабые рыдания. Толкнув дверь, она нашла маленькую девочку в зеленом платье служанки. Она сидела перед окном и плакала в одиночестве, держа что-то в руке.

Су Эмэй любезно подошла к ней. Она быстро завоевала сердце этой маленькой девочки своим нежным темпераментом. Вскоре они говорили обо всем, в том числе и о том, почему маленькая служанка плакала.

"Сестра, вы знаете поговорку: "Смелый среди масс, ребенок был прекрасен, как нефрит", что это значит?" спросила маленькая служанка очень серьезно. Поднимая ее плачущее лицо и вытирая слезы, слезящиеся глаза были полны ожиданий.

Су Эмей прошептала на мгновение и добавила с нежной улыбкой: "Это в основном означает, что, в отличие от рашистой, избалованной богатой девушки, она так же красива, как нефрит со светлой кожей". Она добрая и умеренно закаленная, как кусок нефрита". Короче говоря, это комплимент".

Работница в зеленой юбке несколько минут назад хныкала, а теперь, выслушав объяснение, ее маленькое лицо сразу же наполнилось счастьем. Прилив красного цвета на ее щеках, она застенчиво поклонилась и посмотрела на нефрит в руке, как будто ее душа потерялась. "Так вот что имела в виду цыпочка..."

Су Эмей поняла, через что ей пришлось пройти, увидев ее поведение. Она не могла не спросить: "Значит, Чайлда подарила тебе нефрит? И из какой семьи эта девчонка? Он, должно быть, очень красивый, если смог завоевать твое сердце. Тебе повезло."

Она не могла не подумать о своей ситуации с этим... парнем.

Горничная кивнула с уверенностью и держала нефрит на груди. "О, он такой красавчик, прямо как нефрит. Никогда не видела такого красавчика..."

Вдруг маленькая служанка почувствовала уныние и тихо опустила голову. "Но я никогда не видела его с тех пор. Я не осмеливаюсь никого спрашивать, потому что слышал, что все беспокоились о том, что на вилле столько могущественных хозяев... Но я была очень довольна, что он выпил чай, который я сама приготовила, и подарил мне этот нефрит"!

Видя, как изменились эмоции маленькой служанки, Су Эмэй, казалось, сочувствовала ее счастью и страданиям. Су Эмэй прикоснулась к голове, чтобы показать комфорт, и мягко добавила: "Какой же он ребенок, чтобы заставить тебя так скучать по нему". Хотела бы я иметь честь увидеть его, и я бы знала, что он за человек...".

Прежде чем она успела закончить, маленькая служанка была ошеломлена и посмотрела на внутренний двор позади нее. Ее слезящиеся глаза были полны шока, счастья и шквала, и на ее лице было написано: "Ч-чильда"?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 182 Мой брат Ли**

"Он здесь?" Су Эмэй повернула голову и не смогла сдержать шока, когда увидела человека, стоящего у двери во двор.

Ли Йе собирался войти в дверь, когда его ноги подсознательно перестали двигаться. Он увидел Су Эмэй с маленькой служанкой в зеленой юбке. Ему показалось, что эта служанка выглядит знакомой: "Разве это не та глупая девушка, которую я встретил в прошлый раз? Почему она сидит вместе с Су Эмей?"

Ли Йе был очень расстроен, потому что намеревался отдохнуть. Но следить за младшей жрицей было немного неудобно, поэтому он бродил повсюду. Когда он услышал голос Су Эмэй, он захотел заскочить и посмотреть, но не ожидал увидеть сцену на глазах.

Подобно тому, как Ли Йе и Су Эмэй находились в трансе, маленькая влюбленная служанка уже бежала навстречу Ли Йе, как порыв ветра. Она подняла красное, похожее на яблоко лицо и собиралась что-то сказать, но была слишком взволнована, чтобы что-то придумать. Промямлив то, что казалось возрастом, она не произнесла ни слова. Но ее ясные большие глаза были чрезвычайно очаровательны.

Маленькая служанка почувствовала себя настолько смущенной за свои поступки, что в конце концов она просто растоптала, развернулась и побежала обратно в дом. Не зная, куда она пошла, слышен был только шум, как будто что-то споткнулось.

Ли Йе вздохнул и покачал головой; он решил не заходить и не ускользать на случай, если испугает маленькую девочку и заставит обоих чувствовать себя так смущенно.

Ли Йе исчезла, когда Су Эмэй пришла в себя. Она оглянулась на застенчивую маленькую девочку, которая завернулась в одеяло и заплакала. Вдруг она почувствовала себя немного смущенной и подумала: "Неужели Ли Йе на самом деле не уродливый, а редкий красавчик?".

Это был серьезный вопрос. И Су Эмэй решила поговорить об этом с маленькой девочкой.

На этот раз Ли Йе действительно планировала пойти отдохнуть. Он попросил культиватора Чёрного Офиса выбрать место для него. Не уезжая далеко, они вошли во двор. Казалось, что это гостевая комната виллы, так как постельное бельё было новым, Ли Йе был очень доволен. Теперь дневной свет уже нарушался, он решил взять четыре часа отдыха, а затем в полдень вернуться в префектуру Цин.

Игнорируя существование младшей жрицы, Ли Йе сразу же отправился спать на кровать.

Младшая жрица не могла поверить, что Ли Йе без колебаний осмелился спать в своей одежде перед ней.

Она намеревалась поглотить энергию Ли Йе, чтобы нарушить его покой, следуя за ним. Хотя она знала, что эта стратегия, безусловно, не удастся, потому что Ли Йе может прогнать ее в любое время. Но, видя, что Ли Йе не оттолкнул ее и просто заснуть, младшая жрица была немного ошарашена и не знала, что делать.

Она просто стояла у кровати и смотрела на Ли Йе, не двигаясь. Она не верила, что Ли Йе заснет вот так.

Но из-за ее действий она выглядела необычайно призрачно.

Однако Ли Йе заснула.

В бесстрашных глазах младшей жрицы горел слабый огонь, когда она постепенно осознала этот факт.

Она была в ярости.

Она не могла не злиться на то, что Ли Йе не заботились о ее чувствах.

Она хотела сделать что-нибудь с летающими листьями, например, перерезать ему горло.

Но она знала, что не может этого сделать. Так как Ли Йе осмелилась заснуть, не задумываясь, он знал, что защищен. Хотя младшая жрица чувствовала, что вокруг них не было засады, Ли Йе все еще был великим принцем императора, комиссаром города. Видя, как он имел дело с Чэнь Бэйван и Ван Ханьшань, он был человеком с дотошным умом и знойным отношением, что означало, что он никогда не даст ей шанс на убийство.

Младшая жрица вообще не двигалась.

Четыре часа прошли быстро. Ли Йе проснулся сам по себе и растянулся. Ли Йе был слегка удивлен, увидев младшую жрицу, стоящую на краю кровати и уставившуюся на него. "Ты не мог стоять там все это время?"

Младшая жрица молчала.

Ли Йе был безразличен к этому, так как никогда не слышал, как она говорила. Он спокойно встал и попросил еду.

Младшая жрица пошла за ним в столовую. Она стояла позади него, пока он садился за обеденный стол. Она больше походила на охранника, чем на убийцу.

Ли Йе подумал, что было бы неплохо, если бы младшая жрица была личным охранником. Когда еда была на столе, он пригласил младшую жрицу сесть. Через несколько минут колебаний она села поесть с Ли Йе. Ее движения были легкими, но твердыми.

Ли Йе совсем не удивился действиям младшей жрицы, так как знал, что нет никаких шансов, что она объявит голодовку.

После еды люди уже собрались, и Ли Йе не разгуливала дальше на вилле в Циншуе. Он поспешил обратно в префектуру Цин со своей большой командой.

...

Семья Вэй.

Вэй Синан сидел полдня в своем кабинете на восточной стороне. Солнечный свет проникал в окно и омывал все перед ним. Даже земля была великолепна, и чем ярче она была, тем больше она акцентировала его темную тень.

Вей Нианчи вошел в кабинет и принес несколько чайных тортов, чтобы поставить его рядом с Вей Шинань и прошептал: "Отец, завтра трехдневный лимит времени, отведенный на приглашение героя". Я уже попросил семью хорошо подготовиться, и мы можем уйти в любое время".

Вей Шинан не ответил.

Вэй Нианчи лизала губы и продолжала: "Я только что получила известие, что в предыдущие дни в вилле Циншуй шла война между Черным бюро и даосской сектой Пенглая. Даже хозяин Пенглая был там, но они все равно проиграли в поражении, и принц Ан... посланник был там".

Вей Шинань был шокирован и добавил в неверие: "Они были побеждены даже с даосистом Пенглая, участвовавшим в сражении"?

Вэй Нианчи прозвучал тяжелым тоном: "Многие державы Цзянху, получившие приглашения, послали своих людей спрятаться в деревне недалеко от виллы Циншуй. Они хотели увидеть, что замышляют Ванги. Ходят слухи, что сначала была битва кавалерий, оставивших тысячи трупов на земле. Тысячи кавалеристов Пинглу погибли в битве... даже Чжан Цзилинь был остановлен каким-то таинственным мастером, поэтому ему пришлось бежать".

"На второй день все жители виллы Циншуй были эвакуированы в префектуру Цин. Ходили слухи, что Чэнь Бэйван был порезан безжалостным посланником за то, что тот по собственному желанию отправил солдат, а его семья также была приговорена к смертной казни! Ван Ханьшань предал своего посланника и теперь служит ему. Он планировал вернуться в префектуру Цин, чтобы провести расследование в отношении семьи Чэнь"!

Голос Вэй Нянчи стал громче, но она все равно не могла не трепетать.

Вей Шинань вздрогнул и взмахнул вверх и вниз с зажатыми за спиной руками. Он вдруг остановился и добавил: "Вы сказали, что посланник прибыл лично? Он действительно был там?"

Вэй Нианчи стиснул ей зубы и добавил: "Ходили слухи, что он был там долгое время, еще до того, как Черный кабинет скрывал свою личность...".

Вэй Шинан был совершенно ошарашен, будучи одурманен на мгновение, он добавил: "А как же другие силы Цзянху? Какова была их реакция?"

Вэй Нианчи добавил: "Они все направились в префектуру Цин с приглашениями или без. Теперь, когда конференция по бессмертию и даосизму в Пэнглае больше не существует, культивисты Цзянху знают только то, что в префектуре Цин всё ещё есть чемпионат по кунг-фу. Те культиваторы, которые раньше ездили на восток в Пенглай, теперь все направляются на запад в префектуру Цин"!

Вей Шинань вообще не мог говорить, внезапно упав в кресло.

Вей Нианчи колебался. "В тот день битва культиваторов "Чёрного офиса" и даосов Пенглая произошла не только в нашем доме, но и повсюду в префектуре Лай. И почти везде, где таоисты Пенглая проиграли... Говорили, что мастер секты меча Укун не принял приглашение, которое ему принес Сюй Сяньцзянь. Поэтому он и большая часть его секты меча Укун вместе с Сюй Сяньцзянем были убиты культиватором, который держал в руках копье и нес раненого товарища. Этот культиватор сражался в горах под проливным дождем, и кровь запятнала тысячи каменных ступеней...".

Вэй Шинань долго был ошеломлён, затем внезапно встал и схватил Вэй Нианчи за руку и сказал: "Быстрее, отвезите людей в префектуру Цин! Не ждите завтрашнего дня, идите сейчас, не задерживайтесь ни на минуту!"

Вэй Ньянчи пришлось сильно укусить, чтобы выдержать боль в руке от того, что её так сильно схватили. Когда Вэй Синань, наконец, успокоилась, она сделала два шага назад, зажав кулак в руке, и ответила: "Да".

Выйдя из кабинета и со двора, Вэй Нианчи остановилась у двери, прикрыла лоб руками и посмотрела на небо. Солнце было очень ярким, в то время как она думала: "Когда бессмертные сражаются, это смертные, которые страдают". Когда в суматохе, средние силы, как они были похожи на утку, которая должна была следовать за волнами.

...

Разгрузив товар, вернуться с пустыми тележками было легко. Однако, перед возвращением, карета обычно устраивала большой обед. Банкет Ян Фэна продолжался более двух часов, и никаких признаков его окончания не было.

В тот же день Цуй Кели и другие оставались ночью на курьерской станции. И так как это было недалеко от места назначения, банда карет не осталась с ними. Они прибыли в пункт назначения до наступления темноты. Когда Ян Фэн искал их на следующий день, все они ушли. Несмотря на то, что охранники медсестёр всё ещё были там, Чильде Ли уже ушёл, что заставило его очень огорчиться. В конце концов, они с Чильде Ли действительно хорошо ладили. Жаль, что он скучал по Чайлде.

Однако, Ян Фэн встретил женщину-единомышленницу. Хотя они знали друг друга всего полдня, у них уже было ощущение, что они познакомились слишком поздно. Она также попадала только в царство Наставников Воинов, как и он, но была смелой и прямолинейной, как мужчина, что очень нравилось истинному Цзянху, такому как Ян Фэн.

Теперь женщина-меч сидела с Ян Феном. Они сидели в одном положении, с одной ногой на табуретке и большой чашей вина под рукой.

Ян Фэн с восхищением говорил: "Почему я говорю, что мой брат очень могущественный, позвольте мне сказать вам. Известно, что семья Ван напугана, да? Будучи одним из четырёх семей префектуры Цин, а также одним из четырёх главных семей Пинлу. В тот день Чильде Ван привёл к нам десятки своих людей, чтобы побеспокоить нас, в том числе хозяев среднего уровня Ци, которые сразу же ранили моего хозяина. Они были похожи на Яму, хозяина смерти, но что с того? Двум даосским мастерам брата Ли понадобилось не более 10 вдохов, чтобы прикончить их"!

Женщина была высокой, почти как Ян Фэн. Но у неё было изысканное детское лицо. Она не могла не рассмеяться, размахивая большой рукой и добавляя: "А Ян Фэн, ты можешь похвастаться еще немного? Мастера среднего уровня ци-рефинажа, ха! Почему бы тебе не сказать "Царство Духовных Мастеров"? Выпей эту чашу вина!"

Ян Фэн посмотрела на неё и добавила: "Ты не веришь в это? Они были настоящими мастерами среднего уровня Ци-рефина! По правде говоря, последняя семья Ван, которая сражалась так быстро, что я не могла разобрать его образ. Но даже он не смог даже сделать шаг перед братом Ли!"

Женщина разгневанно разбила стол и добавила: "Хватит нести чушь, ты зашёл слишком далеко!" "Допивай вино и позволь мне рассказать тебе о мадам Вэй Нианчи. Она искусна и могущественна до неузнаваемости. Я боролся с ней!"

"Я уверен, что маленькая мадам Вэй точно не сравнится с братом Ли." Ян Фэн фыркнул, подняв свою чашу, и сильно стукнул её чашу.

"Я уверен, что ваш брат не смог бы удержать свечу за госпожу Вэй!"

Женщина с мечами выпила половину своего вина перед тем, как выплеснуть, распылив Ян Фэн в лицо. Прежде чем ошеломленная Ян Фэн успела разозлиться, фехтовальщица опустила тело и перетащила перед собой Ян Фэн и загадочно сказала: "Это госпожа Вэй, Вэй Нянчи! Вот она, она здесь. Мы выпили говядины, и она должна быть здесь, чтобы отомстить!"

Ян Фэн внезапно обернулся и увидел знакомое лицо, идущее в окружении нескольких охранников. Она оглянулась вокруг вестибюля и слегка нахмурилась, как будто недовольна тем, что не нашла свободный столик.

"Это госпожа Вэй? Почему она выглядит так знакомо?" Ян Фэн прошептала.

Женщина с мечами фыркнула, оттащила Ян Фэн назад и сказала: "Ты знаешь, что все не знают тебя?"

Её движения были слишком сильными, и она потеряла равновесие. Когда Ян Фэн спустилась со стула, Вэй Нианчи оглянулся в их сторону и сразу же узнал ее.

Женщина с мечами была бледной, как пепел, а затем она добавила: "С меня хватит! С меня хватит! Она увидела меня..."

Вей Нианчи подошла к ним. Ее брови приподнялись, когда ее глаза упали на женщину с мечами, а затем она добавила с видом враждебности. "Мэй Сяоюй?"

Мэй Сяоюй, фехтовальщица знала, что у нее неприятности. Но она не хотела терять лицо, поэтому высоко подняла голову и добавила: "Итак, госпожа Вэй, вы хотите что-то начать?".

Вэй Нианчи добавил со стиснутыми зубами: "Не думайте, что вам сойдет с рук удары моих людей! Взять её!"

Пока она говорила, мужчины, стоящие за ней, начали драться, и они были двумя практикующими техниками Ци.

Мэй Сяоюй схватилась от страха, она начала бежать с головой в руках.

Как раз в этот момент был слышен подозрительный голос: "Фэн Ян? Ты всё ещё здесь?"

С таким голосом в дверь вошла грациозная девчонка. Увидев ребёнка, Ян Фэн внезапно обрадовался и добавил: "Брат Ли!".

Тем не менее, Мэй Сяоюй была удивлена, увидев, что чрезвычайно высокомерный Вэй Нянчи теперь в шоке. Отвернувшись, она сразу же наклонилась и поклонилась, увидев его. "Это честь, Чильде Ли!"

Неожиданно Чильде Ли полностью проигнорировала Вэй Ньянчи и пошла прямо к Ян Фэн. Чильде Ли похлопала его по плечу и добавила: "Ты ещё не вернулась?"

"Я уже еду!" Ян Фэн ярко улыбнулся и сразу же познакомился с Мэй Сяоюй. "Это брат Ли, о котором я тебе рассказывал!"

Мэй Сяоюй посмотрела на Вэй Нянчи, который не осмелился встать, и посмотрела на Ян Фэна, чьё лицо теперь освещено. Она широко открыла рот и сказала: "Значит, ты всё-таки не хвастался?"

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 183 Мир не знал**

Ли Йе не ожидал, что сможет снова встретиться с бандой карет Ян Фэна. Для него это был небольшой сюрприз. Что касается Вэй Нианчи, он намеренно пренебрег ею. Существовало два вида культиваторов, которые заслуживали его уважения: либо друг, с которым он виделся, либо могущественный враг, Вэй Нянчи, очевидно, не был ни тем, ни другим.

Ян Фэн был очень рад видеть Ли Е. Представив Мэй Сяоюй, он быстро привел в порядок посуду на столе и пригласил Ли Е присесть. Он подмигнул и спросил: "Брат Ли, где этот бессмертный даосист?".

Ли Йе взял чашу вина, переданную Мэй Сяоюй. Эти двое ели большие куски мяса и пили из мисок, а на столе даже не было листа зелени. Казалось, что банда повозок заработала довольно солидную сумму, "благополучно" доставив товар. Ведь каретами были не простые люди. Несмотря на то, что ребята не достигли высокого уровня по выращиванию, у них не было проблем с едой и напитками после доставки.

"Бессмертный даосист"? Ли Йе услышал это название и не мог не посмеяться, а потом спросил: "О ком из них ты говоришь?"

Трое людей сильно стиснули свои миски и одновременно потягивали их. Мэй Сяоюй сначала допила. После того, как она опустила выпивку одним быстрым движением шеи, она уставилась на Ли Йе. Ее глаза были очень яркими, и она как будто хотела видеть сквозь Чайлду, кто может заставить Вэй Нянчи встать на колени. Женщина-меч обладала очень мачо качества, чьи действия были смелыми и храбрыми, как будто ей нечего было скрывать.

Ян Фэн опустил чашу и естественным образом объяснил: "Конечно, я имел в виду Су..."

Он хотел сказать даосский "Су", что было очевидным ответом. Очевидно, он имел в виду не даосского Вэя, который был слишком далек от бессмертия. Но Ян Фэн должен был замерзнуть там, так как выпала только половина имени. Затем он прочищал горло и проглотил остальные слова.

Затем Ян Фэн увидел младшую жрицу позади Ли Йе, и единственным выражением его лица был шок.

Она уже переоделась в новые мантии похожего стиля, разумеется, без грязи с битвы. Всякий раз, когда она стояла перед тобой, она источала трепетание, как будто плыла по течению. Хотя ее лицо было скрыто за шарфом, только от ее глаз, вы бы не сомневались, что она была красавица. Это была, в конце концов, маленькая младшая жрица, чья фигура и красота была очень очевидна.

Ничего не сказав, Ян Фэн был ошеломлен некоторое время до того, как пришел в себя. Он задавался вопросом в своем уме: "Кто такой этот брат Ли, который, казалось бы, всегда был окружен так много красоты?

Младшая жрица намеренно не скрывала свою Ци. Сначала он не заметил, но вскоре он почувствовал стрессовое давление, которое заставило его затаить дыхание. Может быть, это был еще один мастер высокого уровня?

Ян Фэн подошел и дал большой палец вверх. "Я должен отдать должное твоему брату Ли, ибо ты умеешь обходить красивых женщин!"

Ли Йе подмигнул Мэй Сяоюй и добавил: "Ты и сам неплох."

Ян Фэн покачал головой и добавил: "Ты же знаешь, что мне нравится младшая сестра моей банды".

Ли Йе внезапно вспомнил и добавил: "Младшая сестра великолепна, и когда ты меня познакомишь?"

Ян Фэн ответил: "Нет проблем, когда мы вернёмся в префектуру Цин..." Он вдруг что-то придумал, а потом осторожно посмотрел на Ли Йе. Поцарапав голову, он с улыбкой добавил: "Забудь".

Ли Йе громко засмеялся.

Выйдя из ресторана, Ян Фэн попрощался с Мэй Сяоюй, которая планировала пойти на конференцию даосских бессмертных. Затем она внезапно сказала: "Не прощайся, я поеду с тобой в префектуру Цин. Разве вы не слышали, что сказали люди в ресторане: "Даосская конференция "Бессмертие" существует только в названии, а теперь это Чемпионат кунг-фу в префектуре Цин"!

Даосская конференция "Бессмертный" и чемпионат по кунг-фу были большими событиями в Пинглу-цзянху. "Неизвестный фехтовальщик", как Мэй Сяоюй, не имел права быть приглашенным, но так как они все еще были жителями Цзянху, им приходилось ездить на такие соревнования. Иначе у них не было бы никаких прав хвастаться. Как они могли тогда называть себя людьми Цзянху? Участие не было важным, но быть там было.

Говоря о чемпионате кунг-фу, Ян Фэн был в восторге. Когда они шли, он сказал: "Есть легенда о чемпионате кунг-фу. Он распространился по всему Цзянху за последние несколько дней. Новый комиссар очень влиятелен, изгнав тысячелетнего Пенглая только из Чёрного кабинета. Я слышал, что он был Великим Принцем..."

"Ваше Высочество Принц Ан, я знаю это!" Мэй Сяоюй тоже был полон энтузиазма, который потом добавил: "Он и император также избавились от вероломного министра Вэй Баохена и главного евнуха еще в те времена. Человек это он что-то. Теперь, когда Ваше Высочество Принц Ан приезжает в префектуру Цин, погода в Пинглу вот-вот изменится!".

"Точно! Если бы не Принц Ан, кто еще мог бы бороться с даосской сектой Пенглая?" Согласен Ян Фэн, который очень уважал принца Аня, хотя ему еще предстояло с ним встретиться. Затем он обратился к Ли Йе и спросил: "Брат Ли, ты ведь из Гуаньчжуна? Ты когда-нибудь слышал о принце Ане? Вы, должно быть, слышали о нем. Вы когда-нибудь видели его?"

Ли Йе планировал сесть на лошадь, когда услышал вопрос Ян Фена. Он подумал об этом и сказал: "Может быть, может быть?"

"Это значит, что вы его раньше не видели! Ты бы запомнил это, если бы увидел его", - ответила Мэй Сяоюй, когда она музицировала.

Ли Йе кивнул и добавил: "Ты правая фехтовальщица!"

Цуй Кели и другие были на официальной дороге за пределами рынка. Было довольно много людей, так как все его люди пришли, чтобы сойтись. Поэтому они не пошли на рынок, и восемьсот кавалерий усадьбы были недалеко. Конечно, там был и Черный Офис.

Ян Фэн был так рад видеть Су Эмэй и других. Он собирался поприветствовать их, когда вдруг увидел поблизости восемьсот кавалерий и остановился. Его глаза обнаружили смесь уважения и страха.

Всякий раз, когда культиваторы Цзянху встречали бронированную кавалерию, это было похоже на встречу естественных врагов. За исключением тех мастеров высокого уровня, большинство из них, как Ян Фэн, привыкли быть осторожными в окружении кавалерии. Более того, он тоже видел, что они не были обычной кавалерией. Несмотря на то, что кавалерия оставалась неподвижной, не двигаясь ни на дюйм, давление, которое они оказывали, было похоже на волны, идущие на них.

Видя кавалерию, стоящую за толпой недалеко, Ян Фэн не мог не приблизиться к Ли Йе и спросил: "Брат Ли, как так вышло, что эти кавалерии так близко за тобой следят? Вы знакомы друг с другом?"

Слова Мэй Сяоюй были относительно просты. Она посмотрела на Ли Йе и добавила: "Видя свирепые Взгляды на их лица, брат Ли, они пришли сюда не за тем, что ты сделал, не так ли?".

Ян Фэн почувствовал, что это разумно, у брата Ли высокое возделывание, и вокруг него было много мастеров. Если он что-то делал, то обычные земледельцы не могли с ним справиться. Так вот почему здесь была кавалерия.

Ли Йе закричал: "Я не думаю, что они вообще свирепые". Правда?"

Мэй Сяоюй внезапно была ошеломлена. "Генерал направляется сюда."

Ян Фэн выглядел бледным, но собрал своё самообладание и добавил: "Это не имеет значения, и это не должно иметь никакого отношения к брату Ли, так как он даже не хотел бежать...".

Так как Шангуань Цинчэн направился прямо к Ли Е, Ян Фэн и Мэй Сяоюй не могли не затаить дыхание. Тысячелетиями люди боялись чиновников. Таким образом, тот факт, что культиваторы Цзянху боялись сержантов, был в их костях. Оба чувствовали огромное давление.

Мэй Сяоюй внезапно что-то придумала. Ее лицо побледнело, когда она потянула за рукава Ян Фэна и прошептала: "Я слышала, что более тысячи человек погибло в бою на вилле Циншуй. Кавалерия Чэнь Бэйвана была уничтожена кавалерией принца Аня! Ходили слухи, что их смерти было трудно увидеть. Я имею в виду, что не было полного трупа в поле зрения... Могли ли они быть кавалерией Принца Анна?"

Ян Фэн был жесток, а потом тут же покачал головой и добавил: "Нет, они не могут быть?"

Теперь Шангуань Цинчэн уже был перед лошадью Ли Йе. Она держала кулак в руке и громко добавила: "Докладывая Вашему Высочеству, еда готова, мы можем уйти в любое время, по Вашему приказу!".

Ли Йе добавила: "Мы будем в пути".

Затем Шангуань Цинчэн громко ответила, повернула и ушла, не задумываясь.

"Ваше Высочество?" Ян Фэн и Мэй Сяоюй были связаны языками, когда смотрели друг на друга. Они повернули головы вместе, посмотрели на Ли Йе, проглотили и снова добавили: "Ваше Высочество?".

Ли Йе коснулся лба в бедственном положении. Теперь, когда таоистская секта Пенглая исчезла, ему не нужно было скрывать свою личность. Напротив, ему нужно было дать всем в Пинглу знать его имя и достижения. Поэтому он больше не хотел молчать, иначе он не позволил бы восьмистам кавалеристам следовать за ним по всему городу.

Однако Ли Йе тоже не хотел хвастаться перед Ян Фэном. Он предпочел, чтобы они ладили на равных. Но он больше не мог скрывать свою личность теперь, когда Шангуань Цинчэн внезапно переехал.

Ли Йе пожал плечами и сказал легкомысленно: "Да, я принц Ань Ли Йе, новый комиссар в Пинглу".

Ян Фэн и Мэй Сяоюй оба сделали несколько шагов назад. Они посмотрели друг на друга и, наконец, собрались вместе; они быстро приветствовали и сказали: "К вашим услугам, Ваше Высочество!".

Ли Йе помахал рукой и добавил: "Вы не обязаны этого делать".

Ян Фэн и Мэй Сяоюй стали осторожными и нервными, что сделало их путешествие скучным. Ли Йе пришлось позволить им следовать за бандой экипажей, чтобы избежать неудобств. Затем он пошел поговорить с Су Эмэй и остальными.

У Су Эмэй и Вэй Сячжуан не было никаких проблем. Напротив, Ли Йе было немного неудобно, потому что по какой-то непонятной причине Су Эмэй привезла ту маленькую служанку в зеленом платье, когда она уезжала с виллы Циншуй.

Маленькая девочка находилась рядом с Су Эмэй, она смущалась. Но время от времени она тайком смотрела на Ли Е. Постепенно она преодолела свой первоначальный страх и начала смотреть на него. Ей казалось, что никто не замечает ее действий, Ли Йе не могла заметить, что находится позади него на боку. Но как только чье-то культивирование достигло уровня Ли Йе, он становился чувствительным к любому маленькому движению. Таким образом, Ли Йе могла видеть каждое ее маленькое движение.

Ли Йе думал, что его кожа была довольно толстой, сравнимой с его культивированием, поэтому ему было все равно. Но Су Эмэй, по какой-то причине, продолжали вести свою тему к маленькой служанке. Она даже представила ему маленькую служанку, как свою маленькую заклятую сестренку. Су Эмэй сказала, что она отлично заботится о людях, и она сделала отличный чай. Су Эмэй сказала, что маленькая горничная будет отличным кандидатом для его личной горничной.

На этот раз Ли Йе пришлось признать поражение. Он чувствовал скорбь и негодование в своем сердце, и Дао Неба было несправедливо. Все, что он сделал, это дал ей кусок нефрита, чтобы показать свою доброту, потому что она была довольно милой. Но так небеса награждают его за добрый жест?

Чувствуя себя беспомощным, Ли Йе пришлось ускользнуть и поговорить с Цуй Кели.

Вэй Сячжуан посмотрел на покрасневшую рабыню в недоумении и спросил: "Сестра, ты уверена, что знаешь, что делаешь?".

Су Эмэй бросила свои длинные волосы за шею и в задумчивом тоне сказала: "Что ты знаешь, это называется отступление для нападения".

Вэй Сячжуан внезапно увидел свет, поднял ей большие пальцы и добавил: "Сестра, ты и вправду реинкарнация Феи Гуанган". В конце концов, кто еще мог придумать такую стратегию? Я вас уважаю и восхищаюсь!"

Су Эмэй посмотрела на него со смесью смущения и гнева, а потом добавила: "Заткнись!"

Маленькая служанка казалась невежественной с пустым выражением лица, совершенно не понимая, о чём они говорили.

Ли Йе поспешил рядом со своей командой на лошади, после того, как догнал Цуй Кели, он заскочил в свою карету. Карета Цуй Кели была большая и просторная, и они сидели напротив друг друга.

Со времен учебы у Цуй Кели сформировалась привычка ставить рядом с собой горшок с чаем, чтобы он мог пить во время чтения. Ли Йе восхищался своим обычаем. Цуй Кели действительно воплощал ученого-конфуцианца с его манерами и обычаями. Если бы это был обычный ученый, то рядом с ним был бы горшок с вином, и в то время как он делал глоток, он читал несколько стихотворений, чтобы показать свою грубую смелость.

После небольшой беседы Ли Йе спросил: "Кто на земле хозяин Су Эмэй и Вэй Сяочжуан?".

Цуй Кели опустил свою инструкцию, некоторое время мутировал, а затем добавил: "По стечению обстоятельств я встретился с даосским Чу. Мы нечасто видимся, но обычно общаемся через письма. Я слышал, что 30 лет назад, чтобы побороться за титул "номер один в мире", даосская Чу и Чжан Цзиулинь провели несколько сражений. О, и я слышал, что они также сражались за женщину. Это все, что я знаю".

"За женщину... Даосист Чу на самом деле был мужчиной, который носил свое сердце на рукавах. Услышав в тот день разговор между даосской Чу и Чжаном Цзиулинем, женщина, казалось, влюбилась в Чжана Цзиулиня. Какая жалость!" Ли Йе вздохнул и подумал: "Он не знает, насколько неряшлива Чу Наньхуай, иначе он не удивился бы, почему ей не понравилась Чу Наньхуай".

Женщины в мире пришли во всех формах и размерах, но, наверное, ни одна из них не хотела бы неряшливых мужчин.

Ли Йе вообще беспокоился о женщине. Он спросил: "Даосская Чу имела такой высокий уровень культивирования, достигнув 9-го уровня в Ци в возрасте 30 лет. Теперь он в царстве Духовного Властелина. Как могла история такого удивительного и блестящего человека, родословная которого неизвестна?".

Не было сомнений, что великий учитель произвел блестящих учеников, особенно когда дело касалось культивирования. Самоучка была возможна, но им все равно нужно было воровать у других учителей. Ли Йе не думал, что тайное обучение у учителей может заставить Чу Наньхуай в возрасте 30 лет достичь 9-го уровня переквалификации Ци.

Для Li Ye, Chu Nanhuai было как тайна. Не только из-за его культивирования, но также из-за Su Emei и Wei Xiaozhuang. Тот факт, что они реинкарнировались в сторону, казался настолько необоснованным, что они внезапно появились.

Ли Е тщательно обдумал это. Почему Чу Наньхуай послал Су Эмэй и Вэй Сяочжуан помочь Цуй Кели, когда он знал, что их выращивание не было высоким.

Чу Наньхуай должен был знать ситуацию Цуй Кели в то время. Он должен был бороться за звание "главы семьи". После этого им пришлось бы отправиться в Пенглай, встретив на своем пути множество подводных камней. Если он добрался до Пенглая удачей, то его ожидало больше опасностей. К тому времени все было бы уже ни к чему, даже если бы Су Эмэй и Вэй Сячжуан достигли 9-го уровня переделки Ци.

Но все эти проблемы долго не существовали из-за "внезапного" прибытия Ли Е.

К этому времени Су Эмэй и Вэй Сячжуан стали охранниками Ли Йе.

Они были двумя охранниками Ци-рефининга 9-го уровня, до тех пор, пока они не столкнулись ни с кем из Царства Духовных Мастеров, они могли обеспечить его безопасность в опасных местах.

Ли Йе мог видеть, что всё было задумано. Несмотря на то, что он мог извлечь выгоду из этой схемы, для интригана всё ещё был некоторый гнев и страх.

Цуй Кели покачал головой, чтобы показать, что он ничего не знал о вопросе Ли Йе.

Перед даосским виском горы Бодзи подрумяненный даосский Чу Наньхуай омывал каменные ступени.

Не было необходимости мыть каменные ступени, которые были чистыми и не были растоптаны после проливного дождя, но Chu Nanhuai все еще мыло их очень тщательно.

Он моет не только каменные ступени, но и стены.

Чу Наньхуай обычно не был таким.

После очистки каменных ступеней, Chu Nanhuai стоял перед даосским виском с его руками, зажатыми за спиной, и смотрел вверх на три больших слова на двери.

Это было название даосского храма.

Имя уже выцветшее через пестрые годы.

Однако, после очищения, последнее слово было почти видно.

Это было слово "Пещера".

Последним словом названия даосского храма было не "Храм", а "Пещера"!

Какой пещеры?

Мир не знал.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 184 Великое Оккупация**

Когда Ли Йе открыл занавес, он впервые увидел младшую жрицу, едущую на лошади рядом с экипажем. Он высунул голову, чтобы оглянуться назад, и увидел, как Сон Цзяо радостно разговаривает с Су Эмэй и Вэй Сячжуан в задней части длинной очереди беженцев. Это заставило его немного хмуриться.

После битвы на вилле Циншуй Сон Цзяо долгое время не ладила с ними, но после знакомства с ними казалось, что она была очень близка с ними. Ли Е знал о темпераменте Сон Цзяо. Хотя она всегда смотрела на него и радовала его глазами, на самом деле она была очень гордая и высокомерная, и даже не хотела признавать успех Нангун Дийи.

"Почему Сонг Цзяо относился к Су Эмэй и Вэй Сячжуан по-другому? Су Эмэй и Вэй Сячжуан не хотят рассказывать другим о реинкарнации случайно. И они не достигли своей области выращивания из-за упорного труда, поэтому у Сон Цзяо нет причин восхищаться ими".

"Мир ничего не знает о секте белых оленей и понятия не имеет, откуда берутся эти мастера."

"Среди нынешних учеников секты белого оленя, Сонг Цзяо не восхищается никем, кроме Ли Сианя, который является самым выдающимся."

Ли Йе не смог разобраться в этом, поэтому он пока отложил эту мысль в сторону. Сидя в вертикальном положении, он начал закрывать глаза, чтобы отдохнуть, но не мог не думать о некоторых вещах.

"Говорят, что, кроме конфуцианства, буддизма, даосизма и милитаризма, секта белых оленей - самая волшебная секта за тысячу лет". Ее ученики - все способные служители, которые могут управлять страной и герои в трудные времена. Особенно во времена хаоса ее ученики будут соответствовать тренду, выходить в мир, добиваться успехов и нести репутацию собственной секты".

"Но теперь все проницательные люди знают, что мир будет в хаосе, Ли Йе видел конфуцианство, буддизм, даосизм и милитаризм, но он не видел и даже не слышал ни об одном из учеников Белой Оленьей секты, за исключением Сон Цзяо, который почему-то перешел на его сторону".

"Это ненормально, и это не соответствует образу действий секты белых оленей."

...

По дороге Ли Йе встретил много культиваторов Цзянху, которые поспешили в префектуру Цин. Сознательно или бессознательно, они все собрались вместе и пошли за его конвоем.

Группа Ли Йе была слишком длинной. Не считая тысяч беженцев, которых Цуй Кели продолжал преследовать по дороге, только восьмисот элитных кавалерий, которые служили охранниками Ли Йе, было достаточно, чтобы привлечь внимание людей.

В последнее время, по договоренности с Сонг Цзяо, Черное бюро распространило новости о ситуации битвы на вилле Циншуй. Теперь, увидев конвой Ли Йе, проницательные люди догадаются, что это был конвой нового комиссара. В настоящее время дзянхуйские земледельцы в Пинглу знают, что даосская секта Пенглая ушла в прошлое и не заслуживает упоминания, и что Черный Офис комиссара был лидером в Цзянху, поэтому, когда у них была возможность встретиться с ними, смогли ли они установить связь или нет, они должны были последовать за ними.

Если комиссар мог их видеть, то это был шанс получить высокое положение или большое богатство. Это стоило усилий, чтобы даже просто познакомиться с черным офисом. Даже если это были экстравагантные надежды, возможность прогуляться с комиссаром и Черное бюро было бы честью похвастаться о позже.

Следовательно, группа, стоящая за Ли Йе, становилась все длиннее и длиннее.

В конце концов, случилась интересная вещь.

Так как линия была настолько привлекательной и слишком много беженцев следовало за ними, другие беженцы продолжали присоединяться к ним на протяжении всего пути. В течение двух дней к ним присоединились сотни. Был беспорядок из-за наплыва людей. Цуй Кели перестал читать в карете и вышел среди беженцев, чтобы поговорить с ними и поддерживать порядок. Больше всего Ли Е заметил, что Цуй Кели носила неизвестного ребенка и бегала повсюду, чтобы помочь людям, которые упали или отстали - еды не хватало на столько людей, поэтому беженцы были голодны и почти не имели сил.

Когда Цуй Кели отправился среди беженцев, Ли Йе был глубокомысленным, и он больше не ездил на большой лошади. Он приказал восьмистам стражам помочь беженцам, и в то же время, он пошел среди беженцев, чтобы поболтать с ними. Когда он увидел ребенка, у которого не было сил ходить, он поднял его. Увидев опозоренного старика, он поддержал его.

Эмоции были заразны, а поведение имело групповой эффект. Су Эмэй, Вэй Сячжуан и другие вскоре поладили с беженцами. Позже никому не нужна была помощь, и людям не нужно было носить человека на спине, поэтому они больше говорили и болтали вместе.

Теперь унылая и печальная атмосфера беженцев стала активной и теплой. Было очень много смеха, и время от времени кто-то смешил всех. Вэй Сячжуан, обладая выдающимися медицинскими навыками, взял на себя инициативу по лечению пациентов. Все сотрудники "Черного офиса" выполняли поручения для Вэй Сячжуана. Они получили его рецепт и отправились на близлежащие рынки, в города и уезды, чтобы купить лекарства. Некоторые из них ездили на лошадях, а некоторые летели прямо. Постепенно это стало чудом.

Младшая жрица последовала за Ли Йе, вынашивая по ребенку на каждой руке. Она была полна решимости повсюду пристально следить за Ли Йе, и она была популярна среди детей благодаря своему темпераменту и внешнему виду. Поэтому у неё тоже была группа детей, следовавших за ней.

Младшая жрица не имела особой реакции, но она смягчала гораздо больше. У нее больше не было убийственного взгляда, когда она столкнулась с Ли Йе. Во время перерывов и еды она приводила детей к столу один за другим и подавала им еду лично. Несмотря на то, что она никогда не говорила, все больше и больше детей следовало за ней.

Цзянхуские земледельцы, следовавшие за командой, были потрясены, когда узнали, что Его Высочество Принц Ан был среди беженцев, чтобы нести детей и помогать старикам.

Некоторые культиваторы, которые были быстро приняты, поспешили на помощь. Они несли стариков на спинах, а больных на плечах, радостно разговаривая с ними; культиваторы, которые упустили шанс и не смогли втиснуться, просто передумали. Они оглядывались вокруг в поисках беженцев и приводили их в группу.

Независимо от того, были ли они на самом деле перемещены или просто хотели показать себя до того, как Ли Йе и Черный Офис, перед прибытием в префектуру Цин войска расширились до огромного количества, превышающего 2000 человек.

По дороге пешеходы уступили им дорогу, выглядя невежественными, не зная, что произошло. Они никогда не видели бронетанковых солдат с детьми на руках и стариков на спинах, когда они спешили. "Разве эти высокопоставленные вассалы не все высокомерные злодеи?"

Ван Ханьшань, член группы, придумал идею, когда увидел эту сцену. Он сразу же взял на себя инициативу организовать своих людей для того, чтобы они рассказали о том, что это была команда комиссара и его элитная кавалерия, и что комиссар также перевозил детей и отвез беженцев в префектуру Цин, чтобы разместить их там...

Расстояние от префектуры Лай до префектуры Цин было не очень большим, но из-за большого количества людей скорость замедлилась, и это заняло много дней. И по пути незаметно распространилась доброта и доброта нового комиссара Пинглу.

Когда она распространилась на префектуру Цин, дзянхуские земледельцы, прибывшие первыми для участия в чемпионате Кунг-фу, после того, как какой-то анонимный человек позвонил, вышли из префектуры Цин, чтобы встретиться с беженцами.

Наконец, когда отряд подошел к префектуре Цин, должностные лица префектуры Цин и мужчины из семьи Цуй, семьи Ван и Чжоу, получившие заказ ранее, покинули город, чтобы встретиться с ними. Когда они увидели поток людей, прибывающих на официальную дорогу, их глаза были широко раскинуты неверием.

Глава семьи Чжоу Уйя, глава Цуй Шулин и Ли Чжэнь, доверенный последователь Ли Йэ, стояли вместе во главе очереди приветственных чиновников и оруженосцев.

Ли Йе сначала отправился в префектуру Цин, а затем в префектуру Лай. Затем последовало Черное Бюро, и восемьсот охранников на большой скорости выехали на лошадях. Гражданские чиновники поместья Принца Аня также были заняты. Ли Чжэнь приехал в префектуру Цин, чтобы встретиться с Цуй Шулинь и фойе Чжоу Вуя.

Семья Цуй первой обратилась к Ли Е. Семья Чжоу была сиделкой на заборе. На самом деле, дворяне были литературной семьёй. Им не хватало интереса к даосской секте Пенглая, они не хотели ввязываться в слишком многие цзянхуские дела, и они не были так уж сопротивляемы комиссару. Они не были ни семьей Ван, ни семьей Чэнь из армии Пинглу, которые боролись против комиссара за лидерство, поэтому у них никогда не было борьбы с комиссаром на всю жизнь. До тех пор, пока комиссар не навредил этому месту, на самом деле они были очень готовы к сотрудничеству.

Поэтому после лоббирования Ли Чжэня семья Чжоу приняла приглашение и использовала его как предлог, чтобы избежать поездки в Пэнлай, но у семьи Чжоу не обязательно было хорошее впечатление о Ли Йе. В конце концов, они даже не встречались.

Тем не менее, Чжоу Уйя и окружающие посмотрели друг на друга и почувствовали себя неловко, когда стали свидетелями сцены перед ними.

Они видели много разных комиссаров, но никогда не видели такого комиссара, как Ли Йе, который ладил бы с беженцами, неся с собой детей и позволяя охранникам помогать старикам.

Комиссару было несложно проявить сострадание и заботу по отношению к простым людям, но уживаться с беженцами без всяких различий было совсем другой концепцией. Кроме того, беженцы были грязными и всегда плохо пахли, потому что не купались, и у них тоже могли быть болезни. Как чиновник второго класса, даже если комиссар не имеет понятия класса и личности, это все еще невообразимо для него, чтобы быть в такой непосредственной близости к беженцам.

Более того, он был Великим князем.

Чжоу Уйя вздохнул: "Когда я услышал о делах комиссара в префектуре Ци, я принял его за решительного человека. Позже, когда я узнал, что он прокрался в префектуру Лай один, я восхищался его мужеством. В эти два дня я услышал о битве на вилле Циншуй и знал, что даосская секта Пенглая была изгнана им, поэтому я знал, что он был и умным, и смелым, и с ним было нелегко иметь дело. Но я никогда не мог себе представить, что Его Высочество Принц Ан будет настолько доступен. Такой человек слишком сложен для меня, чтобы понять".

Цуй Шулин улыбнулся и сказал: "Комиссар амбициозен, иначе он бы не сбил Вэй Баохэн и Лю Синшэнь". Наблюдал за тем, что он сделал в Pinglu, так что вы бы знали, что он планировал все свои движения заранее. Набег на префектуру Ци, чтобы поймать людей врасплох. Быстро и решительно подчинил одну префектуру, чтобы закрепиться и отпугнуть остальные четыре префектуры".

"Он прокрался в префектуру Лай, чтобы сорвать план Пенглая и показать свою непостижимую силу и мощь". После битвы при Вилле Циншуй кто из сил Пинглу все же осмелится бросить ему вызов? Изгнание бывшего комиссара должно было произойти потому, что он не понимал и не сочувствовал солдатам и вызывал недовольство армией Пинглу. Но в конечном счете, это было потому, что он был слабым и легко коровами. Если бы он был Его Высочество Принц Ан, осмелится ли армия Пинглу изгнать его? Любой, кто осмелится появиться, умрёт".

Замечания Цуй Шулина были невежливыми, но он высоко оценил Ли Е.

Чжоу Уя взглянул на него. Они оба были главами семей дворян и имели хорошие отношения. Но теперь он сказал кислым голосом: "Не думай, что я не знаю, что у тебя на уме, старина. Ты уже улыбаешься в своем сердце, не так ли? Комиссар - твой внук! И хотя в твоей похвале ему нет ничего неприличного, разве ты не льстишь и себе?"

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 185 Въезд в город**

Цуй Шулин смеялся и не пытался скрыть свою гордость. Он взглянул на Чжоу Уя. "Ну, старина, ты не признаёшь этого? Если у тебя есть способности, ты можешь позволить своему внуку быть комиссаром!"

Чжоу Вуйя бессильно сказал: "Неуважительный старик!"

Цуй Шулин усмехнулся и сказал: "Человек, к которому склоняется народная воля, может объединить всех людей". Комиссар впервые приезжает в Пинглу и даже не входит в ворота префектуры Цин, но посмотрите, сколько людей хвалят его поступки на этом пути? Эти высокомерные дзянхуские земледельцы всегда непокорны, но комиссар может позволить им творить добро для простых людей без борьбы. Кто когда-либо делал это?"

"Осмелюсь сказать, что грандиозное событие перед нами скоро распространится по всему Пинглу. Комиссар определённо завоюет сердца людей! У комиссара есть сердце для простого народа, поэтому он делает такое доброе дело. Когда все объединятся как единое целое, Пинглу будет процветать. Пять штатов и двадцать девять графств Пинглу откроют перед вами прекрасные возможности!"

Ли Чжэнь также улыбнулся, увидев, что оба народа хорошо ладят.

Текущая ситуация была очень ясной. Пенглай оказался в ловушке в углу, так что если ничего не пойдет не так, он больше не сможет создавать неприятностей. Поэтому Ли Йе нужно было только заручиться поддержкой четырёх основных семей, чтобы контролировать префектуру Цин.

Среди четырёх основных семей семья Чэнь, несомненно, была подавлена больше всех и не могла продолжать своё существование, в то время как семья Цуй была самой благосклонной, так что, естественно, она будет процветать и приносить большую пользу в будущем. И можно было стать главой этих трех семей. В то время ситуация была в основном стабильной. Но стабильности было недостаточно. Если Ли Йе хотел реализовать свои амбиции, ему нужно было объединить все силы.

Если бы семья Чжоу не жалела усилий, чтобы помочь Ли Йе, как семья Цуй, то Ли Йе не нужно было беспокоиться о нехватке талантов, которые могли бы помочь в управлении Пинлу с глубокими основами этих двух дворянских семей. Кроме того, если бы Ли Йе заручился поддержкой этих двух семей, его сила была бы создана, чтобы он не боялся, что у семьи Ван будут другие мысли. Даже если бы семья Ван осмелилась на неприятности, Ли Йе были нужны лишь некоторые средства, чтобы разделить и деморализовать их, а также поддержать неуспевающих в армии, чтобы он все еще мог жестко контролировать армию Пинглу.

После стабилизации гражданских, военных и Цзянхунских сил, Ли Йе мог развиваться постепенно, взяв за основу Пинглу. В будущем, если бы мир действительно находился в хаосе, Ли Йе поразил бы мир, как только бы он предпринял действия, и феодальные князья в мире сели бы и обратили бы на это внимание.

Думая об этом, Ли Чжэнь улыбнулся побольше. Будущее было настолько светлым, что делало людей счастливыми. Но когда он думал о прошлом, Ли Чжэнь почувствовал, что он во сне.

В прошлом он был один и сломался в павильоне возле моста Мэгпи в Чанъане. У него не было денег на еду и места для сна. Он был очень разочарован ситуацией тогда. Он собирался потерять свой боевой дух и амбиции в ту дождливую ночь.

Тем не менее, Ли Йе, который был вице-магистром офиса Чанъань в то время, внезапно пришел через мост Мэгпи и дал ему работу, чтобы успокоиться. В то время Ли Чжэнь не мог себе представить, что он может последовать за Ли Йе и иметь возможность реализовать свои амбиции в Pinglu всего за несколько лет.

"Комиссар приезжает. Все следуйте за мной, чтобы поприветствовать", - сказал Ли Чжэнь Цуй Шулинь, Чжоу Вуйя и другой, когда он переодевался.

После проверки их внешности все люди стали торжественными и вышли на встречу с Ли Йе и остальными на официальной дороге.

Вскоре обе стороны встретились на дороге.

Все говорили в хоре: "Комиссар!".

Ли Йе опустил ребёнка на руки и пошёл вперёд, чтобы лично поднять несколько человек, чтобы показать своё сердечко. Он сказал всем: "Не надо быть таким вежливым". Пожалуйста, встаньте сейчас же. Мне стыдно, что вы встретились со мной за городом".

"Мы приготовили большой праздник в городе, чтобы поприветствовать вас, так что, пожалуйста, быстро въезжайте в город!"

"Вы все хребет Пинглу и очень заняты в будние дни, так что очень любезно с вашей стороны пройти через все неприятности..."

"Без проблем. Нам очень приятно..."

Потом они обменялись приветствиями и льстили друг другу, как обычно. Атмосфера была теплой от смеха. Цуй Шулин получил сообщение от Цуй Кели, чтобы сообщить ему, что Ли Йе в тот день был чернокожей крошкой, так что теперь он не удивился. Иначе Ли Йе было бы трудно объяснить.

Ли Йе заранее узнал о чиновниках префектуры Цин, чтобы он мог назвать их имена и должности, когда встретится с ними сейчас. Это сразу же принесло Ли Йе много доброй воли, поэтому улыбки и смех стали более искренними.

Перед тем, как войти в город, Ли Йе дал указания двум чиновникам и попросил Ли Чжэня поработать с ними над расселением беженцев. Они должны были построить лачуги до наступления темноты, чтобы укрыться от дождя и ветра. Затем нужно было собрать еду и построить сарай с кашей. Беженцев нужно было сначала обустроить таким образом. Все, что еще нужно было сделать, будет обсуждено позже.

Ли Йе ничего не сделал после того, как в тот день приехал в город. Банкет подавался днём и ночью. Ночь спускалась задолго до окончания банкета. Ли Йе также хорошо знал важных чиновников префектуры Цин.

Когда он подошел к воротам особняка комиссара, Ли Йе остановился на минутку. Он посмотрел вверх с зажатыми за спиной руками за воротами и внимательно осмотрел их. Особняк комиссара был построен в стиле кирпичных ворот, высоких карнизов, зеленого кирпича и кафеля. Внутри особняка были соединены между собой павильоны и залы, а также многочисленные дворы, сады из камня и озера.

Но Ли Йе побывал в особняке семьи Цуй, и в течение нескольких дней он также видел особняки трех других крупных семей в префектуре Цин. По сравнению с ними особняк комиссара не был выдающимся, напротив, он не был таким величественным, как они.

Это было неудивительно. В конце концов, комиссар вступил в должность только на один срок, в то время как четыре основные семьи были основаны здесь. Конечно, со стороны было видно, что до этого, в префектуре Цин, власть комиссара на самом деле была сильно ограничена четырьмя основными семьями.

Ли Йе не торопился улаживать дела, но сначала обошёл особняк, потому что должен был ознакомиться с тем, где он живёт. Если случилось что-то плохое, он должен был знать маршруты своего побега.

Разобравшись с беженцами, Ли Чжэнь пришел в особняк и ждал встречи. Ли Йе не задерживался слишком долго и встретился с Ли Чжэнем в восточном кабинете.

Ли Чжэнь сначала доложил о делах префектуры Ци. Несмотря на то, что префектура Ци находилась под контролем и не было никаких проблем, Ли Чжэнь организовал много людей, чтобы позаботиться о ней. Они все были чиновниками поместья принца Аня. Черное бюро, которое на этот раз последовало за префектурой Цин, также оставило там несколько человек, поэтому он не боялся ничего неожиданного.

Ли Чжэнь был большим талантом и оттачивал свое мастерство в усадьбе принца Аня в течение нескольких лет, поэтому Ли Е не сомневался в его способности. Ли Йе сначала похвалил его, а затем задал ему несколько вопросов об обычных делах. После этого он попросил Ли Чжэня уйти, потому что уже поздно. На данный момент не было никакой спешки руководить префектурой Цин и заниматься всякими важными делами. Когда Ли Йе вступит в должность завтра, у него будут планы и договоренности.

После того, как Ли Чжэнь ушёл, Шангуань Цинчэн и Сон Цзяо вошли вместе. Теперь они отвечали за охрану комиссара. Для уточнения деталей соглашения, они должны были выслушать Ли Йе.

"Восемьсот охранников появляются на публике, в то время как черный офис прячется в темноте." Это была вся цель, которую Ли Йе дал. Наконец, он добавил. "Теперь восемьсот охранников в основном должны помочь Ван Ханьшану обыскать особняк семьи Чен и конфисковать его имущество. После этого они вошли во внутреннюю армию и расширились до 3000 человек".

Внутренняя армия была одним из видов солдат комиссара, напротив внешней армии. Она размещалась рядом с особняком комиссара и была абсолютно надежной силой.

В конце концов, все было устроено грубо, Ли Йе не собирался продолжать оставаться в восточном исследовании, и его кто-то вел в его собственном жилом помещении.

На самом деле, задолго до того, как покинуть Чанъань, Ли Йэ вместе с Ли Чжэнем и другими разработал стратегию управления военными и политическими вопросами префектуры Цин и составил тщательно продуманный план. Теперь они просто исправили детали. Ли Чжэнь был конкретным руководителем, поэтому Ли Йе не нужно было обо всём беспокоиться, а нужно было просто руководить большим планом. Конечно, когда он вступит в должность завтра, ему придётся отдавать приказы, и чиновники всех уровней будут признавать только его действия.

Ли Йе отвел младшую жрицу обратно в свою гостиную и дал ей поспать на кровати личной горничной во внешней комнате. Он не мог позволить ей постоянно стоять у его кровати, но она не хотела держаться от него подальше.

Вообще-то, Ли Йе теперь понятия не имел о том, что было на уме у младшей жрицы. Не было никакой возможности для убийства, и это была тяжелая и неблагодарная задача для нее, чтобы следовать за ним, как тень.

Честно говоря, Ли Йе и Пэнлай были врагами, но они боролись за общую ситуацию, без личной вражды. У него и младшей жрицы не было глубокой ненависти, и он просто поймал ее и вернул обратно. Это было неизбежно, что она будет сердиться. Но хотя она была зла, ее гнев в конце концов утихнет. И когда ее гнев утих, у нее практически не было причин убивать его.

Этой ночью Ли Йе спала всего четыре часа. Он был разбужен слиянием удачи.

Ли Йе посмотрел в окно, и в комнату вторглись клочки белого тумана и продолжали приближаться к нему. Он знал, конечно, что это был не туман, а Счастье простых людей, которые не выращивали. Не много, только несколько сотен.

Когда Ли Чжэнь был в восточном исследовании, он сказал ему, что после того, как хижины, которые использовались для размещения беженцев, были построены за пределами города, беженцы взяли на себя инициативу, чтобы встать на колени рядом с дорогами и коутау в направлении префектуры Цин.

Для тех, кто был вынужден покинуть свои дома, было очевидно, что они зарабатывают себе на жизнь в опасных условиях. Было неизвестно, смогут ли они выжить. На самом деле, не было никакой возможности. Ли Йе не только заботился о них всю дорогу, но и разместил их за пределами префектуры Цин. Хотя окончательного решения по таким вопросам, как сельскохозяйственные угодья, принято не было, достаточно было заставить многих людей от всего сердца почувствовать благодарность Ли Йе, и они верили в то, что с ними будут обращаться хорошо и что проблема с их средствами к существованию будет решена.

В то время слияние удачи было естественным.

Из-за проблемы Удачи Ли Йе не мог не думать о будущих политических мерах. В то время он не чувствовал себя сонным, поэтому он встал после того, как лег на некоторое время, готовый найти немного воды, чтобы выпить.

Ли Йе только что сделал два шага, когда вдруг услышал шорох, очень легкий и недолговечный, но он заметил это. Он мягко подошел к жемчужному занавесу и заглянул во внешнюю комнату личной горничной. Когда он ясно увидел перед собой сцену, он стоял в ошеломлении.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 186 Великие перемены в мире**

Гора Мао.

Тяжелый снег запечатал горные перевалы.

Хуан Чао в голубой мантии стоял на вершине горы с зажатыми за спиной руками. Под его ногами катящиеся горы были покрыты снегом, огромные пространства белизны на небе и на земле.

Завывающий холодный ветер продолжал сдувать большие снежинки, покрывая пустынную красоту зимы. Все снежинки разлетелись на метр вокруг Хуан Чао.

Хуан Чао слегка нахмурился и спокойно посмотрел на красивые реки и горы. Он простоял безмолвно четыре часа. За это время он совсем не двигался, даже пальцем не шевельнулся.

На открытом пространстве позади него торжественно стояло более десятка бронетанковых генералов. В самом фронте открытого пространства несколько даосов устраивали стол с благовониями, мемориальную доску и другие вещи.

"Главнокомандующий, все готово". Чжу Вэнь, его личный солдат, доложил Хуан Чао сзади.

Разум Хуан Чао был возвращен в настоящее. Придя к столу с благовониями, Хуан Чао взял сандаловое дерево у даосцев и преклонил колени на футоне. Он на мгновение замолчал перед мемориальной доской. Вдруг он громко сказал: "Брат Ван, ты всю жизнь был героем. В течение нескольких лет ты сражался по всей длине и ширине страны и с огромной легкостью атаковал десятки штатов и графств. Куда бы вы ни пошли, официальные войска были в ужасе. Я всегда уважал тебя. Но теперь ты погиб в руках грязной собаки. Будьте уверены, я отомщу за вас!"

После того, как он закончил говорить, он встал на колени и поклонился.

Более дюжины бронетанковых генералов одновременно ударились кулаками в грудь и громко зарычали в хоре: "Генерал-месть Ван!"

Очевидно, что все эти люди были практикующими техниками Ци. Рев раздался по воздуху и эхом через горы.

Покойным был Ван Сяньчжи.

Хуан Чао встал на его сторону вместе с Чжу Вэнем, его личным солдатом. Там ждали несколько даосов в черных одеждах. Они были хозяевами горы Мао и даосами горы Чжуннань, которые следовали за Хуан Чао, чтобы сразиться на поле боя. Они отдали честь, когда увидели, что Хуан Чао приближается.

Даосист горы Чжуннань с длинным лицом и белой кожей низким голосом спросил Хуан Чао: "Очень жаль, что генерал Ван умер. Ситуация очень неблагоприятна для нас. Теперь, когда лидер ушел, войска не знают, куда идти. Генерал Хуанг, каков ваш план?"

Хуан Чао некоторое время думал.

Четвертый год Цяньфу был не самым гладким для повстанцев. Вскоре после того, как Ли Йе был назначен комиссаром Пинлу, императорский двор приказал Гао Пянь, одному из бывших двойных героев империи, который служил комиссаром Си Чуань в Сычуани, вывести войска из Си Чуаня. Хотя Гао Пян не был главнокомандующим официальными войсками, куда бы он ни пошёл, мятежники никогда не побеждали, а вместо этого терпели тяжёлые потери, поэтому мятежникам пришлось бежать, чтобы избежать его.

В этой ситуации инспектор Ян Фугуан послал кого-то, чтобы предложить амнистию Ван Сяньчжи. Ван Сяньчжи принял амнистию императорского двора и отправил Шан Цзюнчана, генерала и других для консультаций с официальными войсками на должность комиссара. Неожиданно, когда Шан Цзюнчан и другие вошли на территорию официальных войск, они были захвачены Сон Вэй, главнокомандующим официальными войсками. Более того, Сон Вэй сообщил императорскому двору, что он разгромил Шан Цзюнчана и других и взял их в плен, но ничего не сказал об амнистии и убил их.

Шан Цзюнчан и другие были доверенными генералами Ван Сяньчжи и достигли бесчисленных военных успехов. После его смерти Ван Сяньчжи был в ярости и заставил свои войска яростно напасть на Сон Вэя, чтобы отомстить за его смерть. Однако они проиграли. Главная сила была уничтожена, а Ван Сяньчжи убит.

С того момента, как Ван Сяньчжи начал восстание, Хуан Чао откликнулся на него, и многие так называемые герои в Цзянху также воспользовались случаем, чтобы ответить. Было более дюжины армий добровольцев различных размеров. В малых армиях были десятки, а в крупных - десятки тысяч человек. Среди них больше всего последователей было Ван Сяньчжи, и он был достоин быть во главе волонтерских армий.

Смерть Ван Сяньчжи была большим ударом для них.

Хуан Чао сказал всем: "Я намерен отомстить за генерала Вана. Что ты думаешь?"

Даосист, который сказал первым, сказал: "Итак, сначала нужно призвать всех повстанцев".

Хуан Чао кивнул. Теперь, когда Ван Сяньчжи умер, он должен был возглавить мятежников.

Через несколько дней Хуан Чао собрал оставшиеся войска Ван Сяньчжи. Он назвал себя "Парящим Великим Генералом", сменил правящий титул на Ванба, создал сотни чиновников и привел войска к нападению на Сяньцзян. На протяжении всего пути у него было больше побед, чем поражений, и он сражался прямо до восточной столицы - Лояна.

...

Чанъань, дворец Вэйян.

"Кучка никчёмных!"

Ли Янь сметал вино на столе и разбил стол на куски, но его гнев все еще не сработал, поэтому он топтался туда-сюда, когда клялся.

Певцы, которые только что пели и танцевали, все тряслись в зале.

Тиан Линци дал евнуху позади него осмысленный взгляд. Евнух поспешил взять певцов и отступил.

"Прошло четыре года, но с этой кучкой мятежников до сих пор не разобрались". После того, как Ван Сяньчжи наконец-то был убит, я думал, что мир будет мирным. Но что потом? Ван Сяньчжи мертв, но внезапно выходит Парящий Великий Генерал. Как смеет изгой называть себя генералом? У меня сотни тысяч войск и столько знаменитых генералов, но ни один из них не смог победить изгоя, и теперь он сражается прямо в восточной столице?!".

Ли Янь оглянулся и уставился на Тянь Линцзы. "Скажите мне, нападут ли мятежники на Чанъань через несколько дней, чтобы я даже не смог остаться в Императорском дворце?!"

Тянь Линци поспешил утешить его. "Ваше Величество, пожалуйста, не сердитесь. Мятежники не могут прибыть в Восточную столицу, потому что за ее пределами столько генералов. Хуан Чао, этот парень, может создать только небольшие неприятности, но это бесполезно. Если Восточная столица действительно взломана, я готов умереть, извинившись!"

Ли Янь сел на трон и храпел. "Если ты умрёшь, и тогда мятежники будут улажены, я бы позволил тебе умереть!"

Тянь Линцзы улыбнулся апологетически.

Ли Янь вздохнул. "Если бы я знал, я бы не послал брата Йе в префектуру Цин..."

Говоря об этом, Ли Янь вдруг что-то придумал, и он с нетерпением сказал Тянь Линцзы: "Как насчёт того, чтобы я перезвонил брату Йе? По моему мнению, эти знаменитые генералы имеют незапятнанную репутацию. Эти старики просто занимают должности, но ничего не делают. У них вообще нет способностей, поэтому они должны уйти в отставку раньше и освободить место для более способных. Я перезвоню брату Йе, чтобы он стал главнокомандующим. Своими способностями он определённо сможет подавить мятежников".

Тянь Линци горько улыбнулся и сказал: "Ваше Величество, прошло всего год с тех пор, как принц Ан отправился в префектуру Цин. Если вы сейчас же перезвоните принцу Ан, это будет бессмыслица". Более того, принц Ан молод, поэтому если вы поспешно назначите его главнокомандующим вооруженными силами, эти старики потеряют лицо и начнут создавать много неприятностей. Это пагубно скажется на принце Ан!"

Ли Янь понятия не имел, поэтому он с неудовольствием сказал: "Что скажешь?"

Тянь Линцзы какое-то время думал. "Я немедленно проконсультируюсь с премьер-министром". Я обещаю придумать план в течение трех дней. Что ты думаешь?"

Ли Янь помахал рукой в незаинтересованном месте. "Иди, иди. Я действительно не верю, что повстанцы могут разрушить мою великую империю!"

Тиан Линци вышел из дворца. Его улыбка и лестное выражение исчезли и сменились злобой и гневом. Он призвал доверенного евнуха. "Иди и передай Лу Яну сообщение. Если он не сможет избавиться от мятежников, а я снова получу ругань от Его Величества, то он больше не будет премьер-министром!".

Евнух пожал ему плечо и поспешил ответить.

Тиан Линци посмотрел на небо, и оно было очень мрачно. Он повернул шею. "Принц Ан? Если князь Ан вернется, я ничего не смогу сделать при императорском дворе. Если принц Ан планирует расследовать коррупцию, мы с Лу Янем закончим как Вэй Баохэн и Лю Синшэнь".

...

Перед десятью тысячами войск Хуан Чао посмотрел на Сюаньчжоу, и его лицо было мрачным.

Нападения на Восточную столицу были сорваны, и он потерпел несколько поражений подряд. У Хуан Чао не было другого выбора, кроме как вернуть свои войска на юг, но он обнаружил, что войска, которые он оставил в Хуайнане, были разбиты Гао Пиан. Теперь, когда он потерял свой фундамент, и войска долгое время не входили в большие города, снабжение стало большой проблемой. Он должен был ворваться в Сюаньчжоу перед ним.

"В атаку!" Хуан Чао кричал, поднимая свой меч.

В этот момент ворота внезапно открылись широко, и бесконечный поток бронированных войск вырвался изнутри, чтобы убить мятежников.

Лицо Хуан Чао потемнело. "Они ищут смерти!"

Линия фронта двух армий начала сражаться, и Хуан Чао наблюдал за сражением на сторожевой башне. Но прежде чем он успел увидеть надежду на великую победу, вдруг даосист взлетел на сторожевую башню и сказал ему в срочном порядке: "Войска Гао Пиан идут слева, менее чем в десяти километрах отсюда, а там десятки тысяч солдат! Со своих флагов они - солдаты Гао Пиана!"

"Что?" Выражение Хуан Чао сильно изменилось. Солдаты Гао Пиана обладали гораздо более мощными боевыми способностями, чем мятежники. Он сжимал зубы и смотрел на Сюаньчжоу. Две армии вступили в бой перед городом. Битва зашла в тупик и слишком близко, чтобы ее можно было назвать.

"Отступаем!" Хуан Чао сначала должен был разобраться с этим делом. Он должен был приказать войскам отступить. Несмотря на то, что их будут преследовать, это было лучше, чем быть окружёнными солдатами Гао Пиан и убитыми ими. Теперь мятежники были побеждены до конца и почти в отчаянии.

Оставив Сюаньчжоу, Хуан Чао привел войска на юг. Без войск Гао Пиана он завоевал государства и уезды на этом пути и был непобедим. Теперь Хуан Чао понял правду изречения, угнетенные и отчаявшиеся обязательно победят.

На шестом году Цяньфу мятежники Хуан Чао осадили Гуанчжоу.

Война продолжалась много лет. Хуан Чао дрейфовал с места на место и чувствовал себя в панике, как бродячая собака, поэтому он был очень устал. Перед нападением на Гуанчжоу Хуан Чао взял на себя инициативу и попросил комиссара, застрявшего в городе, доложить императорскому двору, что он просит об амнистии и должности комиссара Тяньпинской армии.

Когда новость дошла до Чанъана, Тянь Линцзы и Лу Янь не пришли к согласию.

У Хуан Чао не оставалось другого выбора, кроме как уменьшить свои требования и попросить служить военачальником Аннана.

Имперский двор снова не согласился.

Хуан Чао был в ярости и приказал атаковать город.

Город был взломан в течение одного дня.

Войдя в Гуанчжоу, Хуан Чао заявил, что является "главнокомандующим миллионами повстанцев" и широко распространил донос императорского двора, ругая их за то, что они запутались и некомпетентны.

Оккупировав Гуанчжоу, Хуан Чао планировал хорошо управлять им и создать там собственную базу. Однако болезнь в армии была настолько тяжелой, что умерла треть солдат. Солдаты попросили покинуть Гуанчжоу и снова отправиться на север.

Подумав долгое время, Хуан Чао решил прислушаться к общим чувствам и снова повел войска на север.

На этот раз никто не ожидал, что мятежники, которых преследовали официальные войска, натворят большой беспорядок.

...

Татарское племя пастухов.

Когда трава низко изгибалась на ветру, можно было видеть коров и овец.

На берегах чистой реки было племя с десятками палаток.

Несколько всадников скакали вниз с пологих холмов к одной из больших палаток. Первым, кто слез с лошади, был Ли Кейонг.

Ли Кэйон не был таким легкомысленным и высокомерным, как раньше. Его юное лицо преображалось, его сила была сдержанной, но глаза были глубже.

Открыв занавес, чтобы войти в палатку, Ли Кэйон увидел Ли Гучана, сидящего на главном сиденье. Он спросил сложенными руками: "Отец, зачем ты попросил меня поторопиться?".

В это время Ли Кэйон тоже заметил двух монахов, сидящих в палатке. Это были монахи храма Юэсяо, и он их знал.

Ли Гучан сказал Ли Кэйонгу: "Я только что получил новости. Хуан Чао снова напал на Хуайнань, и Гао Пьян был побежден".

Ли Кэйонг был шокирован. "Гао Пиан был побежден?"

Монах с круглым лицом ответил: "Хуан Чао в этом году отправился на север из Гуанчжоу и выигрывал все битвы. У него были сотни тысяч последователей. Но после вступления в Хуайнань он неоднократно потерпел поражение от Гао Пиан и потерпел большие потери, поэтому он написал письмо Гао Пиан с просьбой о капитуляции, а также дал взятку военному офицеру Гао Пиан с большими деньгами. "Гао Пиан был непобедим в эти годы и очень горд, поэтому он легко поверил словам Хуан Чао и доложил императорскому двору о выводе войск каждого города".

"Однако, после вывода войск каждого города, Хуан Чао предпринял очередную ожесточенную атаку. Он использовал трюк, чтобы убить офицера Гао Пиан, которого он подкупил большими деньгами и уничтожил свою главную силу. Гао Пиан потерпел большие потери, так что он мог только прятаться. Теперь Гао Пиан не в состоянии остановить Хуан Чао, а сила Хуан Чао уже изменилась. Гао Пиан - единственный оставшийся известный генерал империи, поэтому, если он не в состоянии сражаться снова, вы можете себе представить, какой будет ситуация".

Ли Кэйонг быстро разобрался в главном. "Если никто не сможет остановить Хуан Чао, разве у нашего племени Шатуо не будет шанса? Мы можем вернуться в Танскую империю, верно?"

Несколько лет назад, после возвращения Ли Кэйона из Чанъана, Ли Гочан был поставлен во главе плана по убийству Кан Чэнчунь из-за замысла армии Лулун. Ли Гучан с самого начала не придавал значения императорскому двору, поэтому он просто потакал своим войскам оккупировать штаты и уезды повсюду, пытаясь доминировать на севере. В конце концов, после ожесточённой битвы, он был разбит армией Лулуна и другими войсками, поэтому у него не было другого выбора, кроме как бежать к Татарскому племени.

До сегодняшнего дня Ли Гучан и его сын были как бродячие собаки. У них не было ничего, кроме оставшихся войск племени Шатуо. Если бы Татарское племя не взяло их, они были бы полностью уничтожены.

Теперь он слышал, что у них будет шанс быть вызванными императорским двором, поэтому он был очень взволнован.

Монах храма Юэсяо улыбнулся и сказал: "Я сказал, что ты человек, который может достичь великих дел. Это судьба, и это не будет неправильно".

Ли Кэйон был очень взволнован. Ему надоело жить на иждивении, и он спросил: "Когда мы сможем вернуться на юг?".

Ли Гучан двинулся к Ли Кэйону, чтобы успокоиться. "Время, когда Хуан Чао атакует Гуаньчжун, и когда Ваше Величество призывает войска каждого города спасти его, это время, когда мы ведём войска 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/Imperator-pravyashhij-vsemi/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 187 Три года**

Был очень слабый и короткий шорох. Он мягко подошел к жемчужному занавесу и заглянул во внешнюю комнату личной горничной. Когда он ясно увидел сцену перед собой, он слегка покачал головой и нежно вздохнул.

Младшая жрица сидела на диване свернувшись, голова откинулась на колени, и ее взгляд упал перед ногами. Одеяло ударили ногой об землю. Клэри замолчала, и ее тонкие плечи слегка дрожали, как у раненого котенка. Лунный свет проникал через окно, и свет падал на диван, отчего она выглядела еще более несчастной.

Ли Йе был свидетелем этой сцены в течение трех лет.

Он мог понять душевное состояние младшей жрицы. Она была одна во вражеском лагере, столкнувшись с противником, которого не смогла победить. Она не думала о том, как убить Ли Йе, а скорее чувствовала себя в безопасности, следуя за Ли Йе. Хотя Ли Йе был ее врагом, он не был плохим парнем. В тот день в лесу Ли Йе не убивал ее и не лапал на нее, доказывая свой благородный характер.

У младшей жрицы не было завтрашнего дня, потому что она не знала, когда умрет. Она даже не знала, где ее будущее, потому что Пенглай не мог ее спасти. Несмотря на то, что у нее было выдающееся культивирование, сейчас это было бесполезно. У нее не было опыта, так что в каком-то смысле она была просто ребенком. Когда она приехала в префектуру Цин, что она могла сделать, кроме как следовать за Ли Йе? Может быть, она могла знать, что она еще жива, когда шла за Ли Йе, как тень. По крайней мере, у нее была цель. Она могла быть уверена что она была действительно жива на день только когда она смотрела как он обращается с людьми и делает вещи.

В такой ситуации, независимо от того, насколько равнодушна она была днем, когда она столкнулась с лунным светом в одиночестве ночью, уязвимость всегда приходила к ней врасплох. Будь то из-за одиночества или страха, она была подавлена холодом, негативными эмоциями и неспособна сопротивляться. Возможно, она с нетерпением ждала восхода солнца, но после восхода солнца, что было бы иначе?

Ли Йе подошла к дивану, взяла одеяло, стряхнула с себя пыль, положила на младшую жрицу и села на диван. Она не смотрела вверх и не издавала ни звука.

Ли Йе не знала, будет ли человек, который никогда не говорил, чувствовать себя одиноким. Если бы он не говорил долгое время, он бы, наверное, сошёл с ума. В таком случае, младшая жрица, которая никогда не говорила, возможно, была пессимистичным человеком в глубине души. Пессимисту было нелегко жить без надежды. Когда в жизни не было солнца, смерть была не страшной, а местом назначения.

Ли Йе прошептал: "Люди Пенглая придут сегодня".

Младшая жрица с удивлением посмотрела вверх, а затем пусто посмотрела на Ли Йе.

Ли Йе улыбнулся. "Не волнуйся. Это хорошо. Это хорошо для нас с Пенглаем и то же самое для тебя. В районе Пинглу, так как лидер был идентифицирован, споров больше не будет".

Ли Йе был прав. Прошло три года. Пинглу был твердо под его контролем.

Вскоре наступил дневной свет, и они, как обычно, вместе позавтракали. Снова было лето. Солнце светило так же ярко, как и в прошлом году, и все было наполнено жизненной энергией. Ли Йе впервые пришел в политический зал. Каждое утро он занимался здесь военными и политическими делами Пинглу. Младшая жрица все еще стояла позади него, все еще очень тихая и неземная.

Первым прибыл Ли Чжэнь. Теперь он был генеральным секретарем и отвечал за политические дела Пинглу. Его группа была бывшими последователями поместья принца Аня, очень способными. После его правления Пинглу был стабильным и гармоничным.

"Самый простой способ завоевать популярность - это очистить бюрократию и наказать коррумпированных чиновников. Простые люди всегда аплодируют, когда видят, как издевающихся чиновников бросают в тюрьму и казнят. За эти три года в Пинглу было наказано более 300 чиновников. Теперь все важные чиновники всех штатов и округов принадлежат к нашей силе. Никто из них не стал бы узурпировать высокий пост, не выполнив удар. Даже оруженосцы не осмеливаются бегать без дела, а каждый день делают добро, потому что не хотят получить черную метку на своих книгах заслуг. Народная похвала комиссару достигла небывалых высот".

Ли Чжэнь неустанно говорил. По его словам, книга заслуг - это своего рода система доброжелательного надзора, созданная Ли Е специально для местных сил, не имеющих официальных должностей. Добрые дела записывались красным пером, а злые - черным. Когда оно достигало определенной величины, то оно уравнивалось в квадрате.

Цуй Кели прибыл после Ли Чжэня. Этот конфуцианский ученый отвечал за сельское хозяйство и добычу с теми же конфуцианскими учеными. Цуй Кели сказал: "Когда вы впервые прибыли, половина хороших полей была в руках чиновников и богатых. Многие из них были наказаны за свои проступки, а хорошие поля были отданы простым людям и беженцам. За последние три года площадь возделываемых в Пинглу земель достигла половины от первоначальной площади. Кроме того, новые хорошие поля ежегодно оборудованы строгими ирригационными канавами и собирают урожай. Многие беженцы с войны на центральных равнинах приехали в Пинглу, поэтому количество людей увеличилось в два раза. Я бы не осмелился сказать, что в каждой семье есть мясо, но я уверен, что им не нужно беспокоиться о еде и одежде".

Ли Йе слегка кивнула. Эти вещи были очерчены им, и, естественно, он знал все тонкости. Что еще более важно, налоги в Пинглу были увеличены в несколько раз, а склады зерна были завалены просо, иначе зачем бы ему создавать новую армию?

Что касается новой армии, Лю Дажен был следующим, кто сообщил об этом. "Следуя вашим инструкциям, за последние три года я набрал сто тысяч сильных людей и сформировал новую армию". Они усердно тренируются каждый день. Если представится возможность, я возьму их на подавление бандитов, чтобы отточить их мужской дух на поле боя. Теперь элитные солдаты обучены и могут отправиться на поле боя в любое время. Кроме того, промышленная и горнодобывающая промышленность в Пинглу развивается очень быстро, поэтому новая армия оснащена всеми тонкими доспехами и оружием, которые были сделаны на заводе".

"Военный комиссар, вы хорошо поработали." Ли Йе похвалил его.

Оригинальная армия Пинглу была бесполезна. Просто группа высокомерных солдат и генералов. Им не только не хватало подготовки, и у них были проблемы со стилем работы, но и многие из их человеческой натуры были разрушены и не могли быть спасены, поэтому он отправился обучать новую армию.

После восстания Хуан Чао повсюду были известные феодальные принцы, но ни один из них не был комиссаром, так как первоначальные вассальные государственные армии обладали плохими боевыми способностями - в противном случае, повстанцы Хуан Чао не смогли бы прорваться в Чанъань.

Конечно, Ли Йе не оставил старую армию полностью и продолжал их обучать. Позже, на поле боя, они смогли бы, по крайней мере, усилить импульс.

Ли Йе планировал позволить новой армии достичь военных успехов в грядущей войне, а затем они могли постепенно заменить старую армию правильными титулами и правильными словами. В конце концов, все старые солдаты были включены в состав гражданского населения и отправлены на ферму.

Поскольку это был мир земледелия, он процветал в населении, которое было намного больше, чем земля. После восстания Хуан Чао Ли Йе планировал создать новую армию с населением от 200 до 300 тысяч человек.

Четвертой была Сонг Цзяо. Она сказала: "Черный офис расширился до 800 человек. Согласно Вашим инструкциям, Черный офис разделен на Зал Скаутов, Зал Мира, Зал Цзянху и Зал Внутренних Дел. В Скаутском зале 400 человек. Они уже разбросаны по всему миру для создания опорных пунктов и сбора информации везде; в Зале мира есть практикующие Ци-методы, и они могут принимать боевые задания; в Зале Джангху есть умные и способные люди, и они руководят различными джангускими силами в Пинглу; Зал внутренних дел отвечает за внутреннюю подготовку Черного офиса и прочие вопросы".

Концепция "Черного офиса", предложенная Ли Йе, в настоящее время полностью реализована. С одной стороны, это было агентство разведки и покушений, с другой стороны, это был руководитель Джангу.

О первом не нужно много говорить. Что касается последнего, то под руководством "Черного офиса" Пинглу Джангу сейчас находится в хорошем состоянии и, в основном, работает на правительство. Те, кто не работал на правительство, должны были делать добро для простых людей, иначе их бы запретили. Одним словом, Цзянху также стал частью силы строительства Пинглу Ли Е.

Последним пришел Шангуань Цинчэн. Она сообщила о военных делах внутренней армии. Они были личной охраной Ли Йе и увеличились с 800 до 3000 человек. Они были абсолютной элитой и сотней практиков техники Ци.

После того, как Ли Йе увидела этих людей, то, с чем Ли Йе пришлось иметь дело сегодня, было почти сделано. Но перед обедом он также встретился с деканами оружейной академии и Литературной академии.

Армейская академия была военной школой. Ли Йе хотел, чтобы новая армия обладала мощными боевыми способностями. Обучения было недостаточно, но генералам также нужно было улучшить качество армии, потому что им нужны были технические навыки, чтобы сражаться на поле боя. Литературная академия была университетом. Чтобы преуспеть в каждой профессии и повысить комплексную силу Пинглу, он должен был культивировать таланты в различных областях.

После обеда Ли Йе приехал учиться на восток. Во второй половине дня он не занимался политикой. Помимо практики методов культивирования и боевых навыков, он в основном читал и расслаблялся и встречался с некоторыми важными людьми. Иногда он покидал префектуру Цин и осматривался.

Сейчас он встречался с мужчинами из даосской секты Пенглая.

Ли Йе был очень хорошо знаком с пришедшими. Это были Чжан Юньхэ и старшая жрица.

Ли Йе ясно знал, зачем Пенглай посылает сюда людей.

Даосская секта была самой большой силой Цзянху. Однако в Пинлу, Су Эмэй и Вэй Сячжуан были поручены Ли Е важной задачей строительства Храма Цюаньчжэнь. Как лидеры даосской секты, их задачей было руководство различными даосскими храмами в Пинлу для того, чтобы приносить пользу простым людям вокруг даосских храмов, например, лечить больных и устранять катастрофы. Мечта Вэй Сячжуана сейчас воплощается в жизнь.

Спустя три года Храм Цюаньчжэнь приобрел репутацию, сравнимую с Пэнлай. Для Пэнглая было невозможно не почувствовать кризис, потому что их скоро заменили и они потеряли свой фундамент выживания.

Ли Йе устроил чайный пир в павильоне. Как младшая жрица наблюдала с ожиданием, старшая жрица и Чжан Юньхэ наконец погуляли в лунной двери.

Li Ye понял настроение младшей жрицы, поэтому он помахал рукой и сказал ей: "Идите к воссоединению, но не выходите из префектуры Цин".

Глубоко взглянув на Ли Йе, младшая жрица отдала честь Чжан Юньхэ, а затем улетела со старшей жрицей.

Подойдя к павильону, Чжан Юньхэ отдал честь и занял его место.

"Для меня большая честь, что Ваше Высочество желает нас видеть." Чжан Юньхэ потерял чувство превосходства. Теперь, когда ситуация в Пэнлай была такой, способность Ли Е заниматься военными и политическими делами не вызывала никаких сомнений. Взглянув на Ли Йе, он не мог не дрогнуть. Он с удивлением сказал: "Ваше выращивание... достигло 9-го уровня переработки Ци!"

"Это нормальное улучшение", - сказал Ли Йе случайно. Он был прав. Спустя три года Пинглу процветал во всех отношениях, и его популярность росла с каждым днем, поэтому его улучшение до 9-го уровня ци-рафинирования было ожидаемо. Если бы военные и политические дела были должным образом обработаны, обычные люди действительно извлекли бы выгоду из этого, что отличалось от привлечения восхищения людей с высокими идеалами в мире после того, как снесли Wei Baoheng и Лю Синьшэнь.

Он только часть популярности людей в Пинглу. Ли Йе тщательно оценил, что в Пинглу были миллионы людей, что было достаточно, чтобы позволить ему совершенствоваться в Духовном Царстве Мастера, но он нуждался в некоторых возможностях. Например, он внес неизгладимый вклад в поселение Хуан Чао.

Чжан Юнхэ был шокирован. Он знал о боевых способностях Ли Йе. Когда он находился на 7-м уровне Ци-рефининга, он уже мог победить младшую жрицу. Теперь он находился на 9-м уровне Ци-рафининга, даже Чжан Цзюлин, вероятно, не смог бы его подавить. В противостоянии Пенглая и комиссара, их самой гордой фишкой было культивирование Чжана Цзиулинга. Теперь, если они потеряли это преимущество, у них действительно ничего не было.

Ли Йе прямо сказал: "Даосистский Чжан, зачем ты здесь?"

Чжан Юнхэ открыл рот и долго не мог сказать ни слова. На этот раз он пришёл, конечно, с доброй волей. У Пенглая почти не было жилой площади, потому что они были подавлены Ли Йе. Они должны были примириться с Ли Йе, если они хотели выжить в Пэнглае или добиться успехов, когда мир находился в хаосе.

Первоначально, Чжан Цзюлин намеревался послать учеников, чтобы помочь Ли Йе. Это означало, что Пэнлай признал позицию Ли Йе как уполномоченного, что принесло большую пользу Ли Йе. Соответственно, Ли Йе также должен был принести большую пользу Пэнлаю, например, демонтировать Храм Цюаньчжэнь.

Но теперь казалось, что даосская секта Пэнлая не имеет фишки, чтобы торговаться с Ли Йе, так как Ли Йе уже достиг 9-го уровня переделки Ци.

Чжан Юньхэ некоторое время колебался. В его голове внезапно промелькнула идея. "Пэнлай намерен послать старшую жрицу работать с младшей жрицей в качестве твоей стражи". Что ты думаешь?"

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 188 "Город золотых доспехов**

Ли Йе был слегка ошарашен. Он не ожидал, что Чжан Юньхэ сделает такое предложение, чтобы младшая жрица тоже была его стражем. Эта договоренность казалась слишком большой.

Тем не менее, он сразу понял, что даосская секта Пенглая не имела выбора, поклонение ему было единственным выходом.

Однако в этот момент Ли Йе все еще не был уверен, что Пэнглай отказался от идеи поддержки кандалов, и все еще продолжает сохранять тысячелетнюю традицию. Это было для того, чтобы поддержать феодального принца в борьбе за мир. Если бы Пенглай решил это сделать, то тысячи учеников даосской секты Пенглая стали бы придатками и руками помощи Ли Йе.

На данный момент даосская секта Пенглая должна выразить определённое отношение и послать сюда старшую жрицу. Младшая жрица и старшая жрица должны были сотрудничать, по крайней мере, тогда они могли бы защитить себя и не беспокоиться о том, что Ли Йе причинит им вред. Таким образом, Пенглай не понес бы никаких потерь. Если бы они послали обычных учеников, чтобы прийти, Черный офис, вероятно, выбрал бы их. Напротив, bellipotent младшая жрица и старшая жрица были бы большой помощью к Li Ye. Li Ye как раз мог бы оценить доброту Пенглая.

Подумав об этом, Ли Йе улыбнулся и сказал: "Так как Пенглай проявил такую любовь, было бы неуважением с моей стороны отказаться".

Чжан Юньхэ остался доволен и добавил: "Так как Ваше Высочество согласен, тогда этот вопрос решён".

Октябрь подошел в мгновение ока.

Сегодня днём Ли Е занимался обычными политическими делами в зале, когда внезапно ворвался Сон Цзяо. Она передала ему последнее сообщение и добавила: "Хуан Чао распространял сообщения, чтобы предупредить каждое вассальное государство о том, что его сердце все еще с Гуанчжоном. И что у него не было намерения нападать ни на один из штатов, городов и поселков". Он напомнил им охранять свои собственные крепости и не выходить из города в бой. Восставшая армия теперь направлялась в сторону Хэнаня, их следующей целью, скорее всего, был Ручжоу, а затем угрожал Лояну.

Ли Йе взял и доложил и прочитал это некоторое время, прежде чем опустить, а затем пробормотал: "Направляясь на север на этот раз, армия восстания изменила свое обычное поведение жаждущих города и штаты. Все, что они делают на этот раз, это отбиваются от сильных и некоторых солдат". Должностные лица каждого штата и города уже давно выставляют свои подношения за пределами города, нагроможденные как горы, чтобы Армия Восстания могла наслаждаться ими по своему усмотрению". Когда Хуан Чао увидел подношения, он действительно не нападал на города, поселки или штаты. Однако это также означает, что сердце центральных равнин в основном отказалось от своей защиты".

Тогда Сонг Цзяо хладнокровно сказал: "Имперский двор создал вассальное государство на Центральных равнинах, чтобы служить барьером для защиты Гуанчжона". Теперь, когда все солдаты остаются в вассальном государстве, все было сделано напрасно".

Ли Йе положил руку на стол и постучал пальцами по столу. Он музицировал и добавил: "В последние несколько лет Центральные Равнины находятся в боевом хаосе уже несколько лет, добавляя к этому тот факт, что вассальные государства не защищали своих граждан, поэтому многие из них покинули город". Теперь им угрожает Хуан Чао, обычные послушные слуги императорского двора потеряли веру из-за того, что императорский двор был несправедлив в своих наградах и наказаниях. Более того, злые правители правят государством и заняты борьбой за собственные доходы, даже самые патриотические вассальные государства потеряли веру в императорский двор".

"Армия Восстания увеличилась после многих сражений против них". После того, как Гао Пьян был замышлян Хуан Чао и потерял свою главную силу, власть Хуан Чао стала неудержимой. Многие изгнанники присоединились к Армии Восстания. Сейчас их почти миллион. В такие моменты, кто готов слушать императора? Кто способен сопротивляться Армии Восстания?"

Сонг Цзяо скрежет зубами и добавляет: "Некоторое время назад Хуан Чао атаковал Сяньян и был побежден принимающим комиссаром Лю Журоном. Потери составили около семидесяти или восьмидесяти процентов, и это была прекрасная возможность для победы". Но Лю Журонг сказал: "Когда страна находится в капризном состоянии и война разрывается повсюду, тогда любой человек может иметь на это право". Но когда бывают моменты мира, тогда их титулы лишаются, иногда даже наказывают". Так что лучше отпустить мятежников. Возможно, в будущем у нас будет шанс сделать заслуги". Дело не в том, что на императорской земле нет великих вождей, а в том, что все они похожи на Лю Журона, который потерял веру и преданность императорскому двору"!

Ли Вэй покачал головой и вздохнул. "И есть бесчисленное множество подобных примеров за те годы, что Хуан Чао был на подъеме". Если бы все были едины, Хуан Чао был бы уничтожен бесчисленное количество раз".

Как он сказал это, глаза Ли Йе заострили и добавили: "Сделайте рекрутинговый призыв для сотни тысяч новых солдат, чтобы сформировать новую армию Пинглу. Все дзяньгуйские культиваторы на территории Пинглу могут быть завербованы в армию, чтобы служить стране и готовить их к бою!".

Сонг Цзяо выглядела суровой; она подчинилась командованию и ушла.

Дворец Ханьюань в Чанъане.

Ли Янь сидел высоко за императорским столом, холодно смотрел на людей в зале. Он бросил памятники на землю, разбрызгивая их повсюду. Императорский стол был также опрокинут, Tian Lingzi, Лу Янь и другие лежали на животе и не осмеливались двигаться.

Не зная сколько времени прошло прежде чем ярость рассеялась на лице Li Yan. С ужасом, прослеженным над каждым дюймом его плоти, он сказал во время дрожания: "От первого года Цяньфу до первого года Guangming, прошло 7 лет! Великая Танская империя не может справиться с несколькими крестьянскими повстанцами? Теперь вороватые мятежники выросли до более чем миллиона и захватили Лоян... Что делать? Что делать! В прошлый раз Хуан Чао попросил, чтобы его завербовали в качестве комиссара, с чем я молчаливо согласился. Кто был тем, кто не согласился? Кто?"

Люди не осмеливались высказываться.

"Солдат! Отрубите голову Лу Яну! Этот бесполезный советник разрушил мой народ и мою страну, я убью тебя и всю твою семью!" Ли Янь внезапно яростно заревел.

"Ваше Величество, я был обманут, я невиновен!" Ли Янь заплакал и, когда его вытащили.

"Ваше Величество..." Тянь Линцзы был прерван Ли Янем, когда он пытался заговорить. "Заткнись! Ты тоже ни на что не годен! Я уже говорил тебе позволить моему брату Йе вернуться, чтобы руководить всей ситуацией, но ты меня не послушал! Теперь, даже в восточной столице, Лоян был взломан! Как долго я могу оставаться в Чанъане?!"

"Ваше Величество..." Лицо Тянь Линцзы покраснело. Поскольку он знал, что ситуация вышла из-под контроля, софистика была бесполезна. Он должен заплатить цену, если хочет сохранить свой статус. Он заземлил зубы и решил принять жесткую таблетку, а потом вдруг громко добавил: "Пожалуйста, позвольте мне возглавить Королевскую гвардию". Я поспешу охранять Тунгуань! Ваше Величество, пожалуйста, будьте уверены, что хотя мятежники прорвались в Восточную столицу, но до тех пор, пока Тунгуань все еще принадлежит Вашему Величеству, я, несомненно, буду держать его в руках. Я не пущу мятежников, даже если это означает, что я умру на вершине стены!"

"Ну, вам лучше положить свои деньги туда, где находится ваш рот!" Ли Янь смотрел на Тянь Линцзы красными глазами. "Теперь я назначаю тебя генеральным командующим всеми военными, возглавляя 500 000 солдат Королевской гвардии и гвардии Бо Йе для охраны Тонггуань! Помните, что если оно будет нарушено, вам не придётся возвращаться!"

"Благодарю вас за благодарность, Ваше Величество!"

В поместье императорского зятя.

Как только он вошел в дверь с угрюмым лицом, У Юйсуань встретил герцогиню Ли У Ты, спешащую на улицу. Он был ошеломлён и спросил: "Куда ты идёшь?"

У Ты спешил, а за ним - команда сопровождающих, она ответила: "Ваше Величество приказал, чтобы царская гвардия помогла защитить Тунгуань, и я тоже хочу пойти...".

"Ерунда! Назад!" У Юйсуань был в ярости и сразу же закричал.

"Отец... Мы хорошо обеспечены едой, одеждой и богатством". Теперь страна в беде, как мы можем не быть патриотами и предложить свою жизнь стране, которая дала нам все!"

У Юйсуань теперь злился от смеха. "Служить стране? Как ты хочешь служить?"

Он сделал глубокий вдох и добавил: "Ты думаешь, что отправка царской гвардии на бой будет гарантией победы? Что ж, позвольте мне показать вам, каковы на самом деле королевские гвардейцы! Пойдемте со мной!"

Ву Юйсуань вывел Ву Тебя на улицы. Культивирование двух мужчин было выше среднего, так что им не потребовалось много времени, чтобы со скоростью обогнать окрестности. Патриотическое сердце Wu You и теплое выражение ее лица постепенно рассеялись, и на смену им пришло сильное негодование и отчаяние.

Повсюду на улицах множество детей в роскошных одеждах дарили золото, серебро и украшения мелким торговцам и носильщикам. Когда они принимали золото, дети давали им царские гвардейские одежды, включая корсеты, мечи и карты на талии. И тогда дети просили их переодеться в царскую гвардию.

Наконец, когда У Юйсуань отвез У Юйбя в лагерь царской гвардии, он увидел, как самозванцы вошли в лагерь.

У Юйсуань встал на крышу и холодно сказал: "Теперь вы видите это ясно, какая боевая мощь есть у таких царских гвардейцев?".

Руки и ноги У Юйюаня были холодными, не зная, от злости ли это или от страха. Ее зубы дрожали.

"Большинство царской гвардии - чиновники и богачи. Их целью при наборе войск является получение удобства, которое приносит статус царской гвардии". У них нет никакой подготовки. Кроме высокомерия и претенциозности, они ни на что не годятся! Как бы такая армейская ярмарка прошла на поле боя?"

Ву Юйсуань ответил тяжёлым выражением: "Не более 10 000 гвардейцев Королевской Гвардии не имеют боевой мощи, но есть более миллиона солдат Восстания!"

Ву Ты собирался заплакать в отчаянии. "Если это так, как охранять Тунгуань, и как охранять Чанъань? Кто может спасти Империю Тан?"

У Юйсуань вздохнул, ничего не сказав, и вернулся с У Ты.

Военная ситуация была экстренной, и Тянь Линцзы не посмел отложить ее. Через несколько дней он взял царскую гвардию, гвардию Бо Йе и других и устремился в Тунгуань.

Тянь Линцзы был евнухом, не способным командовать, и армия была отправлена в такую спешку, что он не приготовил еды и припасов. Солдаты несли достаточно пайков только в течение трех дней. Таким образом, как бы офицер ни призывал войска, они шли медленно, не проявляя боевого духа. Только 5000 царских кавалеристов во главе с командиром Чжан Чэнфань возглавили движение по направлению к Тунгуану.

Охрана Бо Йе и другие, маршировали вместе с царской гвардией. С неполными корсетами, они очень завидовали царской гвардии в ярких доспехах и верхом на высоких лошадях.

Они шли много дней, и сегодня днем, когда они только что прибыли в Хучжоу, Тянь Линцзы получил рапорт от разведчика, в котором говорилось, что к ним приближается большая армия. Тянь Линци был потрясен и подумал про себя: "Армия восстания уже была здесь?".

Это была не Армия Восстания, а разбитая армия Чжан Чэнфаня. Он вернул шокирующую новость: "Армия Восстания взяла Тунгуань и направляется сюда. Лейтенант должен быстро вернуться в Чанъань!"

Лицо Тянь Линцзы сильно изменилось, не заботясь ни о чем другом, он тянул за вожжи и немедленно развернул свою лошадь.

Услышав, что армия мятежников прибывает за убийством, царская гвардия, гвардия Бо Йе и другие внезапно запаниковали. Они бросили свои шлемы, бросили свои доспехи и побежали за свою жизнь. Они рухнули еще до того, как увидели тень Армии Восстания.

Тянь Линцзы бежал обратно в Чанъань и быстро вошел во дворец, чтобы найти Ли Янь, он хлопнул коленями об пол перед Ли Янь и разразился слезами. "Ваше Величество, я некомпетентен, Тунгуань был взломан еще до того, как я туда добрался!"

Ли Янь испугался, он отступил и упал на землю, как будто потерял душу. Затем он добавил: "Как это могло быть..."

Тянь Линцзы встал на колени перед Ли Янем и поспешно посоветовал: "Ваше Величество, их более миллиона, и они убивают людей, даже не ударив в глаз". Чанъань больше не в безопасности. Ваше Величество, пожалуйста, поезжайте на запад в Сычуань!"

"Что?" Ли Янь еще не пришел в себя.

Тянь Линцзы с нетерпением сказал: "Я призвал пять тысяч королевских гвардейцев, чтобы защитить тебя". Ваше Величество, лучше бы вам ехать как можно быстрее!"

Ли Янь встал с потрясением, а затем закричал: "Иди, иди сейчас же!"

За пределами города Чанъань, на обоих концах моста Вэй, царская гвардия, гвардия Бо Йе и гвардия Фэнсяна превратились в беспорядок без намека на строй. Гвардейцы Бо Йе и фэньцзян фактически начали сражаться с царской гвардией в хаосе. Они начали грабить одежду царской гвардии. Некоторые кричали: "В Чанъане ты живешь в легкости и комфорте, но больше ничего не можешь сделать". Мы прошли через ад и обратно, либо защищая границы, либо сражаясь с Армией Восстания кровью. Тем не менее, мы все еще несем холод и голод. Как это справедливо?"

Лицо Ву Ты побледнело, когда она увидела эту сцену на городских стенах, и добавила: "Это мост Вэй, место, где турки и Великий Тан убили белого коня и подписали союз с рекой Вэй. Это также намек на то, что Великий Тан защищался от турок и захватил пастбища. Теперь танская армия на самом деле убивает и грабит друг друга, как такое возможно?"

"Почему ты оглядываешься вокруг? Пойдем с отцом. Ваше Величество направляется из города на запад. Мы должны догнать его!" У Юйсуань забрал У тебя и уехал.

"Я не уйду. Будучи учеником Императорского клана, я должен встретить судьбу с моим народом!" Ву Ты боролся.

"Это то, чего хочет принц Ан!"

"Брат Йе?"

"Принц Ан послал сюда людей, чтобы я позволил мне забрать тебя, несмотря ни на что. Похоже, он уже предсказал сегодняшнюю сцену..." У Юйсуань указал под стеной на культиваторов Чёрного кабинета, а затем добавил: "Этих людей послал Принц Ан, и он сказал, что ты их знаешь!"

Ву Ты вообще не мог говорить. Перед тем, как сесть на лошадь, она спросила главного культиватора Чёрной Канцелярии: "Почему брат Йе не пришёл? Когда он возглавит армию, чтобы уничтожить Армию Восстания?"

Ограбленный клинковщик сжал кулак в руке и ответил: "Ваше Высочество сказал, что придет".

Через несколько дней Хуан Чао захватил Чанъань, разбил и арестовал учеников императорского клана и переехал со своей семьей в императорский дворец. Вскоре он объявил себя императором империи Ци, сменил правящий титул и помазал сотню чиновников.

..

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 189 Служение императору**

Весной первого года Чжунхэ Ли Йе стоял перед башней в префектуре Цин. Окинув взглядом юго-запад, он увидел, что из его поля зрения простирается внутренняя часть Центральной равнины.

Центральные равнины были в разгаре войны. После того, как Хуан Чао захватил Чанъань, многие деревни, города и штаты в Гуаньчжоне сдались. Но все же были и те, которые, возможно, не были лояльны Тангу как таковому, но все еще не желали капитулировать.

Приближающийся весенний ветерок взорвал его волосы и голову. С такими глубокими глазами и сохраняя спокойствие, как обычно, Ли Йе ничего не сказал. В нескольких шагах позади него были младшая и старшая жрицы. У них был совершенно другой темперамент, но оба они все равно выглядели красивыми и очаровательными. Они защищали его слева направо на близком расстоянии.

Перед Ли Йе, на обширной территории за пределами префектуры Цин, 100-тысячная армия была разделена на две стороны, проводя демонстрацию воинского формирования. Была поговорка, что если количество людей превысило 10 000, то они, казалось, никогда не заканчивались. Теперь, когда их было более 100 000, невозможно было увидеть конец формирования. Звук шагов солдат, доспехов, копыт боевых лошадей, в сочетании с криками и криками поднимались волны. Громовые крики войны и демонстрация заставили пыль вспыхивать вокруг них, даже прикрывая солнечный свет.

Вскоре к ним подошёл начальник Чёрного офиса Сонг Цзяо, одетый в фиолетовые цветочные мантии, с её обычным сексуальным коктейлем. Когда она прошла мимо старшей жрицы, палец жрицы пошевелился, и из ее рукавов выскочил белый шелк. Сон Чжиао подняла брови, но не повернулась, чтобы посмотреть.

Ли Е смотрела военную демонстрацию, но не пренебрегала тем, что Сон Цзяо подошла. Он отступил и сел на роскошный диван, покрытый тигровой кожей. Он прислонился к маленькому столу и спросил: "Что это?".

Ленивый тон Сон Чжиао раскрыл ее кокетливое обаяние. Она улыбнулась и добавила: "Прежде чем покинуть Фэнсян, величество передало военную власть Чжэн Тяню, который является комиссаром в Фэнсяне". И теперь он является главнокомандующим всеми вооруженными силами четырех сторон столицы. Все солдаты и лошади в мире находятся под его контролем, и он направляется сюда. Его Величество также назначил вас военачальником армии восточной стороны".

"Чжэн Тянь, комиссар Фэн Сяна? У меня есть некоторые воспоминания о нем, но его репутация никогда не была важна. Как он мог достичь военной мощи? Расскажи мне подробности." Ли Йе слегка нахмурился.

Сонг Цзяо слегка подёрнула угол своих губ и добавила: "Перед новым годом, когда Хуан Чао прорвался в Тунгуань, Тянь Линцзы возглавил 5000 кавалерийских охранников Регала и защищал величие на западе. Когда они прошли мимо Фэнсяна, комиссар Чжэн Тянь возглавил чиновников совета и приветствовал их в Логоу. Чжэн Тянь умолял, чтобы величество осталось в Фэнсяне, чтобы командовать их войсками для борьбы с мятежниками. Величество отказалось, но он был непреклонен в борьбе с мятежниками. А поскольку Сычуань был далеко и трудно ездить на петиции и докладывать, то Чжэн Тянь умолял вельможу дать ему военную силу. Так он мог действовать в соответствии с обстоятельствами".

Ли Йе улыбнулся и сказал: "Этот парень всегда был хорош с людьми. Само собой разумеется, что после того, как Ваше Величество передало военную власть Чжэн Тянь, он продолжал мчаться на запад в сторону Сычуаня. Но Фэн Сян недалеко от Чанъана, и перед ним миллион повстанцев. Как генералы и солдаты Фэн Сяна могли принять на себя задачу борьбы с Армией Восстания в это время?".

Сонг Цзяо посмеялся и сказал: "Когда Чжэн Тянь встретился с генералами, чтобы обсудить эту задачу, они, естественно, сначала не пожелали. Чжэн Тянь был в ярости; он кричал и клялся скорее умереть, чем сражаться с повстанцами. Он был настолько зол, что упал в обморок, и генералам понадобились все усилия, чтобы разбудить его, но он все равно не мог двигаться, тем более ничего не говорить. Он только и делал, что плакал от боли. Когда генералы увидели верное и патриотическое сердце Чжэн Тяня, они были тронуты и были готовы следовать его примеру. Тогда Чжэн Тянь прыгнул к его ногам и дал клятву крови генералам в борьбе с мятежниками, сказав, что до тех пор, пока их сердца будут в нужном месте, мятежники обязательно умрут".

Услышав все это, Ли Йе не смеялся, но выглядел довольно неловко. Люди этой эпохи, как правило, были гораздо более совестливы, чем люди эпохи упадка Дхармы. Однако он видел, что у Чжэн Тяня всё ещё осталось немного ума. Тот факт, что Чжэн Тянь сумел узнать эти подробности, показал, что они хорошо выполняли свою работу.

К тому времени, как приказ Ли Яна о назначении Ли Йе командующим восточной армией и развертывании войск для борьбы против Хуан Чао достиг префектуры Цин, Чёрный офис уже доложил о ходе битвы Фэнсяна.

После того, как Хуан Чао вступил на престол в Чанъане, он послал премьер-министра Шан Рана возглавить армию и напасть. Но он потерпел поражение от тех, кто остался в Фэнсяне, от генерала Ван Цзяня из царской гвардии, от генерала Ли Маочжэня из царской гвардии и от фэнсянской армии. После этого Хуан Чао послал людей, чтобы убедить Чжэн Тянь капитулировать, но Чжэн Тянь порвал письма и убил посланцев. Позже Ван Цзянь, Ли Маочжэнь и армия Фэнсяна храбро сражались и контролировали ситуацию.

Тем временем комиссары Шуофана, Сясуя и Цзинь-юаня вместе со своими войсками устремились в Фэнсян, и армия Фэнсяна и ее офицеры внезапно произвели большой всплеск.

В этих условиях Ли Йе возглавил 100 000 отрядов Пин Лу и вышел из префектуры Цин. Его подготовка к отправке войск продолжалась полгода, и теперь всё было готово. Войдя в префектуру Ци, армия реквизировала Чанхэ Ган и другие речные банды, чтобы помочь отправить солдат на корабль. Они направились к югу от реки Цзи с нисходящим течением и направились прямо в Бьянчжоу.

После того, как Ли Йе прибыл в Бьянчжоу, он приказал армии разбить лагерь за пределами Бьянчжоу. Когда все солдаты высадились, им пришлось идти пешком. Из 100 000 военнослужащих пинглу 80 000 были новыми солдатами, 20 000 - ветеранами, что составляет около 70-80 процентов военной силы пинглу. Количество кавалерии было наименьшим - всего 20 000, потому что в Пинглу не было много высококачественных конных ферм.

Бьянчжоу принадлежал к армии Сюаньвоу. А расстояние от Бяньчжоу до Гуаньчжуна было еще велико, а это означало, что армия восстания сюда не добралась, и армия "Сюаньву" не сдалась.

В Бьянчжоу Ли Йе услышал, что Ли Кэйонг занял у Даданьской секты десятки тысяч солдат и присоединился к Шатуо, чтобы отправиться на юг на службу императору.

В то время как Ли Йе возглавлял армию Пинлу на юге, ситуация в битве Гуаньчжона менялась.

Ночью большая палатка была ярко освещена, и Ли Йе изучал карту. Сонг Цзяо поднял занавес, чтобы войти в палатку с последними новостями из Чёрного кабинета.

"Как там ситуация с войной в Гуаньчжоне?" Ли Йе посмотрел на неё и спросил, когда увидел, как Сон Цзяо входит в палатку.

Сонг Цзяо немного устала, и ее очаровательное лицо было немного бледновато в данный момент. Неизвестно, как долго она не отдыхала, что сделало ее взгляд немного более деликатным. Теперь это было время, когда "Черный офис" работал на высокой скорости. Новости постоянно поступали отовсюду, которые ей нужно было организовать вовремя.

"Чжэн Тянь проиграл". Сонг Цзяо был лаконичным и всеобъемлющим, информируя его о худших новостях.

Ли Е не паниковала, подав сигнал Сон Цзяо сесть. Он налил миску воды и передал ей. Он вернулся на скамейку генерала и сел. Теперь он был готов внимательно слушать. "Расскажите мне подробности".

После питья воды Сун Цзяо опустил чашу с чаем, собрал дыхание и добавил: "Когда комиссары Шуофана, Сясуя и Цзиньцзюаня привели свои войска в Фэнсян, Чжэн Тянь сделал себе имя. В то же время Хуан Чао был в ярости и приказал премьер-министру Шан Жаню возглавить основные силы Армии Восстания, чтобы начать третью атаку. Чжэн Тянь устроил ловушку на склоне Лонгвей и полностью разгромил Шан Ранга. Затем он обезглавил 200 000 солдат и направился в Чанъань".

"В это время комиссар Чжэн Тянь Ван Чунжун, комиссар Ичэн Ван Чучунь и комиссар Сясуй Туоба Сигун направили свои войска в сторону Чанъана. Хуан Чао был шокирован, увидев сотни тысяч солдат всего в десятках миль от него, поэтому он сбежал от Чанъана. Как только Хуан Чао ушёл, комиссар из Цзинъюаня сначала добрался до Чанъаня, чтобы взять кредит у Хэчжун, Ичэн и других комиссаров, которые добрались туда позже. Он добрался до Чанъана, не сообщив об этом другим комиссарам, но его войскам не хватало дисциплины. После того, как они вошли в Чанъань, они начали насиловать и грабить, создавая беспорядки".

"Когда Хуан Чао узнал о ситуации, он вернулся в Чанъань и предпринял контрнаступление. Войска были застигнуты врасплох ответной атакой и, таким образом, потерпели полное поражение. Во время нападения были убиты комиссары Шуофан и Цзинъюань. Чжун, когда Ичэн и другие войска узнали, что войска Шуофана и Цзинъюаня разгромлены, они тоже были шокированы и отступили обратно в свои вассальные государства. Тогда Хуан Чао снова оказался в безопасности на своем месте Чанъань, а армия восстания была еще более сильной. К ним присоединилось больше государственных комиссаров, и даосисты горы Чжуннань даже помазали Хуан Чао титулом "император Сюаньву"!".

После прослушивания подробностей, Ли Йе испытывал смешанные чувства и не знал, что сказать.

Через мгновение он язвительно улыбнулся, покачал головой и добавил: "После этой битвы солдаты и лошади вассальных штатов отступили. Чжэн Тянь понес большие потери. Даже если он намеревался убить их, он был бессилен достичь этого. В лучшем случае, он мог только сжиматься до Фэнсяна, в то время как сила Хуан Чао была усилена, что сделало его еще более трудным для поражения".

Сон Цзяо спросил: "Что же нам теперь делать, когда ситуация такова? Армия пришла издалека, и их ежедневное потребление зерна огромно. Не говоря уже о том, что люди должны есть во время транспортировки зерна. Несмотря на то, что Пинглу создал запасы продовольствия за эти пару лет, он все еще не может позволить себе такое потребление. Если война будет продолжаться год или два, независимо от того, победим мы или нет, Пинглу будет затянут".

Ли Йе без колебаний добавил: "Мы определенно не можем отступить из-за расстояния. Я имею в виду, что если мы отступим на этот раз, и ситуация снова потребует развертывания войск, то это будет стоить еще больше продовольствия и больше шума, не говоря уже о суете, которая не способствует моральному духу". Что касается потребления зерна на этом пути, то с помощью реки Цзи и речной банды это будет не так серьезно".

Сказав это, Ли Йе сделал небольшую паузу и добавил: "Конечно, мы не сможем поставлять зерно в одиночку, мы должны прибегнуть к помощи вассальных государств на этом пути".

Сонг Цзяо горько улыбнулся и сказал: "Просить вассалов поставлять продовольствие - отнюдь не легкая задача".

Ли Йе сказал с уверенностью: "Нетрудно их убедить".

Глаза Сон Чжиао загорелись и спросили: "У тебя есть идея?"

Ли Йе добавил: "Нетрудно придумать одну".

Сонг Цзяо закатила глаза и спросила: "Хочешь пойти на войну?"

Ли Йе ответила: "Если мы победим сильного врага, мы заслужим заслуги и импульс. В то же время, мы бы продемонстрировали силу. К тому времени, если мы потребуем, чтобы вассальные государства дали нам пищу, они будут повиноваться, вольно или невольно".

Сон Чжиао спросил: "С кем мы боремся?"

Ли Йе ответил: "Чжу Вэнь".

Сонг Цзяо была поражена сначала, а потом собралась. Чжу Вэнь заслужил себе репутацию. Благодаря разведданным, собранным в "Черном офисе", она смогла рассказать Ли Е все отмеченные подробности о нем. "Чжу Вэнь начинал как негодяй на улицах. У него есть еще два брата, и люди зовут его Чжу Асань. Его отец умер, когда он был маленьким, поэтому он жил с матерью, которая боролась за выживание. Хотя его семья всегда боролась, он был ленивцом. Без нормальной работы он каждый день воровал и попадал в неприятности. Часто его избивал хозяин".

"Хозяин часто ругал его за то, что он не работал на ферме. Но он защищал, что только рифф-лофф работал на фермах, и что настоящий мужчина должен быть амбициозным. Он отказался делать работу на ферме для своего хозяина всю свою жизнь. Ему повезло, что мать его хозяина любила его и заботилась о нем, как она считала Чжу Вэнь кем-то особенным. В противном случае он был бы выгнан много раз. Когда он вырос, Чжу Вэнь попросил у престарелой матери своего хозяина лук и стрелы. Он часто ходил на охоту в горы со своим вторым братом и каждый раз возвращался с чем-то. Жизнь была намного проще, так как он хорошо умел охотиться".

"Когда Хуан Чао был на подъеме, Чжу Вэнь сказал своему второму брату, что поистине великий человек должен добиваться великих вещей. Или вступить в армию, или стать вором. Теперь появилась возможность. Его второй брат подумал, что в этом есть смысл, поэтому они присоединились к Хуан Чао, оставив старшего брата заботиться о своей матери".

"Следуя за Хуан Чао, Чжу Вэнь быстро заслужил признание Хуан Чао своими зрелищными выступлениями". Он поднялся в звании, стал начальником Доверенной армии и заслужил много похвал. После того, как Хуан Чао занял Чанъань, он позволил Чжу Вэню собрать армию на мосту Вэй, а позже Чжу Вэнь стал командующим юго-восточной армией. Когда он возглавил командование из Тунгуань, он редко проигрывал. Теперь он захватил важный город Дэнчжоу".

После доклада Сон Цзяо сделал вывод: "Короче говоря, Чжу Вэнь - военный сержант. Заработал себе репутацию в кровавых боях и с ним нелегко ладить. Сейчас с его боевым послужным списком, его темп процветает. Со многими солдатами и лошадьми, он не легко победить".

Ли Вэй не ожидал такого подробного отчета о Чжу Вэне. Разведывательная работа Сон Цзяо была скрупулезной. До переселения он знал только то, что Чжу Вэнь сверг династию Тан и основал династию Хулян. И что он был самым престижным героем в конце правления династии Тан. Он засмеялся и добавил: "Вам даже удалось собрать информацию из его детства?"

Сон Цзяо подняла тонкий маленький подбородок и с гордостью добавила: "Мы поместили шпионов в армию Чжу Вэня. И он всегда хвастался, когда был пьян. Все эти слова были услышаны моим народом. И не только это, но и то, что Чжу Вэнь втайне считает Лю Сю своим кумиром. Он часто использовал известную поговорку Лю Сю: "Если хочешь быть офицером, будь сильным". Если хочешь жениться, убедись, что она красивая."

"По словам второго брата Чжу Вэня, он пристрастился к дочери генерального инспектора в Сунчжоу, когда был ещё маленьким ребёнком. Он поклялся сделать ее своей женой. Теперь у Чжу Вэня и его второго брата высокий статус. Его брат женат, но это не так. Предполагается, что он найдёт свою любовь детства".

Ли Йе чуть не уронил подбородок на землю от шока. "Ух ты! Я не знал, что в нем есть та сторона."

Сон Чжиао посмотрел на него и сказал: "Почему у него не может быть такой стороны? Ты подозреваешь правдивость моей информации?"

"Я не осмеливаюсь." Ли Йе засмеялся вслух. В конце концов, он сказал серьезно: "Он действительно необыкновенный человек, который совершил необыкновенные вещи".

Сон Цзяо фыркнул и добавил: "И ты всё ещё хочешь с ним бороться?"

"Конечно, я должен бороться с ним!" Ли Е уверенно добавил: "Среди хаоса, царящего в Центральной равнине, Чжу Вэнь - самый сильный. С кем мне еще сражаться? Я не та старуха, которая ест хурму, которая придирается только к мягким. Причина, по которой Чжу Вэнь оккупировал Дэнчжоу - защита от армии с севера Сянгана. За пределами Тунгуаня не будет никаких заклятых врагов, пока мы победим Чжу Вэня. К тому времени мы сможем собрать всех солдат и лошадей из городов и направиться прямо в Гуаньчжун. А после этого сразиться до смерти с Хуан Чао в Чанъане!"

Сон Чжиао увидела, что Ли Йе серьёзно, и спросила: "Ты правда хочешь сражаться?"

Ли Йе кивнул, потом встал и пошел перед картой. Через мгновение он добавил: "Если мы хотим напасть на Дэнчжоу, нам нужно пройти через территорию армии Чжунву. Я слышал, что армия Чжунву уже сдалась Хуан Чао?".

Сонг Цзяо остановилась перед картой, посмотрела несколько раз, потом внезапно улыбнулась и добавила: "Если ты действительно хочешь сражаться с Чжу Вэнь, мы можем убедить армию Чжунву перейти на нашу сторону". Теперь Ян Фугуан - суперинтендант армии Чжунву. Он был евнухом, который когда-то намеревался убедить Ван Сяньчжи служить стране. Несмотря на то, что он евнух, он верен и патриотичен. Если бы вы могли организовать встречу с ним, это не выходит за рамки возможности объединиться с ним. Тогда вы двое могли бы попытаться убедить комиссара Чжунву в том, что он будет с вами".

У Ли Йе были свои подозрения, поэтому он спросил: "Могла ли армия Чжунву быть так легко убеждена?"

Сонг Цзяо закатила глаза на Ли Йе и добавила: "Хотя армия Чжунву сдалась Хуан Чао, все же, действительно ли он верен Хуан Чао? Он просто пропустил Хуан Чао, когда Хуан Чао прошел мимо Чжунву год назад. В конце концов, ты принц Ань, и ты привел 100 000 сильных бригад. Если ты прибегнешь к помощи Ян Фугана, то не исключено, что ты убедишь его быть верным императорскому двору".

Ли Йе кивнул и сказал: "В таком случае, я позволю Лю Дажену вести армию вперёд медленно, а Шанъгуань Цинчэну возглавить кавалерию и догнать их". Мы с вами отправимся в Сючжоу на встречу с Яном Фуганом".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 190 Сделать мир хаосом, Править миром**

Дэнчжоу.

В сумерках солнце садилось на горизонт, и золотое солнце светило над городом. Разоренный войной город был покрыт слоем золотого света. Перед упавшей башней ворот стоял дородный генерал в золотых доспехах, положив руку на нож и оглянувшись вокруг.

У него было угловатое лицо, глаза как у орла, а талия как у сосны. Он был могущественным, необыкновенным и полным движения. Но когда люди смотрели на его лицо, они знали, что ему за тридцать. Позади него было несколько генералов и компания доверенных солдат в доспехах. Они смотрели на генерала в золотых доспехах с благоговением.

Генерал в золотой броне был Чжу Вэнь. Он не говорил, как не говорили и люди позади него.

Разрушенная парапетная стена была испачкана кровью, упавшие флаги были разрушены, но на вершине городской стены не было трупов. Солдаты и гражданские повсюду забивали. Они посылали к городской стене дерево, камень и другие вещи, чтобы восстановить разрушенную ими лично городскую стену. Какая оживленная сцена в самом разгаре!

Они приложили много усилий, чтобы ворваться в Дэнчжоу, но для его охраны им понадобилось бы больше усилий.

Чуть позже, на вершине городской стены, группа даосцев направилась к Чжу Вэню и отдала ему честь. Их было пятеро. Головой их был старик пятидесятилетнего возраста, который держал в руках хвощной веник. Четыре человека позади него были в сорокалетнем возрасте с длинными мечами на спине.

Чжу Вэнь узнал их. Это были даосы горы Чжуннань и знаменитые "Четыре меча Чжуннаня". Они последовали за Хуан Чао, чтобы сражаться на поле боя в течение многих лет. Обычно они охраняли Хуан Чао и много раз спасали жизнь Хуан Чао в хаосе.

Как бывший доверенный генерал Хуан Чао, Чжу Вэнь был хорошо знаком с даоистами горы Чжуннань и знал их силу. Эти люди могли вести битву, как острые ножи, и брать головы вождей врагов посреди армии, как доблестные генералы, очень могущественные и загадочные.

Однако сам Чжу Вэнь был на 9-м уровне Ци-рефининга, поэтому он не обращал внимания на Чжуннаньские четыре меча, которые также были на 9-м уровне Ци-рефининга. Он знал, что не сможет пройти несколько раундов в их мечном построении, но он был генералом, а не убийцей Цзянху.

"Почему вы приехали в Дэнчжоу вместо того, чтобы охранять Ваше Величество в Чанъане?" Чжу Вэнь громко спросил со сложенными руками. Даосисты горы Чжуннань имели высокое положение в повстанцах, но Чжу Вэнь их не боялся. Он никого не боялся. Даже если он не был генерал-ветераном, который был известен своими боями с b.l.o.o.d.y, или он был просто негодяем, который еще не вступил в армию, власть, которой он восхищался, был только он сам.

У головы даосца было длинное лицо и белая кожа. Несмотря на то, что ему было за пятьдесят, он все равно выглядел нежным, в лучшем состоянии, чем женщины из n.o.ble. Он утверждал, что он Вуязи. Он был старейшиной даосской секты горы Чжуннань и его культивирование было непостижимо, но Чжу Вэнь всегда не любил его и чувствовал, что он был как евнух.

Удерживая хвощной венчик, Уязи улыбнулся. "Ваше величество берет на себя руководство битвой в Гуаньчжун с помощью помощников премьер-министра, и они только что разгромили Чжэн Тянь, так что у них не будет никаких проблем". Однако генерал Чжу остается один за пределами границ, чтобы противостоять грозным врагам с центральных равнин и охранять ворота Гуаньчжуна, что очень важно, поэтому мы пришли вам на помощь".

Чжу Вэнь сказал без выражения лица: "Что ж, спасибо всем вам".

Он сказал "спасибо", но выглядел беззаботным. Видимо, по его мнению, бой на поле боя был открытым и за бортом, поэтому ему не нужны были эти даосцы. Его и его элиты было достаточно, чтобы атаковать города, грабить земли и в одиночку брать на себя командование. Это была его основная сила и уверенность.

Уязи понимал мысли Чжу Вэня, но он не сердился и остался улыбнутым. "Вы занимаете Дэнчжоу с горами на западе, восточную столицу на севере и Сяньян на юге, так что вы, действительно, можете сделать много вещей, но Дэнчжоу находится под юрисдикцией комиссара востока Шаннань, поэтому армия Сяньяна не будет сидеть сложа руки. К тому времени, чтобы контролировать северный оплот войск Танской империи на юге, вы должны обезопасить восточный фланг, а на востоке...".

Чжу Вэнь с нетерпением ждал литературной длинной речи Уязи. Раньше он был негодяем и мало читал, поэтому терпеть этого не мог. Не дожидаясь, пока другая сторона закончит разговор, он помахал руками, чтобы прервать его. "Лю Чжун в Сяньяне - трус". Если я не нападу на его Сяньян, он поблагодарит Г.О.Д., так что для него невозможно послать свои войска на север, чтобы напасть на меня".

Лю Журун, комиссар, который взял на себя ответственность за Шаннань на востоке в Сяньяне, сказал: "Сегодня мы позволили мятежникам бежать, но в будущем, возможно, у нас будет возможность сделать большое достижение" и отказался от хорошей возможности преследовать и нападать на врагов.

Чжу Вэнь продолжил: "Что касается комиссара Чжунвоу на востоке...". Он фыркнул. "В прошлом году, когда моя армия пересекла границу, он обратился к нам. Он тоже трус. Теперь, когда я оккупирую Дэнчжоу, он будет жаждать приехать ко мне в гости и не посмеет сражаться против меня".

Чжу Вэнь был вспыльчив, но Вуязи не злился. Слушая его комментарий о ситуации, Вуязи оценил его. Как будто смотрел на необработанный нефрит, он улыбался ярче. "Не стоит слишком беспокоиться о Чжоу Цзи, комиссаре Чжунвоу, но вы должны помнить Ян Фугана, инспектора".

"Ян Фугуан?" Чжу Вэнь, конечно, помнил его, потому что В.А.Н.Г. Сяньчжи был вынужден сдаться им. Он слегка нахмурился. "Сколько неприятностей может сделать евнух? Я не смотрю вниз на евнухов, но правда в том, что ни один из них не является хорошим и что никто из них не может сделать большие вещи. Тиан Линци, лейтенант царской гвардии, тоже ни на что не годен".

Тянь Линцзы был готов охранять Тунгуань, но он не мог сдержать свой отряд, чтобы быстро пройти маршем. Когда они отправились в путь, еда и припасы были плохо устроены. В результате, он еще не прибыл в Тунгуань, Тунгуань был объявлен потерянным, так что он мог бежать только в панике.

Все в мире знали царскую гвардию и лейтенанта царской гвардии. Даже император был подвержен его принуждению. Однако этот лейтенант царской гвардии потерпел поражение, даже не увидев мятежников, которые уже давно стали шуткой среди мятежников.

В глазах Чжу Вэнь, такой добропорядочный ничто не мог господствовать только в Чанъань. Когда он действительно был на поле боя, он был бы в порядке, если бы он не столкнулся с мощной армией, но если он это сделал, он должен быть убит.

Тем не менее, Уязи покачал головой и сказал серьезно: "Другие евнухи, возможно, не стоит упоминать, но этот Ян Фугуан - не простая фигура". Большинство евнухов пришли из Фучжоу, так же как и Ян Фугуан, который был кастрирован в Фучжоу, а затем он пришел в Чанъань с большого расстояния. Однако при входе в императорский дворец он был еще подростком, и у него уже были хорошие боевые искусства, поэтому вскоре он получил признание и был усыновлен как приемный сын могущественным евнухом. Всего за несколько лет он выделился из соревнований, т.е. в Императорском дворце, и занял высокое положение. Но он не довольствовался статус-кво и хотел лучшего будущего, поэтому добровольно взял на себя руководство войсками в ва-сальском государстве".

"Когда он прибыл в Ва.с.с. государство, хотя и был евнухом, он вскоре получил некоторое признание солдат в армии Ва.с.с. государства. Это произошло не только потому, что он обладал высокой культурой, но и потому, что он был щедрым и праведным, а также открытым и над головой, отличавшимся от общих евнухов. И всякий раз, когда шла война, он отправлялся на линию фронта, чтобы лично командовать сражением. Его техника была очень умна, поэтому он выиграл много сражений. С тех пор, как вы вступили в армию, вы следовали за Вашим величеством, так что у вас было мало шансов сразиться с Ян Фуганом, но войска Сяньчжи сильно пострадали от Ян Фугана. Каждый раз, когда они сражались против него, они понесли большие потери".

Говоря об этом, Уязи сделал паузу. Он раскрыл секрет Чжу Вэню. "Секта Бессмертия горы Мой Чжуннань стоит в решающем месте, и все даосские храмы около 500 километров должны подчиняться нашим приказам, так что у нас много информаторов. Даосский храм в Сючжоу не раз сообщал, что у Ян Фугана плохие намерения. После того, как комиссар Чжоу Цзи сдался мятежникам, он несколько раз тайно разговаривал с ним и часто показывал свои разные мысли, поэтому мы должны остерегаться его".

Чжу Вэнь отрегулировал свой шлем и выглядел несколько нетерпеливым. Он тоже не очень-то верил Вуязи. "По вашим словам, он не евнух, а редкий в мире герой! Он кастрирован, так что он даже не человек. Ожидайте интриги, схватки за власть и богатство и разгула вокруг, что еще он может сделать?".

Слова Чжу Вэня были очень ясны. Это была большая шутка, чтобы попросить его принять евнуха всерьез. Это был бой на поле боя, а не сюжет власти.

Вуязи сказал серьезно: "Он не человек не потому, что он не хочет, а потому, что он не может". Он не виноват. Фучжоу удален и беден, а простые люди там живут трудной жизнью. Бедные семьи не имеют еды и едва выживают, и их тоже угнетают богатые семьи. Они живут хуже, чем собаки. Кому какое дело, что он евнух? Для настоящего мужчины жить с достоинством и уважением важнее всего. По правде говоря, в Фучжоу родители найдут кого-нибудь, кто будет кастрировать их детей и отправит их в Чанъань. Евнухи не могли принимать свои собственные решения".

Чжу Вэнь был ошеломлён. Он мало что об этом знал. Он думал, что они были кастрированы после входа в Императорский дворец, но он не ожидал, что они будут кастрированы до входа в Императорский дворец, а затем они отправятся в Чанъань.

Чжу Вэнь помахал рукой. "Ну, я послал кого-то в Сюйчжоу, чтобы связаться с Чжоу Цзи и попросить его приехать ко мне. Если Ян Фугуан действительно имеет другие мысли, мы будем знать тогда, поэтому бесполезно сомневаться в нем сейчас".

По этой причине он не воспринимал Ян Фугана всерьез и не хотел тратить свое дыхание впустую. Так как он договорился, ему нужно было только посмотреть, приедет ли Чжоу Цзи в Дэнчжоу или нет.

Но Уязи сказал: "Боюсь, что к тому времени будет уже слишком поздно".

Чжу Вэнь был зол. "Что ты имеешь в виду?"

Вуязи не объяснил, а улыбнулся и сказал: "Почему бы мне не поехать за тобой в Сюйчжоу?". Если что-то случится, я могу предотвратить это и постараться не беспокоить тебя". В конце концов, на поле боя нет места ошибкам".

Чжу Вэнь, конечно, был рад, что Вуязи готов страдать до тех пор, пока не попросит у него солдат, чтобы помешать ему восстановить оборону города и организовать оборонные дела в Дэнчжоу. "Тогда я буду беспокоить тебя".

"С удовольствием".

Уязи вылетел из парапетной стены со знаменитыми Чжуннаньскими четырьмя мечами и сел на прекрасных лошадей, прикованных цепями к городским воротам, едущих по официальной дороге.

Через некоторое время глава "Четыре меча Чжуннаня" нахмурился и спросил Вуязи: "Зачем нам выполнять это неблагодарное задание для Чжу Вэня, который так высокомерен?".

Уязи остался улыбаться. "Все талантливые, кто не высокомерен? Маленький темперамент Чжу Вэня не так уж и важен. Что касается остального, не стоит просить больше".

Чжуннаньский Первый Меч хотел сказать больше, но колебался.

Вуязи некоторое время колебался и в конце концов сказал: "Могу только сказать, что мы, гора Чжуннань, в прошлом не жалели усилий для а.с. Хуан Чао, но отныне мы должны позволить Чжу Вэню произвести на нас хорошее впечатление".

Чжуннаньский первый меч какое-то время думал и вдруг что-то понял, заставив его содрогнуться. "Старший брат, говоришь?"

Вуязи вздохнул. "Это наставление мастера. У Хуан Чао есть Счастье, чтобы сделать мир в хаосе, но у него нет Счастья, чтобы править миром".

Среди пяти штатов в Чжунву, Сюйчжоу был столицей, а остальные четыре штата были аффилированными. Офис комиссара был в Сюйчжоу.

Ночью Чжоу Цзи, переодетый торговцем, покинул особняк комиссара через заднюю дверь. Опустив голову, он сел на тележку с овощами, которую только что разгрузили, и сел на заднюю часть тележки. Забрав деньги у стюарда, фермер, доставивший овощи, покинул переулок с тележкой, не глядя на Чжоу Цзи.

Фермер прошел с тележкой по переулкам и выбрал место, где было мало людей. Примерно через час он подошел к задней двери большого особняка. Фермер постучал в дверь и низким голосом сказал человеку, который высунул голову: "Он здесь".

Мужчина в особняке кивнул Чжоу Цзи, который затем зашел в особняк. Во главе с предыдущим мужчиной они пересекли коридоры и дворы и вскоре пришли в уединенный дом. Проводник постучал в дверь, и изнутри раздался пронзительный голос. "В чем дело?"

"Он здесь", - сказал слуга гида низким голосом, а затем он отошёл в сторону и отпустил Чжоу Цзи.

Прижав к себе край шляпы, Чжоу Цзи вошел в дом и быстро оглянулся. Эта комната должна была предназначаться для слуг. В ней не было ничего особенного. Кроме кровати, которая находилась рядом со стеной, там был только один квадратный стол из твердых пород дерева и четыре скамейки. Двухметровый мужчина в роскошной одежде, стоявший за столом, был Ян Фугуан, инспектор.

Чжоу Цзи снял шляпу, показав своё жёсткое, но слегка неприятное лицо. Он поклонился Ян Фугану сложенными руками и горько улыбнулся. "Инспектор Ян, мы в Сючжоу, так мы должны встретиться таким образом?"

У Яна Фугана было белое лицо без бороды, но у него были глубокие черты лица. Он выглядел не женственно, но немного грубоват. Но его кожа была нежной, поэтому он выглядел немного странно.

Ян Фугуан поприветствовал Чжоу Цзи и налил ему чашку воды из чайника. Он холодно сказал: "У меня нет выбора. Ты не видел сегодня посланника Чжу Вэня?"

"Да". Чжоу Цзи выпил немного воды. Положив чашку, он посмотрел на Яна Фугуана и сказал: "Чжу Вэнь попросил меня встретиться с ним. Эта просьба - слишком большая, но стоит ли поднимать такую шумиху?"

Ян Фугуан сел и посмотрел на Чжоу Цзи. Он медленно сказал: "Ты ведь готов прийти не только из-за моего слова? Почему ты готов прийти ко мне в таком виде, если не нашел ничего необычного и не чувствуешь себя странно и под угрозой?".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 191 Клятва**

Чжоу Цзи на мгновение замолчал. Ян Фугуан был прав. На территории армии Чжунву, если бы он не чувствовал реальную угрозу, как комиссар, он бы не пришел к Ян Фугану в таком виде.

Несколько лет назад повстанцы вторглись в Центральные равнины, и Сюэ Нэн, бывший комиссар Чжунву, был убит на поле боя. В то время Чжоу Цзи был всего лишь генералом. Он мог занять должность комиссара из-за рекомендации Яна Фугана, поэтому у него всегда были хорошие отношения с Яном Фуганом.

Когда Чжэн Тянь призывал различные войска вместе напасть на Хуан Чао в Фэнсяне, а Ли Янь (переименованный в Ли Сюань после восхождения на трон) приказал войскам каждого города восстановить Чанъань в Си-Чуане, Ян Фугуань много раз пытался проверить Чжоу Цзи и призывал его восстать против Хуан Чао и отправить войска на запад, но у Чжоу Цзи было много опасений и он не дал положительного ответа.

Пока Танская империя не падала, Чжоу Цзи был готов бороться против мятежников за Танскую империю, потому что он завоевал славу своего подвига, был вознагражден императорским двором и получил повышение. Если бы в будущем мир находился в хаосе, то это была бы его столица для вербовки войск, поиска способных людей и расширения войск. В конце концов, мудрый человек будет выбирать своего лидера и таланты не будут превращаться в н.о.тела.

Престиж и импульс были полезны во все времена и еще более полезны в трудные времена.

Но предпосылкой было то, что Чжоу Цзи не будет ухаживать за своими собственными руинами из-за этого, так что он не будет бросать хорошие деньги за плохим.

Говоря прямо, это была связь между риском и прибылью.

Чжоу Цзи не дал положительного ответа Яну Фугану, потому что чувствовал, что у армии Чжунвоу нет шансов прорваться через Тунгуань. Армия Чжунву насчитывала только десятки тысяч человек, поэтому, даже если бы они прорвались через Тунцгуань, невозможно было бы выехать на границу только с востока и отправиться в Чанъань для борьбы с Хуан Чао без координации с другими штатами ва-сал.

В хаотичном мире было очень важно добиться успехов, но основным требованием было самосохранение.

Но сейчас ситуация изменилась, потому что Дэнчжоу был захвачен в плен, а Чжу Вэнь также попросил Чжоу Цзи встретиться с ним, что было ясно, чтобы привязать его к той же лодке и не дать ему шанс колебаться и ждать и видеть.

"Что ты видел?" спросил Чжоу Цзи.

Ян Фугуан не скрывал этого. "Уверен, вы заметили, что в последнее время в городе появляется все больше даосов. С прибытием посланника Чжу Вэня город наполняется напряженной атмосферой, как темные облака, надвигающиеся на город. Когда я нюхаю, я чувствую запах крови".

Чжоу Цзи ничего не сказал. Как комиссар, он знал эти вещи.

Ян Фугуан холодно сказал: "Более того, я узнал, что когда Чжу Вэнь все еще нападал на Дэнчжоу, высокомерный Цинь Цзунцюань, который был генеральным инспектором Цайчжоу и всегда не подчинялся вашим приказам, уже послал гонца, чтобы связаться с Чжу Вэнем".

"Цинь Цзунцюань, этот старик! Его дикие амбиции отвратительны!" Чжоу Цзи был раздражён упоминанием Цинь Цзунцюаня. Цайчжоу был аффилированным штатом Чжунву, но Цинь Цзунцюань не был доволен Чжоу Цзи. Когда Хуан Чао па.с.с. прошел через границу, он взял на себя инициативу выйти из города и встретиться с ним. Он воспользовался возможностью набрать войска и, казалось, соперничал с Чжоу Цзи.

Ян Фугуан уставился на Чжоу Цзи и сказал: "Вы должны четко знать, чего хочет Цинь Цзунцюань". Он недоволен тобой. На этот раз, если он обратится к Чжу Вэню, очень трудно сказать, что произойдет в будущем. Вы должны знать, что я помог вам в этой должности, так что если Чжу Вэнь хочет контролировать Чжунвань... С Чжу Вэнем нелегко иметь дело!"

Ян Фугуан не сказал это ясно, но Чжоу Цзи понял, что он имел в виду.

Каждый новый император привозил бы своих придворных, поэтому, если бы Чжу Вэнь хотел, чтобы Чжунцзуньюй был послушен ему и полностью стал его собственной силой, он, скорее всего, поддержал бы Цинь Цзунцюаня, чтобы он стал комиссаром. Однако Цайчжоу имел хорошо обученную и могущественную армию, поэтому Чжоу Цзи не осмелился послать войска, чтобы легко атаковать его. У него не было малочисленных и слабых солдат, но если бы Цинь Цзунцюань был размещен в городе для его охраны, из-за его управления обороной города в Цайчжоу, Чжоу Цзи не смог бы прорваться через него за короткое время, так что это дало бы другим людям шанс.

Не только Цинь Цзунцюань жадно смотрел на должность комиссара. Многие люди хотели достичь некоторых успехов в неспокойном мире. Никогда не знаешь, когда появится много героев, и сила даосской секты горы Чжуннань также была повсюду...

Справедливости ради надо сказать, что способность Цинь Цзунцюань превосходила способность Чжоу Цзи, иначе Чжоу Цзи не был бы таким уж папашей и ничего бы с ним не сделал. Можно сказать, что ситуация Чжоу Цзи была бы хуже без Яна Фугана.

Глаза Чжоу Цзи покраснели и он сжимал кулаки. Ситуация действительно была сложной, поэтому было нелегко защитить себя, не говоря уже о достижениях. Никто не был в безопасности в неспокойном мире. Много раз, если кто-то шагнул вперед, он может добиться успеха или выйти за пределы искупления, но если он шагнул назад, он может умереть.

Ян Фугуан принял выражение Чжоу Цзи. У него не было выражения лица, но в глубине души он знал, что то, что он сказал, сработало. И теперь ему нужен был только настоящий тяжеловес, чтобы заставить Чжоу Цзи послушно слушать его.

Ян Фугуан медленно сказал: "Мой старый друг в Бяньчжоу только что написал мне, что комиссар Пинглу вёл сто тысяч солдат вниз по реке Цзи и вскоре прибудет в Бяньчжоу". Думаю, они почти на месте".

Сначала услышав эту новость, Чжоу Цзи был в шоке.

Это была бомба.e.l.l. Поскольку ситуация в Центральной равнине зашла в тупик, он мог себе представить, какое влияние на ситуацию окажут сто тысяч солдат. Это также может вызвать эффект сома.

Конечно, Чжоу Цзи не знал об эффекте сома, но он все еще мог понять ситуацию. Он в шоке сказал: "Комиссар Пинглу, Ваше Высочество принц Ан?"

Ян Фугуан улыбнулся и стал более уверенным в себе. "Да. Это Ваше Высочество Принц Ан сбил Вэй Баохэна и Лю Синшэня!"

"Ваше Высочество Принц Ан скоро прибудет в Бьянчжоу со ста тысячами воинов? Почему так внезапно? Он... У Вашего Высочества есть сто тысяч солдат?" Чжоу Цзи был ошеломлён. Неудивительно, что он был ошеломлён, потому что в штате Ва-Саль в нормальном состоянии не будет ста тысяч солдат, и было бы хорошо, если бы их было от тридцати до пятидесяти тысяч.

Только в армии государства Ва-Саль, которая защищала границы, было бы больше солдат, но не более ста тысяч. А Пинглу находился в том месте, где не было войны, так что там должно было быть только около тридцати тысяч солдат. Почему войска расширились до такого количества людей? Он мог вывести сто тысяч солдат, так что в армии Пинглу было как минимум сто тысяч солдат!

Чжоу Цзи был не только шокирован, но и приятно удивлён. Это именно то, что нужно было Яну Фугану, поэтому он начал не жалеть усилий, чтобы похвалить Ли Йе и приумножить для него силы. "Ваше Высочество Принц Ан вступает в должность в Пинглу по личному указу Вашего Величества, чтобы подготовиться к борьбе с мятежниками". Хотя мятежники не отправились в Пинглу, чтобы занять это хорошее место, обязанности Вашего Высочества Принца Ана не исчезнут. При постоянной поддержке доспехов и материалов со стороны императорского двора и с выдающимся талантом Вашего Высочества Князя Анна, немыслимо расширение армии до ста тысяч солдат за три года".

Чжоу Цзи успокоился и сказал серьезно: "Ты прав. Ваше Высочество Принц Ан - сын старого Принца Ан, как отец, как сын, поэтому его талант не будет плохим. Когда его короновали, он сбил Вэй Баохэна и Лю Синшэня. Он хорошо подготовился к Пинглу, где не было войны. После трёх лет акклиматизации у него теперь сто тысяч солдат. Это неожиданно, но имеет смысл!"

Слова Чжоу Цзи были полны восхищения.

Это был эффект престижа. Если бы Li Ye не сбил Wei Baoheng и Liu Xingshen и не выиграл похвалу и восхищение мира, то Zhou Ji не поверил бы, что Li Ye мог вести сто тысяч войск для того чтобы спасти императора.

Ян Fuguang думал, что время пришло, поэтому он больше не колебался, и он внезапно покинул место и поклонился. Он плакал в боли: "Настоящий человек должен был иметь grat.i.tude для доброты, быть верным и праведным, делать взносы в страну и иметь compa.s.s.sion для обычных людей! Императорский двор хорошо к вам относится. Теперь, когда страна в беде, и ты являешься ее хребтом, ты должен делать успехи для страны и убивать мятежников, чтобы ты мог войти в историю. Готовы ли вы предать императорский двор и быть ведомыми мятежниками, чтобы вы были прокляты навсегда?!".

После провозглашения Ян Фугуан был в слезах, но его взгляд был твердым, а спина - прямой. Никто не сомневается в том, что он проявит неукротимую волю даже перед лицом самых суровых испытаний.

Чжоу Цзи был очень тронут. Он быстро поклонился перед Ян Фуганом и разрыдался в слезах. "Так как страна находится в затруднительном положении, император движется на запад, и простые люди страдают, я разрываюсь от горя, и я хотел бы погибнуть вместе с повстанцами". Я слаб в силе, поэтому я не могу бороться с повстанцами в одиночку. Я не подчиняюсь приказам, потому что жду хорошей возможности сражаться до смерти на поле боя! Теперь, с твоей помощью внутри и с помощью принца Анна снаружи, даже если это трудно, я должен служить своей стране!".

Ян Фугуан был очень рад, поэтому он тут же встал с Чжоу Цзи и вытащил кинжал, чтобы перерезать им ладони. Их кровь капала в чашки. Они подменили чай на вино и дали кровную клятву.

Это была простая церемония, а не масштабная. Она была не более своеобразной, но еще более лаконичной, чем нынешняя популярная церемония клятвы крови.

Однако многие изменения в ситуации и направлении истории зависели от этой клятвы, которая была не чистой и не грандиозной.

После того, как они приняли решение, Чжоу Цзи сказал: "Посланник Чжу Вэня все еще находится на курьерской станции. Я устрою, чтобы кто-нибудь убил его прямо сейчас!"

Это было для того, чтобы подчинить питомца и выразить его твердую решимость и стойкость.

Ян Фугуан без колебаний сказал: "Ты не должен этого делать". У меня тут люди. Хотя они и не выдающиеся хозяева, но этого более чем достаточно, чтобы убить посланника".

Чжоу Цзи выразил свое безоговорочное доверие Ян Фугану.

Они оба были тронуты друг другом и собирались сказать что-то еще. Внезапно они услышали издевательство с крыши. "Я так тронут твоей преданностью Танской империи". К сожалению, ты не можешь убить гонца. Более того, на кону твоя собственная жизнь!"

"Кто?" Ян Фугуан и Чжоу Цзи были шокированы. Судя по звуку, он был на крыше. Но только что они не заметили его движений и не почувствовали его дыхания, что показало, что у него более высокое культивирование, чем у них. Кто еще в Сючжоу мог бы иметь более высокое культивирование, чем они?

Они посмотрели друг на друга и взлетели вместе. Они ударили по крыше, разбив ее прямо, и бросились из разбитого дерева и обломков.

На крыше Ян Фугуан и Чжоу Цзи встали рядом и сразу же увидели пять даосов.

Стоя на крыше соседнего двора, мужчина в возрасте пятидесяти лет держал хвощной венчик и издевался над ним с презрением. Со своими мечами на спине четыре даосца стояли высоко и низко на крышах и стенах двора с четырех сторон. У этих четырех людей была незапятнанная опора. Но, в отличие от обычных даосцев с неземным темпераментом, они выглядели яростными и жестокими. Очевидно, что они не были даосами, которые сосредоточились только на выращивании, но они пережили много битв b.l.o.o.d.y!

Увидев этих пятерых, Ян Фугуан и Чжоу Цзи стали серьезными. Они могли чувствовать сильное давление с других сторон, как гора Тай, надавливая на головы, заставляя их затаить дыхание.

Как комиссар во внутренних районах Центральных равнин, на месте непрерывной войны, выращивание Чжоу Цзи было не низким. Он прорвался через Ци-рефининг среднего уровня и достиг 7-го уровня Ци-рефининга. А Ян Фугуан приехал из императорского дворца. Он имел на один уровень выше, чем Чжоу Цзи, и был на 8-м уровне Ци-рефининга!

Но теперь Ян Фугуан ясно почувствовал, что каждый из пяти даосцев оказал на него большое давление, что показало, что они все были на 9-м уровне Ци-рефининга!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 192 Совещание**

Особенно даосист с хвощным венчиком, его давление было явно сильнее, чем у остальных четырех. Он не был на обычном 9-м уровне Ци-рефининга, но, скорее всего, он достиг Великого Завершения на 9-м уровне Ци-рефининга и даже частично попал в Царство Фундамент-строительства!

Такие люди, скорее всего, происходят из пяти крупных даосских сект. В этот момент Ян Фугуан был уверен, что это даосцы с горы Чжуннань. Пенглай был на востоке, Шушань - на западе, Сюэлуй - на севере, Дунтин - на юге. Но даосцы этих даосских сект не могли появиться в Сюйчжоу.

Однако Ян Фугуан был шокирован тем, что все пятеро из них находились на 9-м уровне Ци-переработки. При нормальных обстоятельствах даже даосская секта горы Чжуннань не смогла отправить столько могущественных даосов. Ян Фугуан слышал о битве на горе Нюшоу. Нангун Дийи в одиночку сражался с Чжуннаньскими четырьмя мечами и разбил их так, что им пришлось отступить.

В то время Нангун Дийи был только на 9-м уровне Ци-рафинирования, но ему удалось уничтожить знаменитое образование Чжуннаньских Четырех Мечей, которое показало, что их выращивание не достигло 9-го уровня Ци-рафинирования. Но теперь... четверо даосов с четырех сторон были явно Чжуннаньскими Четырьмя Мечами.

Ян Фугуан мобилизовал Духовного Ци в океане Ци, купаясь в белом свете. Он наклонился, чтобы посмотреть на Уязи и чихнул: "Как даосская секта Танской империи, вы нанесли вред Танской империи". Даосская секта горы Чжуннань, несомненно, заставила нас сесть и обратить на себя внимание. Вы ничем не отличаетесь от варваров на северной границе, которые нарушают границы".

"Удача Танской империи подошла к концу, и ей суждено упасть. Простые люди могут идти только по течению, и они не могут бороться с судьбой". Теперь на трон взошел император империи Ци. Чжуннаньская гора а.о. помогла новому императору подняться на трон, так что мы, естественно, извлекли большую пользу. Это было обычным делом, что мы могли поделиться некоторой удачей неба и земли. Как видите, Счастье Чжуннаньской горы процветает, и культиваторы взмывают ввысь. Это доказательство. Значит, мы не вредим стране, а спасаем ее".

Стоя на высоте, Уязи спокойно говорил в тоне пропаганды истины. Он намеревался поймать Яна Фугуана и Чжоу Цзи без боя, потому что не хотел сражаться с армией Чжунву лицом к лицу. Это был подарок, который он хотел подарить Чжу Вэню, поэтому он произнес еще несколько слов.

Ян Фугуан скрежещал зубами, и его темп продолжал расти. Он наращивал силу своей атаки. Несмотря на то, что он был окружен могущественными врагами, он не боялся. Худшим результатом его верности стране была только смерть, но он не боялся смерти. Он смотрел на Вуязи. "Ерунда! Страна находится в затруднительном положении, поэтому, как и чиновники Танской империи, вы должны спасти страну, но вы пользуетесь ситуацией, чтобы совершить злые поступки. Ваш поступок ничем не отличается от действий бандитов".

"Упрямый!" Уязи храпел и был нетерпелив. Как будто его ужалил муравей, он потерял терпение и не хотел тратить время впустую, чтобы пришла армия Чжунву. "Так как ты не можешь быть цивилизованным, то я отправлю тебя в Е.И.Л.! Так как ты хвалишь себя за верность, то умри вместе с Танской империей!"

Как только Уязи закончил говорить, Чжуннаньские Четыре Меча начали атаку.

Лицо Чжоу Цзи бледнело, руки слегка дрожали. Он был в панике.

Ян Фугуан был бесстрашен и был готов умереть за свою страну. Он ясно знал, что верные чиновники и солдаты пожертвовали своей жизнью, чтобы служить стране, но лишь немногие из них смогли добиться успеха и запомниться людям, и большинство из них погибли неизвестными на поле боя. Он никогда не ожидал, что он может жить, чтобы увидеть уничтожение повстанцев, чтобы увидеть серебряную подкладку в облаках, так что он может вернуться домой во славе. Он был готов умереть в шторм, на поле боя!

По мере того, как обе стороны собирались сражаться, выражение Вуязи изменилось. "Подождите!"

Потом он посмотрел на север, бдительно.

Четыре меча Чжуннаньцев уже держали руки на рукоятке меча, но теперь они остановились и одновременно посмотрели на север.

Все они были на 9-м уровне Ци-рефининга и обладали мощным Духовным Ци, поэтому в этот момент их острое чутьё подсказало им, что к ним приближаются хозяева.

Из-за более низкого уровня возделывания, Ян Фугуан и Чжоу Цзи посмотрели на север, увидев движения других сторон. Они не знали, кто придет, и не думали, что кто-то придет, чтобы спасти их. Никакие силы вокруг Сючжоу не были достаточно сильны, чтобы бороться с этими пятью людьми, которые находились на 9-м уровне Ци-переработки. Так как не было сил, кто придет их спасать? Кто осмелился их спасти и кто смог их спасти?

Но они не думали, что Уязи обманывал их, так как в этом не было необходимости.

Сегодня вечером луна была очень яркой и высоко на небе. Там тоже было много звезд. Млечный Путь лежал за Пустотой, ярко сиял.

На величественной башне ворот четыре человека встали против ветра и улетели навстречу им, их одежда трепетала.

Очень скоро они были недалеко. Это были мужчина и три женщины. Мужчина спереди был высокий и прямолинейный. Он держал складной вентилятор.

"Я польщен вашим гостеприимством."

Три женщины раскинулись, каждая из них занимала крышу. Мужчина с откидным вентилятором подошел случайно, как будто не зная об опасной ситуации перед ним. Во дворе вдали от всех, он остановился и встал на крышу. Он сложил руки, чтобы отдать честь: "Если я испортил вам боевое настроение, я прошу прощения".

Ян Фугуан и Чжоу Цзи понятия не имели, что происходит, потому что оба не знали этого человека и не понимали, что он имел в виду. Лицо Уязи потемнело, и он почувствовал колебания Духовного Ци с другой стороны. Он также был на девятом уровне переосмысления Ци.

Кроме этого молодого человека, у трёх женщин также было сильное дыхание. Он был немного напуган, потому что не знал, кто они. Было невероятно, что все они имели такое мощное культивирование, потому что все люди в мире, которые находились на 9-м уровне Ци-рефининга, были в бывших Чанъань и настоящих даосских сектах и границах. Почему эти четыре человека, которые находились на 9-м уровне Ци-рафинирования, появились во внутренних районах Центральной равнины?

Все эти три женщины были очень красивы, но кто они?

Тем не менее, у Вуязи было важное дело, поэтому у него не было намерения связываться с ними. Он не думал, что у кого хватит смелости разрушить бизнес на горе Чжуннань, потому что никто в даосских сектах по всему миру не осмеливался на это. И он не думал, что у этих четырёх человек, которые были на 9-м уровне Ци-рефининга, тоже хватит смелости сразиться с ними.

Поэтому Уязи холодно сказал: "Пока гора Чжуннань занимается делами, неуместные люди должны держаться подальше". Не заставляйте меня повторять это".

Изначально Вуязи думал, что другая сторона испугается или, по крайней мере, объяснится, извинится и побьет поспешное отступление. Но другая сторона не обратила на него внимания. Вместо этого он посмотрел на Яна Фугуана и вежливо спросил: "Здесь ли инспектор Ян и комиссар Чжоу из армии Чжунву?".

Когда он задал этот вопрос, Ян Фугуан и Чжоу Цзи имели надежду в своих сердцах. "Придет ли он спасти их?"

"Я Чжоу Цзи!"

"Я Ян Фугуан. Герой, кто ты?"

Молодой человек был внезапно просветлён. Он снова поклонился. Видимо, он был хорошо образован. "Инспектор Ян, комиссар Чжоу, простите за мое невежество." После салюта он выпрямился. Он открыл складной вентилятор и мягко покачал его на груди. Когда Ян Фугуан смотрел в сомнении, а Уязи смотрел в гневе, он медленно сказал: "Я Ли Йе".

Все были ошеломлены. Зачем принцу Ань Ли Йе приезжать в Дэнчжоу? Немедленно Ян Фугуан и Чжоу Цзи очень обрадовались, поэтому быстро поклонились. "Ваше Высочество принц Ан!"

Ли Йе спокойно улыбнулся. "Не нужно быть таким вежливым. Невежливо с моей стороны приходить, чтобы поспешно тебя побеспокоить". Пожалуйста, простите меня."

"Ли Йе!" Вуязи тут же скрежет зубами. Было очевидно, что гора Чжуннань и Ли Йе затаили обиду. Ли Йе впитал в себя бассейн зеленых лотосов в том году. Спустя столько лет гора Чжуннань уже подтвердила это, но у них просто не было времени на то, чтобы причинить ему неприятности. В конце концов, Хуан Чао начал восстание, в то время как Ли Йе был далеко в Пинглу.

Говорят, что когда враги встречаются лицом к лицу, их глаза пылают ненавистью. Увидев Ли Йе, Уязи больше не мог этого выносить. "Ты осмеливаешься предстать перед нами! Убей его!"

Четыре меча Чжуннаньцев одновременно сняли свои мечи с ножен. В них была такая ненависть, что они хотели проткнуть десять тысяч отверстий в теле Ли Йе, чтобы выпустить себя наружу.

Однако, прежде чем они сделали ход, аномалии случились под их ногами. Внезапно на крыше появилась большая дыра, и две зелёные цепочки из листьев вышли, как острые стрелы!

Четыре фехтовальщика отступили по очереди и одели свои мечи в сторону приближающихся цепей из листьев. Мгновенно цепи листьев лопнули и превратились в листья, летящие по всему небу. Они выстрелили в головы четырех человек, как бесчисленные летающие мечи.

В то же время кусок белого шелка длиной в несколько метров, как Млечный Путь, быстро атаковал четырёх мечников с неба. Белый шелк покрыл небо и солнце, как полог небесный. Один из концов белого шелка держали в красной руке.

Все это время Ли Йе стоял, не двигаясь ни на дюйм.

Выражение Вуязи изменилось, когда он увидел сцену. Он кричал: "Летающие листья и цветы и белый шелк могут убить человека и демона". Чрезвычайно красивые женщины. Вы старшая и младшая жрицы Пенглая!"

Старшая и младшая жрицы Пенглая появились только в Пинглу, но их репутация распространилась по всему миру. Вуязи не видел их лично, но слышал об их характерных навыках.

Лицо Вуязи сразу же потемнело. Пять крупнейших даосских сект в мире были не одного происхождения, а заняли своё место и имели свои особенности. Таоистские секты вышли в мир и вписались в конкурсы мира, но на самом деле это было также соревнование среди пяти крупнейших даоистских сект.

Перед тем, как Уязи начал драться, в ночном небе был слышен мелодичный звук Сяо. Иногда он был ясен, как звук иволги; иногда он звучал, как горный поток; иногда он был чист, как звук весны.

В сопровождении звука Сяо с ночного неба падал тяжелый снег, и мороз быстро распространялся под ногами всех.

Старшая и младшая жрицы, две против четырех, были в невыгодном положении, но ситуация немедленно изменилась со звуком Сяо, тяжелым снегом и морозом.

На этот раз Вуязи не мог не сделать шаг назад. Его лицо слегка подергалось. Он уставился на женщину с фиолетовой каемочкой на дальней крыше. "Если вы не испытали на себе реку И, вы не узнаете ее холод. Звук нефрита Сяо заставит сотню призраков вернуться! Сонг Цзяо из Секты Белого Оленя?! Это ты. Ты на самом деле в сговоре с Ли Йе!"

В тот день Сонг Цзяо отправилась на гору Нюшоу с горы Чжуннань, но позже она исчезла, как бассейн с зелёными лотосами. Даосисты горы Чжуннань естественно узнали её.

Уязи была несчастна. Холод реки И был методом контроля диапазона. Сонг Цзяо не очень хорошо сражался в одиночку, но при сотрудничестве со старшими и младшими жрицами Чжуннань легко держал в руках четыре меча Чжуннань.

Кроме того, "Летающие листья и цветы" славились загадочной и странной скоростью и были идеальны, когда координировались с Холодностью реки И. Плюс к этому, когда старшая жрица устраивала неприятности на стороне, Чжуннаньским четырем мечам было тяжело выполнять мечное построение. Они были подавлены.

Уязи уставился на Ли Йе. Видя, как Ли Йе все еще стоит неподвижно вдали, размахивая веером, его глаза покраснели.

Ян Фугуан и Чжоу Цзи слышали только о репутации Ли Йе, имеющего дело с Вэй Баохэном и Лю Синшэнем, но они не знали, что под его командованием было столько мастеров. Как только они начали атаку, Чжуннаньские четыре меча были подавлены. Они были поражены и обрадованы.

"Ли Йе"! Раз ты ищешь смерти, я помогу тебе!" Размахивая хвощным венчиком, Уязи внезапно напал. Он прекрасно знал, что Четыре меча Чжуннаня не могут ему помочь, так что только он мог иметь дело с Ли Йе. До тех пор, пока он мог убить Ли Йе, с его выращиванием на частично фундаментной сцене, не было бы проблем иметь дело со старшими и младшими жрицами и Сонг Цзяо, когда у него было время.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 193 Альянс**

Вуязи не знал, как Ли Йе может достичь 9-го уровня переработки Ци. Прошло всего семь лет с тех пор, как Ли Йе преуспел в переработке Ци на саммите в Тай Сюань. Несмотря на то, что он достигал одного царства каждый год, он должен был быть на 7-м уровне перефинажа Ци, но сейчас, для Уязи было очевидно, что он уже на 9-м уровне.

Но, конечно, Вуязи не боялся Ли Е, даже не боялся его. Сейчас он был на полпути к этапу создания фонда. На всей горе Чжуннань было очень мало людей, которые имели более высокое культивирование, чем он.

Было очень трудно добиться прогресса, когда человек уже находился на высочайшем уровне в Ци-рафининге. Иначе в Ци-рафининге высокого уровня было бы не так уж и мало людей. От 9-го уровня Ци-рафинирования до Великого Завершения и полуфундаментной стадии строительства, казалось бы, не было никакого порога, но на самом деле, на каждом этапе был барьер. Таким образом, Уязи знал, что ему достаточно, чтобы ошеломить Ли Йе, полагаясь только на сферу его выращивания.

"Раз ты ищешь смерти, то я помогу тебе!"

Этими словами Уязи размахивал хвощом случайно, естественно и безудержно. Он выглядел очень спокойным. Раньше на ночном небе сияли звезды и луна, а сейчас из ниоткуда идет большая темная ма.s.s. туча, покрывающая радиус сотен метров, как занавеска.

Темные облака были испещрены белым светом. Луч света падал, как звезды.

Халат Вуязи раскачивался, несмотря на отсутствие ветра, и его длинные волосы раскачивались назад. Его выражение не было свирепым, но глаза выглядели убийственными. Он высокомерно подтолкнул Ли Йе. "Мир в хаосе, и Танская империя рухнет". Думаешь, я не посмею убить тебя, потому что ты принц Ан? В настоящее время мир принадлежит империи Ци и моей бессмертной секте на горе Чжуннань!"

Его ладонь казалась медленной, но на самом деле она была быстрой. Бесчисленные светлячки появились вокруг его ладони, бросая друг на друга, как b.u.t.terflies вокруг цветов. В процессе нажатия на ладонь светлячки росли. В конце концов, как будто рука Вуязи - это ночное небо, и на его ладони летали бесчисленные звезды.

Между тем, лучи белого света в черных облаках падали в радиусе сотен метров, как солнечный свет, такой же яркий, как и днем. Из облаков с звездами и луной вышла огромная 60-метровая пальма. Как только она появилась, белый свет ярко сиял, покрывая все, чтобы люди не могли открыть глаза. В тот самый момент он устремился к Ли Йе.

Это место, казалось, стало независимым s.p.a.ce и Wuyazi был Господом, так что он мог превратить солнце, луну и звезды в свою собственную силу и нанести удар, чтобы уничтожить все.

Чжоу Цзи не смог выдержать такого большого давления. Его одежда потрескалась. Он упал на землю, когда у него ослабли ноги. С опущенной головой и бледным лицом он задыхался от воздуха, неконтролируемо тряся.

В этом случае он не мог сопротивляться. Более того, если бы давление продолжалось, его тело развалилось бы на части, и он бы умер от взрыва?

Ян Фугуан был немного лучше. Ему удалось встать, но он дрожал и сжимал зубы. Глядя на аномалию ночного неба, он мог почувствовать ужас от выращивания в фундаментной стадии строительства.

Если культивирование человека достигло стадии строительства, он мог сформировать царство. Внутри этого царства культиватор мог контролировать все самостоятельно и делать все, что захочет. Вуязи частично ступил на порог Царства Духовного Мастера. Несмотря на то, что он не мог сформировать королевство, он мог использовать навыки, которые были наравне с этим царством.

Культиватор на стадии Ки-рафининга был определённо неспособен победить такие навыки, даже несмотря на то, что он находился на 9-м уровне Ки-рафининга.

Культивирование Ян Фугана происходило как раз на 8-м уровне рафинирования Ци, поэтому он знал, что умрет, но не боялся. Тем не менее, Ли Йе внезапно приехал сюда, и очевидно, что он должен был помочь ему, поэтому он не хотел, чтобы Ли Йе умер здесь. Ли Йе был на 9-м уровне Ци-рефининга, так что, возможно, у него будет шанс убежать. Ян Фугуан старался изо всех сил кричать пронзительным голосом: "Беги, принц Ан!"

Ли Йе выглядел спокойным. Он не ушел и не собирался уходить.

Он вытащил меч, свой меч Люка.

Когда эфес начал отходить от ножны, появилась вспышка зеленого света. На таком коротком расстоянии зеленый свет выстрелил во все стороны, как солнце. Как будто Ли Йе вытащил солнце, а не меч.

В звездном небе с белым светом внезапно появилась вспышка зеленого света. Как только он появился, он распространился неудержимо. Он поглотил белый свет на дюйм за дюймом и, наконец, соперничал с белым светом по всему небу.

Меч Люка был полностью вырван из своей оболочки, но его тело не было видно, потому что он уже превратился в зеленый свет, как горящий огонь. Огонь постоянно поглощал белый свет вокруг него, как черная дыра.

Спокойно взглянув, Ли Йе поднял свой меч и срубил его. Его движения были такими же легкими, как и чистка пыли.

В один миг меч Люка заревел. Его рев поднялся прямо в ночное небо. Перед тем, как рев исчез, внезапно раздался завопивший от сердца дракон. Зеленый свет на мече ярко сиял, и огонь вспыхнул, как волны. Зеленый дракон выскочил из зеленого света. Вначале он был всего один метр, но, покидая меч, стал 100 метров. С молниеносной скоростью он устремился к огромной ладони, которая давила с неба.

Будучи поражен зеленым драконом, ладонь бессмертного, которая имела большое давление, как будто она может раздавить все, был проколот, как лист бумаги, превращаясь в белые облака, и рассеялся. Зеленый дракон завывал и продолжал лететь вверх, прямо пробиваясь сквозь темные облака по всему небу. Когда черные облака были уничтожены, бесчисленные звезды были разбиты и падали, как снежинки. Небо пылало светом.

Небо снова стало чистым. Светлая луна и звездное небо были одинаковыми, Млечный Путь висел высоко, как лента, и ясный свет падал на улицы. Только зеленый дракон парил в небе.

Как раз в этот момент Ли Йе срубил свой меч Люка.

Зеленый дракон внезапно выскочил и бросился к Уязи, открыв рот и размахивая когтями. Его непредсказуемая скорость была такой же быстрой, как молния.

Давление на Чжоу Цзи внезапно исчезло вместе с дыханием, которое он изо всех сил старался удержать. Он так устал, что рухнул на крышу. Он широко открыл глаза и забыл дышать, когда увидел зеленого дракона, парящего.

Ян Фугуан был отвлечен.

Когда ладонь исчезла и облака рассеялись, Уязи вылил полный рот крови, отошел назад и чуть не упал с крыши.

Видя, как зеленый дракон бросился к нему навстречу, он почувствовал беспрецедентную опасность. Он был слишком напуган, чтобы сопротивляться. Он хотел развернуться и бежать, но обнаружил, что его Духовный Ци течет медленно, и он не мог мобилизовать его, как будто он был заключен в тюрьму.

Глаза Уязи были широкими от страха. Он ясно знал, что это потому, что его выращивание было подавлено, так же, как он подавил Чжоу Цзи и Ян Фугуан.

Но Ли Йе был только на девятом уровне переработки Ци. Почему Ли Йе смог подавить его вместо этого?

В самый момент жизни и смерти, Уязи прикусил кончик языка и вырвал полный рот крови. Пронзительным криком он наконец-то смог пошевелиться. Всё, о чём он думал тогда, это выбросить хвощной венчик, чтобы остановить зелёного дракона на мгновение, чтобы он мог развернуться и убежать.

Удалось лишь слегка повернуть голову зеленого дракона, но он не смог его остановить. В это время он уже был позади Уязи. Он укусил Вуязи. Полуфундамент Вуязи внезапно вспыхнул. Он прикусил кончик языка и вырвал еще один полный крови рот. Его скорость резко возросла ценой сожжения его жизни.

Но он все равно был слишком медленным. Зеленый дракон укусил правую руку и прямо оторвал ее. Кровь и плоть взорвались в воздухе.

Зеленый дракон не замедлился и врезался во двор. Его голова шириной в несколько метров разбилась о дома и создала большую яму в земле глубиной более трех метров. Пыль пролетела повсюду.

Однорукий Вуязи исчез через городскую стену. У него даже не было времени произнести злобное слово, когда он уходил.

Ли Йе стоял с мечом и не пошел за ним.

Он приехал сюда не для того, чтобы убить даосов горы Чжуннань, так что не нужно было тратить время на культиватор, который не достиг Царства Духовного Властелина. После того, как его культивирование достигло 9-го уровня Ци-рафинирования, только культиваторы в Царстве Духовных Мастеров привлекут его внимание.

Чжоу Цзи уже встал. Раньше он был очень уважителен к Ли Йе, но теперь он не осмелился смотреть на Ли Йе напрямую, а только с благоговением склонил голову. Хотя Ян Фугуан был евнухом, у него была необыкновенная опора. В этот момент он все еще мог стоять прямо, но смотрел на Ли Йе, как на бессмертного.

На 9-ом уровне культивирования ци-рафининга, Ли Йе победил Уязи, который был на полуфундаментном этапе строительства. Чем спокойнее был Ли Йе, тем более непостижимым он казался Яну Фугану.

Битва на этом не остановилась. Старшая и младшая жрицы и Сонг Цзяо все еще яростно сражались с Чжуннаньскими четырьмя мечами, но казалось, что Чжуннаньские четыре меча оказались в невыгодном положении. Они были недовольны тем, что Вуязи был ранен Ли Йе и сбежал. Они хотели отступить, но были прижаты Холодом реки Yi Сонг Цзяо.

В этот момент Чжуннаньские четыре меча укусили кончики их языков вместе и, ценой сожжения их жизней, внезапно открыли расстояние. Временно избавившись от Холодности реки И, они развернулись, готовясь к взлету.

Ли Йе хладнокровно вздыхнул и четыре раза орудовал своим мечом Люка в воздухе. Четыре зелёных меча Цис вылетели, превратившись в четырёх зелёных лотосов, и быстро догнали Чжуннаньских четырёх мечей. Он позволил Уязи сбежать, потому что не хотел тратить свои силы на погоню за ним, но как он мог позволить Четырем Мечам Чжуннань так легко убежать?

Когда зеленые лотосы приблизились сзади, Четыре меча Чжуннана не собирались их ловить, потому что у них не было времени, чтобы тратить его впустую, поэтому они решили бежать, даже несмотря на то, что они будут ранены. Но они просчитались. Четыре зелёных лотоса. Их спины, в результате чего кровь выплеснулась в туман. Они упали с неба, разбили дома и стены, и не могли встать какое-то время.

Разгневанные старшие и младшие жрицы и Сонг Цзяо, естественно, не упустили бы такую хорошую возможность. Тела Чжуннаньских четырёх мечей были частично покрыты морозом, а затем они были немедленно убиты цепями зелёных листьев и белого шёлка.

Знаменитые Четыре меча Чжуннаня были стерты с лица земли.

Разобравшись с оппонентами, которые пришли, чтобы разжечь неприятности, Ли Йе извлек свой Меч Люка и объяснил цель своего визита. Он надеялся, что они смогут вместе бороться против Чжу Вэнь с объединенными армиями. Это именно то, что планировали Ян Фугуан и Чжоу Цзи вместе, поэтому они не возражали и сразу же согласились.

В особняке инспектора шла ожесточенная борьба, поэтому доверенные генералы Ян Фугана и армия g пришли со всех сторон. Ян Фугуан и Чжоу Цзи не пытались rea.s.уверены в народе, но воспользовались возможностью громко заявить, что Чжу Вэнь приказал даосистам горы Чжуннань осадить их.

Столкнувшись с солдатами, собравшимися на улицах возле особняка, Чжоу Цзи и Ян Фугуан сгорели от праведного негодования. Они один за другим обвинили Хуан Чао и Чжу Вэня в преступлениях и успешно разожгли все эмоции солдат. Разделяя горькую ненависть к врагу, они воспользовались случаем, чтобы заявить о своей позиции, и призвали всех солдат армии Чжунву подготовиться к борьбе против Чжу Вэня, немедленно привлекая всех солдат к ответу в хоре.

На самом деле, Уязи не собирался убивать Ян Фугуан и Чжоу Цзи. Он приехал сюда, чтобы контролировать Яна Фугана и убедиться, что у Чжоу Цзи нет других идей, но он не ожидал, что эти двое устроят восстание против Чжу Вэня. Поэтому Уязи намеревался сначала захватить их и заставить подчиниться его приказам, чтобы помочь Чжу Вэню взять под контроль армию Чжунваня.

Внезапное прибытие Ли Гя разрушило план Вуязи. Он был вынужден сражаться, и в итоге сбежал с серьезными ранениями.

У ворот особняка Ян Фугуан произносил речь импа.с.ш. Горько, сказал он сотням солдат армии Чжунву, собравшимся на улице: "С тех пор, как Хуан Чао восстал, Центральные равнины выдержали годы войны. Большинство штатов и графств пришли в запустение. Бесчисленные семьи были разрушены и разорены на части. Много плодородной земли превратилось в пустыню. Голодные и мертвые повсюду. Жаль, что столица пала, а император ушел на запад. Нас, солдат, поддерживает страна, поэтому мы должны сражаться с врагами на поле боя и жертвовать жизнью, чтобы служить стране. Как мы можем бояться войны, потому что хотим защитить себя, как женщины и дети?".

Чувства солдат армии Чжунву очень высоки. В этот момент все они бьют кулаками по груди и бьют мечами по щитам. Звук резонировал, пробуждая ночь и бесконечно эхо на улицах. "Убейте мятежников и служите стране!"

"Убейте мятежников и служите стране!"

"Убейте мятежников и служите стране!"

Ян Фугуан продолжил: "Принц Ан не жалел сил, чтобы привести сотни тысяч войск к Центральным Равнинам из Пинглу. Он намерен сражаться до самой смерти, чтобы служить стране и уничтожать мятежников". Мы, солдаты армии Чжунву, все храбрые, верные и праведные люди, так как же мы можем отстать в убийстве мятежников и служении стране". Все, мятежник Чжу Вэнь находится в Дежоу, так что же нам делать?!"

"Убейте его!"

"Убейте его!"

"Убейте его!"

Их крики раздавали воздух, и их импульс был ошеломляющим. В этот момент казалось, что ничто не остановит солдат армии Чжунву.

Ли Йе был наполнен эмоциями, как он был свидетелем сцены. В конце концов, он обратил внимание на Яна Фугуана и начал ценить его.

Он услышал о Яне Фугане до переселения. Он был талантлив и предан империи Тан. Позже Ян Фугуан приложил кропотливые усилия, чтобы помочь войскам из каждого города присоединиться к борьбе против Хуан Чао. В конце концов, было много конфликтов интересов.

Ли Кэйонг привёл войска к прямому походу, уничтожив главную силу Хуан Чао и, наконец, восстановив Чанъань. Это было результатом операции Ян Фугана.

В процессе урегулирования восстания Хуан Чао Ян Фугуан, среди всех евнухов, внес большой вклад в ситуацию. Несмотря на то, что Тянь Линцзы все еще имел власть после войны, в настоящее время он был человеком-невидимкой. Позже, какой голос у него был, он только боролся за власть и прибыль.

После речи Яна Фугана Чжоу Цзи сразу же приказал армии Чжунву подготовиться к войне. Они должны были отправиться в путь через несколько дней.

После ожесточенной битвы дома и стены особняка инспектора были повреждены. Чжоу Цзи предложил всем обсудить дела в особняке инспектора. У Ли Йе не было никаких особых требований и он не хотел, чтобы проблемы с переездом из дома в дом, поэтому он предложил найти тихий двор. Ян Фугуан и Чжоу Цзи не возражали против Ли Йе, поэтому они последовали совету Ли Йе.

Во время обсуждения в зале были только Ли Йе, Сон Цзяо, Ян Фугуан и Чжоу Цзи. Старшая и младшая жрицы не занимались военными делами, поэтому они служили охранниками во дворе.

"Чжу Вэнь недавно занял Дэнчжоу, поэтому опорный пункт трясётся, и ремонт обороны города ещё не закончен. Войска Пинглу и Чжунву должны атаковать Дэнчжоу". Ян Фугуан был уверен в сложившейся ситуации. "Если мы также сможем призвать войска Сяньцзяна для осады Чжу Вэня с обеих сторон, Чжу Вэнь, несомненно, будет разбит".

"Я боюсь, что Лю Журун, который находится в Сяньяне, не сможет легко послать свои войска." Чжоу Цзи не доверял Лю Журону.

"Даже без Лю Журуна всё ещё можно победить Чжу Вэня", - сказал Ли Е. Он не ожидал от Лю Журона. "Однако, армия Чжунву должна быть от всего сердца."

Его последнее предложение касалось Цинь Цзунцюаня, который, конечно же, был в Цайчжоу. Ли Е также слышал о Цинь Цзунцюань до переселения. Ян Фугуан умер молодым. Его смерть была внезапной. Без его помощи Чжоу Цзи не смог победить Цинь Цзунцюаня, и в конце концов его заменили.

После этого сила Цинь Цзунцюаня взлетела до небес и на некоторое время стала одним из самых могущественных феодальных принцев на центральных равнинах. Они с Чжу Вэнем воевали друг против друга много лет.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 194 "Дилемма" Ли Кэйона**

Странный взгляд вспыхнул в глазах Ян Фугуан и Чжоу Цзи, услышав слова Ли Йе. Казалось, что Ли Йе знал о делах Цинь Цзунцюаня, что было очень ненормально. В принципе, Ли Йе не мог знать о внутренних делах армии Чжунваня, так как он был далеко в Пинлу.

Чжоу Цзи все еще колебался, но Ян Фугуан уже обратил свой взор на Сонг Цзяо, прежде чем, наконец, оттянуть их назад. Когда он представил Сон Цзяо, Ли Е очень ясно сказала, что она отвечает за всех его шпионов. Она была во главе шпионов, а не скаутов, что было очень значимым t.i.tle.

В сочетании с культивированием другого, для Ян Фугуан не составило труда понять, что шпионы, о которых говорил Ли Йе, скорее всего, были в Цзянху. Однако, это не было чем-то необычным, так как он слышал о подобных вещах. Когда Ли Сянь был жив, у него была привычка использовать дзяньгуйские культиваторы для сбора боевой информации при каждом завоевании. Гао Пиан ничем не отличался.

Однако тот факт, что Ли Йе сумел собрать информацию армии Чжунву до того, как прибыл на Центральные равнины, показал, что он планировал это заранее. Думая о цели выхода Ли Йе из Пинлу, Ян Фугуан понял, что Ли Йе играет в большую партию в шахматы. Поэтому Ян Фугуан не мог не поднять свое уважение к Ли Йе на другой уровень.

Заметив, что то, как Ян Фугуан смотрел на него, было странным, Ли Йе улыбнулся и добавил: "Инспектору Яну не обязательно так смотреть на меня". Очевидно, что Цинь Цзунцюань - это тот, о ком я говорил".

Чжоу Цзи был весьма удивлён тем, что Ли Йе случайно признался в этом. Но Ян Фугуан сказал: "То, что сказал принц Ан, правильно, что мы должны работать вместе во время войны. Даже если мы не сможем вместе бороться с общим врагом, мы все равно не сможем их сдержать". Поэтому давайте отправимся в Цайчжоу и встретимся с Цинь Цзунцюань".

Чжоу Цзи был шокирован и добавил: "Разве поездка инспектора в Цайчжоу не была бы похожа на сдачу себя тиграм, если бы Цинь Цзунцюань был нелоялен к принцу Аню"?

Ян Фугуан посмотрел на Ли Йе и улыбнулся: "Не стоит беспокоиться, посланник. Ветер дует в нашу пользу теперь, когда Ваше Высочество Принц Ан помогает нам. К тому же, Цинь Цзунцюань - мудрец, он не пошел бы против ветра. По крайней мере, не в это время, потому что в будущем его можно будет удержать против него".

Чжоу Цзи все еще колебался и пытался принять решение. Поэтому Ли Йе добавил: "То, что сказал инспектор, верно. С сегодняшней битвой, я верю, что Цинь Цзунцюань будет знать, что ему следует делать".

Затем люди обсудили детали совместной военной экспедиции. Ли Йе в тот момент не упоминал о поставках продовольствия. В конце концов, зерно армии Пинглу может продержаться еще некоторое время. Он планировал спросить после того, как они напали на Дэнчжоу. Тогда это было бы правильно и правильно.

После обсуждений Ли Йе больше не оставался в Сючжоу. Перед отъездом он сказал Ян Фугану и Чжоу Цзи, что его посланник скоро прибудет сюда, а будущие контакты будут переданы посланнику.

На следующий день Ли Йе покинул Сючжоу. Он попросил Сон Цзяо послать культиватор из "Чёрного кабинета", чтобы доставить Лю Дажэну письмо с просьбой возглавить армию в Сючжоу и объединить усилия с армией Чжунвоу. Затем их объединенные силы отправятся в Дэнчжоу, как и планировалось.

Ли Е намеревался лично совершить поездку в Дэнчжоу и проверить ситуацию с обороной в Дэнчжоу. Для него это был способ вести себя как разведчик.

В город можно было легко попасть и уехать, когда ваше выращивание достигло 9-го уровня Ци-переработки, при условии, что вы не столкнетесь с армией головой вперёд. Армия обороны города ничего не могла сделать. Поэтому Ли Йе не нужно было беспокоиться о своей личной безопасности. Кроме того, он пошел, чтобы увидеть оборонную ситуацию в Дэнчжоу, естественно, он мог видеть гораздо больше, чем общие разведчики и шпионы.

Было бы еще лучше, если бы была возможность встретиться с Чжу Вэнем перед битвой. Потому что только зная себя и своего врага, ты сможешь победить в каждой битве.

Ли Гучан вставал в преклонном возрасте. В последние годы, когда он был еще комиссаром Чжэньвоу, он отказался подчиняться императорскому двору и взял на себя смелость вторгнуться в деревню Чжэньчжоу. За свои действия он был осужден близлежащими городами. Война продолжалась несколько лет, и вспыхнули сотни сражений. Но в конце концов он потерпел поражение и был вынужден бежать на землю графства, чтобы укрыться в татарском министерстве.

К счастью для него, имперский двор Тан был довольно слаб. Следовательно, они не стали настаивать на великой стене и преследовать его в татарском служении. Только тогда Ли Гучан был способен дышать. Если бы танский императорский двор был на высоте, Ли Гучану, вероятно, некуда было бы пойти и быть арестованным, чтобы заплатить за свои преступления. Серия сражений не принесла Ли Гучану ничего, кроме новых ран. Добавьте к этому старые раны, которые он получил, и его тело с каждым днем ухудшалось.

Теперь, когда Хуан Чао напал на Чанъань, самым важным для танского императорского двора было победить мятежников и вновь захватить столицу. Поэтому всё, через что ранее прошел Ли Гучан, стало второстепенным. Кроме того, некоторые люди замолвили за Ли Гучана и его сына доброе слово. Ли Янь также считал, что военная сила Шатуо была достаточно мощной и надежной, что давало Ли Гучану возможность искупить свою вину и сразиться с Хуан Чао.

Нынешняя война была единственным шансом для Ли Гуочана и его сына на возвращение. Ли Гучан не смог лично возглавить войска из-за слабого физического здоровья, поэтому Ли Кэйону пришлось вести армию в одиночку.

Ли Кэйон занял у татарского министерства 50 000 солдат и лошадей, а затем отправился на юг, в штат. Они не останавливались, пока не прибыли в Дайчжоу. Там он увидел начальника министерства Шатуо Ли Цзиньоу, который был братом Ли Гуочана.

Министерство Шатуо в течение многих лет было прикреплено к династии Тан для защиты границы династии Тан, которая называлась Северной армией. На этот раз, когда Хуан Чао ворвался в Чанъань, Ли Янь и Чжэн Тянь быстро завербовали пограничную армию в столицу и напали на Хуан Чао. Северная армия была в списке новобранцев.

Во время битвы между Ли Гуочаном и армией Тана целью танской армии была вся секта Шатуо. Позже Ли Гуочан неоднократно потерпел поражение, и Ли Юйцзинь, увидев ситуацию, сдался танской армии. Хотя, сделав это, Ли Юцзинь любезно подставил Ли Гуочана и его сына, по крайней мере, ему удалось сохранить секту Шатуо. После войны Ли Гучан и его сын в поисках убежища бежали далеко в страну графства, секта Шатуо все еще оставалась пограничной армией династии Тан.

Если бы Ли Юцзинь не предал их, то у Ли Гучана и его сына не было бы возможности искупить свою вину.

Теперь под именем патриотизма и с учетом более широкой картины у Ли Юйцзиня была причина обратиться в суд и попросить Ли Кэй Ёна привести свои войска, чтобы помочь ему. Это также дало Ли Кэйонгу шанс вернуться.

Для того, чтобы привести войска в бой, первым делом нужно было съесть еду. Татарское министерство одолжило Ли Кэйонгу солдат, но не еду. Ли Кэйон не смог выпасать сотни тысяч овец через границу и до самого Чанъана. Поэтому Ли Кэйонгу пришлось брать еду в штате Ва-Саль.

У Ли Юцзиня не было еды, потому что зерно пограничной армии всегда поставлялось из центральных равнин. Тогда Ли Кэйон обратился к комиссару Хэдуна, чтобы попробовать одолжить немного зерна.

В этот день вернулся генерал, который отправился перевозить зерно.

"Генерал, зерно успешно транспортируется обратно." Тот, кто сказал, что это был молодой генерал. Он родился с толстой и сильной спиной и плечами и выглядел сильным. Молодой генерал, Ань Кунсяо, тоже оказался доверенным лицом Ли Кэй Ёна. Куньсяо был всего на два года моложе его.

"Сколько еды вы принесли?" Ли Кэйон быстро встал и спросил.

"5000 галлонов риса и 5000 прогонов медных монет." Кунсьяо ответил.

"Что?" Ли Кьён был ошеломлён. 5000 галлонов риса и 5000 тиражей медных монет были, конечно, не изобилием, но слишком малы. Для 50 000 солдат этого было недостаточно даже для того, чтобы заполнить дырки между зубами.

Более того, после прибытия Ли Кэй Ёна в Дайчжоу количество солдат и лошадей увеличилось до более чем 50 000. Он завербовал воинов татарского министерства, и теперь количество солдат и лошадей достигло 100 000.

Всё, что Ли Кэйон чувствовал, было яростью, и он добавил: "Как смеет он оскорблять меня, эта сволочь Чжэн Конгдан?".

Чжэн Конгдан был комиссаром Хэдуна, а Дайчжоу тоже был штатом Хэдун. Ли Кэйонг должен был пройти через Хэдун, чтобы войти в Центральную равнину. А комиссар Хэдуна также был самым могущественным комиссаром на этом пути. Хэдун был к востоку от Желтой реки, земли Санджина.

У Чжэн Конгдана было намного больше зерна, чем они перевозили назад. Было очевидно, что Чжэн Конгдан не собирался отдавать Ли Кэйонг зерно.

В это время, белолицый монах, сидящий в палатке, начал говорить: "Когда старый генерал был еще комиссаром Чжэньву, он не ладил с Хэдуном. Кан Чэнчунь находился в городе Хэдун, чтобы раскачать армию Чжэньву на свою сторону. Позже армия Чжэньвоу вытеснила Кан Чэнсуня из города, и в конце концов он умер по дороге домой. Чжэн Конгдан преуспел в качестве следующего комиссара, и, естественно, он дал генералу длинное лицо".

Этим монахом был Хуймин из храма Юэсяо. Он был в Чанъань вместе с Ли Кэйном. В то время Ли Кэйон сражался с Ли Йе в уезде Хуанли. Если бы Хуймин не защищал Ли Кэйна, чтобы тот быстро уехал, Ли Кэйна схватил бы Ли Йе.

Ли Кэйон помахал рукой и отпустил Ань Кунсяо первым. Он вернулся на главное место и посмотрел на Хуэймина. Он всё ещё злился: "Я здесь для того, чтобы вести армию на борьбу с мятежниками и служить стране". Во имя праведников, как смеет Чжэн Конгдан так поступать? Он хочет остановить меня, чтобы я не пошёл на юг?"

"Очевидно, у Чжэн Конгдана такие намерения."

Хуэймин посмотрел вниз и в скучном, непринужденном тоне ответил: "Но Чжэн Конгдан не должен винить в этом Чжэна. Когда старый генерал контролировал армию Чжэньву, они вторглись в близлежащие города. Он расширил свою власть и в конце концов воевал против армии императорского двора. Для министров, генерала и тебя, были как мятежники. Хотя, когда Хуан Чао создавал проблемы на центральных равнинах, императорский двор согласился завербовать вас, чтобы вы отправились на юг для защиты от повстанцев. Но кто может гарантировать, что ты отличаешься от Хуан Чао? Возможно, вы обладаете тем же умом, что и Хуан Чао, воспользовавшись возможностью свергнуть империю Тан".

Эти слова были очень резкими и душераздирающими, но в то же время очень спокойными, исходившими из уст Хуан Чао. И в затишье была убедительная сила.

Ли Кэйонг был немного смущен, потому что, когда армия Чжэньвоу не следовала императорскому приказу и вторглась в близлежащие города, их считали узурпаторами. Прямо скажем, это было восстание. Не говоря уже о том, что в то время В.А.н.г. Сяньчжи и Хуан Чао тоже находились на подъеме в Центральных равнинах. Они эхосигнали с севера и юга.

Но кто бы мог подумать, что после того, как официальная армия несколько лет сражалась с Хуан Чао, хотя официальная армия вынудила Хуан Чао бежать к северу и югу от реки и, наконец, спряталась на юге Пяти хребтов Гуанчжоу, он стал сильнее. Чем больше сил у него было, тем больше он сражался. И даже прорвался в Чанъань в конце концов. Ли Гуочан и его сын, с другой стороны, несмотря на то, что у них были солдаты Шатуо, были неожиданно разбиты.

До сих пор Ли Кэйон не мог понять, почему элитные солдаты Шатуо, которые были гораздо более утончёнными, чем солдаты Хуан Чао, могут быть побеждены.

До тех пор, пока династия Тан могла отложить в сторону свою гражданскую войну и объединиться для защиты от внешних захватчиков разных рас, они могли легко победить их. Все комиссары различных сект на землях gra.s.s. считали, что они сильны и ведут свои армии на юг. Они не могли даже разгромить пограничную армию Ва-Сала, тем более вторгнуться на центральные равнины, даже когда династия Тан была слабее всех.

Позже Цидань поднимался и неоднократно вторгался на юг. Армия Лулонга, которая гарнизонно охраняла Ючжоу, сражалась с целым народом, но не позволяла Кидану прорваться на Центральные равнины.

Было только одно исключение, Хэси-Западные регионы. Им не хватало войск и часто приходилось сражаться от 1 до 100. Это было действительно обычным делом для них - сражаться наперекор шансам. Танская армия в Западных областях все еще могла сражаться в боях и держаться десятилетиями. Но это была другая история для другого дня.

Ли Кэйонг был раздражен и добавил: "Я верен стране". Все, чего я хочу, это покаяться в своих грехах. Как я могу быть похожим на этих хуаньских мятежников?"

После того, как он закончил эти слова, Ли Кэйон вдруг пришел в себя, посмотрел на Хуэймина и добавил: "Хозяин имеет в виду, что так думает Чжэн Конгдан? Он подозревает, что я замышляю планы против своей страны, поэтому он не хочет поставлять еду"?

Хуэймин улыбнулся и ответил: "Ты действительно умный". Достаточно одного слова для мудрых".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 195 Первое совещание**

Ли Кэйонг стал молчаливым, меланхоличным и беспомощным. Через мгновение он сказал: "Нет необходимости упоминать прошлое, что мне теперь делать?".

Хуймин собирался поговорить, когда был открыт занавес внутренней палатки, и вошла молодая женщина. Перед тем, как она появилась, ее голос был слышен: "Естественно, тебе следует подождать своей возможности".

Увидев эту молодую женщину, Хуймин встал и благочестиво сложил ладони.

Эта молодая женщина не была тем, что можно было бы назвать красивой, но у неё были яркие глаза и нежные манеры. И она, очевидно, была из большой, н.у.б. семьи и чистокровной Хань.

Вернув вежливость Хуэймина, она сказала Ли Кэйонгу: "Есть только один человек, мой муж, который может победить Хуан Чао во всем мире". Мятежников не удержать, пока мой муж не присоединится к битве. Лучше обучить войска и набрать силу мулата, чем умолять о еде. Если когда-нибудь императорский двор встревожится, они, естественно, расчистят препятствия для моего мужа. Это будет время, когда мой муж успокоит мятежников и прославится".

Лю Юнь, молодая жена Ли Кэй Ёна, была довольно стратегической и часто имела отличные идеи. Когда Ли Кэйон отправлялась в экспедицию, она оставалась в военном лагере и давала советы. Она заслужила уважение советников Ли Кэй Ёна.

Ли Кэйон и Лю Юнь безмятежно любили друг друга, и он был очень уважителен к ней наедине. Ли Кэйонг немедленно встал и взял с собой Лю Юня, чтобы тот посидел с ним и всерьез задумался над тем, что сказал Лю Юнь.

Хуймин добавил: "Госпожа Ли взяла слова прямо из моего рта. Генерал, пожалуйста, подумайте хорошенько".

Ли Кэй Ён нагло посмотрел на Хуэймина и подумал: "Как ты думаешь, что я делаю?"

Вскоре Ли Кэйон решил сделать то, что посоветовали Лю Юнь и Хуэймин.

Поскольку он не спешил отправлять свои войска на Центральные равнины, Ли Кэйону не пришлось беспокоиться о проблеме с едой. Когда он готовил солдат, он не забывал вербовать и покупать лошадей. Широко известно, что у Хуан Чао был миллион солдат. Когда пришло время, он не хотел столкнуться с ним на Центральной равнине, где было всего 100 000 солдат.

Дэнчжоу.

Чжу Вэнь был не очень счастлив в настоящее время, что заставило его выглядеть спокойным, когда он осматривал городскую оборону. Когда солдаты, которые последовали за Чжу Вэнь, увидели его таким, они не осмелились беспокоить его, так что команда была очень молчалива.

Уязи вернулся, хотя и с одной рукой. На этот раз, однако, он не прилетел в город и не покинул его, как обычно. Он просто вошёл из городских ворот и после въезда в город упал в обморок.

После того, как Чжу Вэнь поехал к нему, он узнал, что Чжуннаньские четыре меча не вернутся. И новость о прибытии принца Аня в Сюйчжоу. Чжу Вэнь совсем не заботился о смерти 4 мечей Zhongnan. Ему никогда не нравились эти старые даосские священники.

Даосисты горы Чжуннань очень помогли во время завоевания Хуан Чао Севера и Юга. Они помогали в разработке стратегии и часто возглавляли заряд, но, тем не менее, Чжу Вэнь никогда не чувствовал их важности.

В конце концов, Чжу Вэню не понравилось, что Хуан Чао был абсолютно послушен даосистам. По его мнению, великий герой делал достойные поступки ради уважения и власти. Как же он мог тогда подчиниться кучке загадочных даосов?

Чжу Вэнь больше всего беспокоился о Ли Йе.

Уязи не знал, как Ли Йе попал в Сючжоу, и что Ли Йе собирался делать. Однако, Чжу Вэнь знал. Как опытный генерал, у него был свой взгляд на проблемы. Как комиссар Пинглу, Ли Йе появился во внутренних районах Центральных равнин. Была только одна возможность, которая должна была привести войска к нападению на Хуан Чао.

Чжу Вэнь слышал о престиже Ли Йе.

Прежде чем Huang Chao восстало, он был ученым. Чжу Вэнь все еще был хулиганом, охотился в деревне. Героические поступки Li Ye убивая Wei Baoheng и eunuch Liu Xingshen были распространены в мире.

В то время Чжу Вэнь был очень рад восхищаться этими персонажами и другими подвигами, которые слышали от господина рассказчика. В конце концов, они были примерно одного возраста. Он много дней в хорошем настроении разговаривал со своим вторым братом Чжу Цунсином. Говоря словами, они оба верили, что Ли Йе был выдающимся человеком.

Чжу Вэнь рассказал своему второму брату, что до того, как принц Ань обрел славу и богатство, он не мог практиковаться в течение двадцати лет, а также его нельзя было назвать расточительным. Теперь, хотя у них не было репутации, кто мог гарантировать, что в будущем они не будут такими же удивительными, как принц Ан?

Чжу Вэнь не знал слова "идол". Если бы он знал, то понял бы, что уже считал Ли Йе идолом.

С тех пор как воевал с Хуан Чао, Чжу Вэнь никогда не слышал о принце Ань. Иногда, Чжу Вэнь слышал, что официальный генерал армии изменился. Он также думал о том, был ли шанс изменить принца Аня, чтобы возглавить армию? В конце концов, старший принц Ань Ли Сянь, который в молодости руководил солдатами, но этого не произошло. Чжу Вэнь не мог сказать, что это было прискорбно или радостно.

Позже Чжу Вэнь увидел доклад, зная, что Ли Йе отправился в Пинлу, он тайно вздохнул с облегчением. Престиж двух князей Ань был действительно слишком велик.

Неожиданно, на этот раз принц Ань прибыл в Сюйчжоу, и, по словам Уязи, он все-таки приехал за армией Чжунву. Что он собирался делать? Очевидно, он собирался напасть на них.

Было очень тяжело играть против идолов.

Чжу Вэнь остановился у ворот на востоке города. Он посмотрел в северо-восточном направлении. На мгновение он вдруг спросил: "Вернулся ли шпион к Хэнаню?"

Чжу Чжэнь, его доверенный последователь ответил: "Еще нет".

У Чжу Вэня были свои правила, чтобы все уладить. Так как принц Ан был здесь, бежать было невозможно. Единственным выбором была борьба. В это время было очень важно выяснить входы и выходы принца А. По крайней мере, он должен был знать, сколько солдат и лошадей принес принц Ань.

Хотя Чжу Вэнь был любимым генералом Хуан Чао, он был сделан генералом от начальника Trusted армии в течение короткого времени, и не было много солдат и лошадей. После неудачной битвы в Дэнчжоу, у него было всего 50 000 солдат.

Все это было подделкой, что у Хуан Чао было более миллиона солдат. Все это было для обеспечения импульса. Большинство из них принуждали гражданских лиц, включая стариков, слабых женщин и детей. Настоящих солдат насчитывалось около 500 000, а элиты было всего несколько.

В настоящее время основная сила повстанцев находится в Гуанчжоне в руках Хуан Чао. Чжу Вэнь не привел много солдат и лошадей. Он также думал, что если он захватит Дэнчжоу, то сможет открыть ситуацию с возможностью вербовки солдат или аннексии города и расширения сил.

На востоке Тунгуана практически не было генерала мятежников. Чжу Вэнь был один, и удержать Дэнчжоу было нелегко.

Чжу Вэнь оглянулся назад и оглянулся вокруг. Многие из этих солдат и лошадей в Дэнчжоу были его доверенной армией, и они были действительно элиты, которые были его основой для создания его репутации. Ему было нелегко держать войска, так как он следовал за Хуан Чао в течение многих лет.

"Хорошо! Отправьте больше шпионов в Чжунву, Хэнань, Сюаньву, чтобы узнать о новостях". Они должны узнать, сколько солдат и лошадей привез принц Ань!" Чжу Вэнь закончил заказ, чувствуя себя немного расстроенным, не желая оставаться в городе. Он спустился по рампе, перевернулся, чтобы сесть на лошадь, вывез команду солдат из города, бегущих по восточной официальной дороге.

Чжу Вэнь хотел изменить свое настроение и увидеть пейзаж по дороге.

Когда он услышал, что император Тайцзун взял войска в бой, он хотел бы взять более ста солдат, чтобы пойти на территорию врага, чтобы изучить военную ситуацию. Его много раз преследовали, но он никогда не менялся. Иногда он также использовал этот метод, чтобы заманить врага и играл много побед.

Чжу Вэнь не хотел идти в армию Сюаньвуя, но он также мог ходить туда, чтобы посмотреть, каково было его послание на этом пути. Иногда новости, приносимые беженцами, также были полезны.

После долгого бега, он был почти в ста милях от Дэнчжоу. По обе стороны официальной дороги не было много пешеходов. Чжу Вэнь остановился, чтобы сойти с лошади и приготовился вернуться. В конце концов, сейчас была война. Он не мог провести ночь в дикой природе. Хотя он был мужественным и нечего было бояться, он также был очень осторожен.

Однако перед тем, как повернуть назад, он увидел на повороте на официальную дорогу свидетельство. В свидетельстве все еще было несколько человек, пивших чай. Чжу Вэнь подумал, что было бы неплохо выпить чашечку чая. Кстати, пообщался с людьми и проверил их аттестат добровольческой армии и Танской империи.

Поскольку Хуан Чао объявил о создании империи Ци, он хотел узнать мнение людей.

Чжу Вэнь попросил солдат подождать. Он только принял Zhu Zhen и несколько других для того чтобы trot их лошадей к сараю чая. Владельцем сарая был тощий старик в тонкой одежде, и он боялся их увидеть.

Чжу Вэнь, сойдя с лошади, вошел в сарай и улыбнулся от души. Он сказал: "Не бойся, я просто пришел выпить несколько чашек чая". Расслабься, ты не получишь меньше денег!"

После того, как Чжу Вэнь сел, ему захотелось посмотреть на стол рядом. Он собирался поговорить с другим человеком. Когда он всерьез посмотрел на них, он не мог не почувствовать себя немного ошарашенным. Это были несколько очень редко красивых дам с белой кожей и хорошей формой тела.

Та, что слева, выглядела зрелой и очаровательной. Ее глаза были очаровательны. Тот, что справа, выглядел молодым и коротким. У нее была голова с фиолетовыми волосами, завеса закрывала лицо. Несмотря на то, что ее лицо было нечетко видно, люди могли сказать, что она была чрезвычайно великолепна. Ее глаза были большими, яркими и очень четкими. Тот, чья спина была обращена к нему, был одет в черно-красную мантию. Несмотря на то, что она сидела на стуле, было видно, что она очень высокая.

Неожиданно увидев трех таких красивых женщин, обычный человек может удивиться. Чжу Вэнь не был дисфункциональным. Он мог сказать, что они были культиваторами в Цзянху. Может быть, они были из какой-то огромной секты. Иначе он не мог видеть столько женщин одновременно.

Такие культиваторы в Цзянху, где бы не было волнения, они ходили туда. Когда у них были неприятности, они звонили друзьям, чтобы решить их. Он не должен оскорблять их.

Это может быть немного преувеличено. Чжу Вэнь не собирался их провоцировать. Несмотря на то, что они были очень красивы, он никогда не мог похищать женщин, и он не желал их красоты, потому что в его сердце был кто-то!

Чжу Вэнь смотрел на них вверх и вниз, а затем вновь обрел глаза, чтобы пить чай. В это время он заметил, что за свидетельскими показаниями выскользнула детка в халате и села за тот столик. Похоже, что он был с ними и пошел в туалет.

Ли Йе увидел Чжу Вэнь, а также сотню аттракционов, которые остались далеко, но ему было все равно.

Теперь Центральные равнины были перепутаны так, от Бьянчжоу до Сюйчжоу, повсюду были солдаты и лошади. Они слишком много встречались по дороге с тех пор, как попали на границу Дэнчжоу из Сючжоу. Эти люди здесь, в лучшем случае, казались более искушенными. Хотя другая сторона была одета в костюмы Армии Восстания, Ли Йе не намеревался убивать их до тех пор, пока видел. Это не имело смысла.

Однако, поскольку он видел Армию Восстания, весьма вероятно, что это была армия Дэнчжоу. Ли Йе в любом случае должен был привлечь внимание и шпионить за ситуацией в Дэнчжоу. Он сделал глоток чая и прочищал горло, чтобы показать добрую улыбку.

"Этот генерал..."

"Эта девчонка..."

Чжу Вэнь также намеревался поговорить с ним, чтобы узнать, откуда взялся Ли Йе и другие, есть ли какие-нибудь новости, заслуживающие внимания, или у этих земледельцев в Цзянху есть какие-нибудь взгляды на вновь созданную империю Ци.

Эти два человека говорили вместе, и слова. ...h.i.t вместе.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 196 Герои, которые изначально были чужими...**

Они начали разговор в одно и то же время, и оба чувствовали себя немного неловко. Но в конце концов, Чжу Вэнь и раньше был хулиганом. У него был смелый и прямолинейный нрав. Сразу же встал и громко посмеялся. Ли Йе также был человеком, который пришел из земли так, что у него не было так много угрызений совести. Поэтому он также встал, чтобы встретиться с ним.

Отдавая друг другу честь, они естественным образом устранили смущение между ними. Чжу Вэнь пригласил Ли Йе посидеть с ними, и Ли Йе согласился. В конце концов, разговаривать друг с другом, сидя за двумя столами, все равно было слишком неудобно.

Когда Чжу Вэнь и Ли Йе встретились, они понравились друг другу. Первое впечатление было решающим. Оба чувствовали, что между ними не было недовольства.

Но Чжу Чжэнь не так уж сильно нравился Ли Йе. Вместо этого он подумал, что три красавицы очень радуют глаз. На самом деле, с тех пор как Чжу Чжэнь вошел в сарай, он положил глаз на Сон Цзяо и других. В отличие от Чжу Вэня, который не интересовался нежными маленькими дамами, Чжу Чжэнь с большим интересом смотрел на них вверх и вниз.

Сун Цзяо посмотрел вверх и увидел Чжу Чжэнь, чья слюна будет вытекать, уставившись на нее. Она не могла не заметить соблазнительную и завораживающую улыбку. Очаровательным голосом она спросила его: "Я красивая?".

Чжу Чжэнь никогда не видел, чтобы женщина вела себя так перед ним. Он прошел через военные экспедиции по всей стране. Кто из этих нежных красавиц не закричал и не сбежал, увидев их? Казалось, что она сразу забрала его душу, и он неоднократно кивал головой, стыдливо улыбаясь. "Да, так и есть. Ты прекрасна".

Неожиданно, взгляд Сон Цзяо вдруг замерз, и в ее глазах вспыхнуло намерение убить. "Если ты посмеешь посмотреть ещё раз, я выколю тебе глаза!"

Если бы она была обычной женщиной, ее слова не имели бы сдерживающего эффекта на Чжу Чжэнь и добавили бы ей уникальный шарм вместо этого. Хотя Чжу Чжэнь не была в таком высоком положении, как Чжу Вэнь. Он видел мир после стольких сражений по всей длине и ширине страны, так что у него был отличный темперамент и несравненное мужество.

Однако в этот момент Сун Цзяо не раскрыла своего культивирования или величия, а только ее убийственного взгляда и ледяной навязчивой манеры, которую она проявила, вдруг оказалось достаточно, чтобы заставить других держать голову на замке. Чжу Чжэнь чувствовал себя так, как будто видел пару волчьих глаз. Сразу же в его сердце поднялся всплеск прохлады. Он не мог не сделать шаг назад.

Отступив, Чжу Чжэнь внезапно разозлился от смущения. "В любом случае, я человек, который хорошо умеет убивать, и я выжил после того, как убил много людей. Как я могу бояться женщину-селекционера?" Думая об этом, он сделал шаг вперед левой рукой, держащей ручку сабли. Он промахнулся своей саблей на 10 см, уставившись на Сонг Цзяо. "Что ты сказал?!"

Чжу Чжэнь начал драку в яростной ярости, что было почти инстинктивной реакцией. Как доверенный подчиненный Чжу Вэня, он не был приятным человеком. Всякий раз, когда он раздражался и не имел намерения драться по-настоящему, он делал шаг вперед и свистел саблей, чтобы запугать других. Его внезапный шаг был очень пугающим.

Конечно, если он собирался драться с кем-то, Чжу Чжэнь не стал бы вытаскивать левой рукой свою саблю на 10 сантиметров. Вместо этого он вытаскивал свой меч правой рукой.

Первоначально, Чжу Чжэнь хотел упрекнуть ее еще несколько слов, чтобы подавить ее навязчивой манеры. Тем не менее, он не смог закончить, сказав только одно предложение. Это было не потому, что кто-то остановил его, а потому, что Сун Цзяо посмотрел на него с непревзойденной уверенностью и доминирующей манерой, как если бы она смотрела на мертвеца.

Как бы то ни было, Чжу Чжэнь был человеком, который пережил много битв, так что он получил основное суждение. Она никогда не могла подделать такое выражение в ее глазах и то, как она показала, потому что сила всегда соответствовала выражениям и манерам людей. Ее реакция сделала Чжу Чжэнь ошеломлен мгновенно. Он развил мощный инстинкт через многочисленные убийства на различных полях сражений. Таким образом, он почувствовал сильное чувство кризиса, как будто мастер в армии толкнул длинное копье прямо в глаза.

Ладница рук Чжу Чжэня вырвалась в холодном поту. Он больше не осмеливался совершать безрассудные действия и замер на месте.

Чжу Вэнь и Ли Е не имели намерения сражаться, но их доверенные подчиненные уже взяли на себя инициативу, чтобы иметь конфликт. Несомненно, Сон Цзяо победил на этот раз. Она даже волос не повернула, когда Чжу Вэнь вытащил свою саблю. Она победила благодаря великому превосходству.

Чжу Вэнь не мог сохранять спокойствие из-за стыда. Но Чжу Чжэнь сначала поступил невежливо. Следовательно, Чжу Вэнь определенно не подумал бы, что было что-нибудь неправильное о поведении Song Jiao. "В конце концов, она великая красавица. Как мужчина, Чжу Чжэнь продолжал пялиться на нее прямо перед Ли Е, который был с ней. Конечно, это было неуместно". Видя, как Чжу Чжэнь навлекает на себя позор, Чжу Вэнь упрекает: "Отступаем!"

Пользуясь случаем, Чжу Чжэнь быстро вышел из положения "стыдно петь". Его левая рука ослабила ручку сабли, и он вернулся к Чжу Вэню. В это время его спина уже была вся холодная.

Чжу Вэнь действительно спас его от смущения. Несмотря на то, что Сун Цзяо не показала своего культивирования и силы, ее свирепый взгляд и сдерживающая сила все же заставляли его чувствовать себя неуютно везде. Чжу Чжэнь почти потерял дыхание. Это был острый инстинкт очень опытного генерала-ветерана по отношению к эксперту на поле боя. Если бы он безумно бросился на поле боя и пошел бросать вызов настоящему сильному эксперту без этого инстинкта, он был бы мертв много раз.

Чжу Вэнь отругал Чжу Чжэня. Ли Йе также должен был проявить к ним немного уважения. Поэтому он повернулся назад и сказал Сон Цзяо: "Выпейте чаю".

В качестве дружеского жеста Ли Йе пропустил и без должной заботы покончил с этим делом. Он уж точно не стал бы ругать Сон Чжиао, который не сделал ничего плохого.

"Я плохо сдержал подчинённого. Надеюсь, вы не возражаете". Поцарапав ему руки, Чжу Вэнь приветствовал Ли Е в качестве извинения.

"Ну, неважно. Желание выглядеть привлекательным - универсально." Видя, как он ведет себя так разумно, Ли Йе, естественно, был счастлив быть респектабельным и улыбнулся ему.

Чжу Вэнь заметил, что Ли Йе был великодушным человеком. Чжу Чжэнь оскорбил его красоту. Он не только не разозлился, но и произнес эти слова с сильным родством. Его хорошее впечатление от Ли Йе резко возросло. С гораздо более искренней улыбкой, спросил он. "Как мне обратиться к тебе, Чайлда?"

"Я Ли Цзин. Не знаю, как мне тебе позвонить?"

Конечно, Чжу Вэнь не был бы настолько глуп, чтобы произнести своё настоящее имя. "Меня зовут Чжу Чжэнь. Чжу Чжэнь означает "жемчужина".

"Чжу Чжэнь и жемчужина! Какое милое имя!" Ли Йе не мог не смеяться.

Настоящий Чжу Чжэнь, который стоял позади Чжу Вэнь, посмотрел на Чжу Вэнь с скрытой горечью. "Можешь, конечно, использовать моё имя". В конце концов, ты же генерал. Так что я ничего об этом не скажу. Но вы намеренно подчеркивали, что "Чжэнь" - это жемчужина. Вы явно дразнили меня".

На самом деле, Ли Йе слышал имя "Чжу Чжэнь". Чжу Чжэнь был известным высокопоставленным офицером под командованием Чжу Вэня. Он не был н.у.н. телом.

Ли Йе и Чжу Вэнь начали общаться.

Ли Йе сказал, что он был из Центральной равнины. Он отправился в эту поездку только для того, чтобы обойти Цзянху. Он также хотел посмотреть, была ли сцена битвы между двумя армиями такой же, как b.l.o.o.d.y и pa.s.s.sionate, как это было описано в стихотворении. Чжу Вэнь сразу же выразил ему восхищение. Он также сказал, что позавидовал, что у Ли Йе был такой свободный и смелый дух, чтобы обойти с мечом Цзянху. Затем он спросил Ли Йе, что он видел на центральных равнинах. Видел ли Ли Йе какие-нибудь движения основных сил? Слышал ли он о комиссаре Пинглу или нет?

Ли Йе похлопал по груди и пообещал, что никогда не видел никаких движений. Об этом он тоже никогда не слышал.

Чжу Вэнь утверждал, что он младший полковник под командованием Чжу Вэня. На этот раз он был здесь, чтобы отправиться на экскурсию по оборонной инспекции. Услышав его слова, Ли Йе сначала похвалил мятежников и сказал, что они действительно могущественны и непобедимы. Затем он попытался получить ответы на свои вопросы с помощью карусели. Ли Йе спросил, сколько вооруженных сил у Дэнчжоу, каков их следующий план, есть ли у них подкрепления и так далее.

Точно так же Чжу Вэнь похлопал его по груди и сказал, что армия находится в отличном состоянии. Более того, многие старшие генералы армии быстро приезжали сюда из Гуаньчжуна. Позже они отправились на юг и так далее.

Когда они говорили голые глупости, оба смотрели друг другу прямо в глаза, и лица их не могли быть более искренними.

Сонг Цзяо тайно оклеветал Ли Е, что он становится все более и более бесстыдным, в то время как Чжу Чжэнь вздыхает с чувством в сердце. "Чжу Вэнь может говорить увереннее, когда врет, чем когда говорит правду".

В конце концов, Чжу Вэнь и Ли Йе думали, что они перехитрили друг друга. Между тем, они не могли полностью поверить словам, сказанным друг другом.

Разговор должен был закончиться на этом. Однако после того, как каждый из них сказал страницу глупости, они понравились друг другу еще больше. Они все сожалели, что не знали друг друга раньше.

Чжу Вэнь позавидовал Ли Йе, который был свободен и легок как культиватор в Цзянху. И Ли Йе воскликнул, что генералы этой эпохи отличались непревзойденным элегантным поведением. Когда они завели разговор, они начали говорить об общей ситуации в мире.

Ли Йе вздохнул. "Они все говорили, что беспорядки в мире были результатом мыслей людей о бунте. Ну, я не согласен. Я думаю, что неправильное поведение императора и коррумпированность чиновников были причиной хаоса в мире. Когда император терял свои добродетели, он начинал пренебрегать государственными делами. Между тем император стал бы общаться с мелкими людьми и держаться подальше от достойных чиновников. Тогда злые правители будут править государством. Тогда чиновники будут бороться друг с другом за власть и прибыль, что активно способствует коррупции и злоупотреблению законом. Когда все больше и больше чиновников брали взятки и нарушали закон, общественного порядка и закона больше не существовало. Под таким злым социальным влиянием все чиновники в стране хотели бы только вымогать с таким трудом завоеванное владение народа. Они приложили бы все усилия, чтобы подлизаться к своим лидерам. В то же время они очаровывали своих начальников и оскорбляли своих подчиненных. В результате, они делают жизнь людей еще труднее. Когда у людей не было возможности жить, их ненависть к императорскому двору достигала предела. В это время, когда эти бунтующие герои подняли руки и выступили с восторженным призывом, народ со всех сторон непременно ответил бы на этот призыв".

Глаза Чжу Вэня вдруг засияли, потому что слова Ли Йе были на его вкус. Сразу же он задыхался в восхищении. "Те люди, которые сказали, что беспорядки в мире является результатом мысли людей о восстании, навязал вину плохой император для простого народа. Тем не менее, простые люди просто хотят иметь что-нибудь поесть и жить стабильной жизнью. Что может быть не так с ними? Насколько плохи сердца этих людей? Говорят, что люди - это зло, люди - это не то, чем они были во времена прошлого, и общие движения становятся все хуже и хуже. Но это должны быть недостатки императора и чиновников. Император правит страной, а чиновники воспитывают людей на месте. Они должны делать людей хорошо образованными и приличными. Теперь, когда моральное вырождение мира ухудшается с каждым днем. Это потому, что император плохо управляет страной, а чиновники плохо управляют местами, которыми они управляют?".

"Чиновники сегодня знают только то, что льстят своему начальству. С их головами, полными богатства и великого будущего, они полностью игнорируют требования народа. Они не искали выгоды для народа и выполнил народные амбары, ни воспитывали народ и дайте им знать этикет. Как может такой императорский двор говорить о том, где лежала верность народа? Теперь, когда люди стали плохими и лишены нравственности, в чем, несомненно, виноват императорский двор! Как может такой императорский двор не умереть?"

Ли Йе видел, что Чжу Вэнь был очень взволнован. Очевидно, эти слова были от всего его сердца. Ли Йе согласился с тем, что он сказал. Внезапно они обменялись взглядами. Внутри них нарастало чувство страха. Оба чувствовали, что другой человек вполне соответствует их вкусу.

Ли Йе спросил: "Почему вы вступили в армию, генерал?"

Чжу Вэнь сказал: "В начале я вступил в армию, потому что не хотел быть посредственным человеком. Позже, когда я действительно вступил в армию, я участвовал в сражениях по всей стране. После того, как я многое испытал и встретил много людей в разных местах, я начал находить ответы на свои вопросы. Плохой императорский двор заставит людей страдать. Для человека нет ничего страшного в том, чтобы делать успехи и становиться богатым. Настоящий мужчина может изменить ситуацию во всей стране и дать людям почувствовать себя благодарными за то, что он сделал!".

Ли Йе чувствовал себя очень тронутым в своем сердце. Обычный офицер не мог произнести эти слова. Любой, кто сказал эти слова, должен быть человеком, чей ум был в определенной степени широк, и чьи амбиции должны быть достаточно большими.

Чжу Вэнь затем спросил Ли Йе. "Чайлда, ты в Цзянху, так что, наверное, ты многое повидала. Я не знаю, каково ваше мнение о главной тенденции в стране на сегодняшний день. Император империи Ци претендует на то, чтобы править империей. Думаете ли вы, что люди со всех сторон признают свою верность ему?"

Чжу Вэнь не стал бы задавать людям такие вопросы случайно. После того, как он так долго разговаривал с Ли Йе, он принял Ли Йе в свое сердце. Поэтому он задал такой вопрос.

Ли Йе уже обдумал этот вопрос, и он знал историческую тенденцию. Следовательно, он ответил без колебаний. "Вы можете не радоваться моему ответу. Хотя Хуан Чао стал императором, ему нелегко править миром по-настоящему. Если какая-либо повстанческая сила хочет править всей землей, то сначала она должна иметь непобедимую армию. Затем она должна получить группу ученых, которые знают, как управлять страной и управлять государственными делами. Эти военные объединяют всю страну, а эти гражданские чиновники стабилизируют ее. Ни одного нельзя опустить. Однако необходимы два условия. Эти повстанцы сейчас..."

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 197 Люди с разными мастерами будут драться**

Кстати, Ли Йе покачал головой и улыбнулся. "Мятежники не непобедимы". Причина, по которой они могли захватить Чанъань, заключается в том, что государства Va.s.sal на своем пути потеряли доверие к императорскому двору, так что они не блокировали мятежников со всей силой. Теперь мятежники заняли Чанъань, но им все еще нужно отправляться в экспедиции. До сих пор мятежники даже не полностью покорили Гуаньчжонг. Не говоря уже о Чжэн Тяне в Фэнсяне и армии государства Ва-Саль, которая борется с повстанцами во всех местах. Я не слышал, чтобы повстанцы могли атаковать и захватить город за короткое время".

Ли И сделал паузу и продолжил. "Что касается ученых... Если то, что я знаю, верно, не так уж много ученых в повстанцах". И их еще меньше на важных позициях. Несмотря на то, что мятежники с легкостью разъезжают по всей стране, люди в повстанцах живут за счет грабежей. Они не управляют местом по-настоящему. Это потому, что они не хотят править? Нет. Потому что они не могут. В повстанцах нет таких талантов, которые могли бы это сделать. Без целой команды ученых повстанцы не смогут управлять гражданскими делами. Нынешний кризис мятежников заключается в том, что у них нет постоянных запасов армейского снабжения и материальных ресурсов. Следующий кризис заключается в том, что у них нет зрелой политики управления страной, чтобы они не могли заставить людей со всех сторон сдаться им".

В конце Ли Йе медленно сказал: "Первоначально это было хорошее начало, что повстанцы захватили Чанъань. Но действительно ли люди, находящиеся под юрисдикцией повстанцев, поддерживают их? Нет. А что? Вы также сказали, что людям нужно есть их начинку и носить теплую одежду. Но мятежники будут грабить всю еду, которая была у людей, куда бы они ни пошли, как саранча. Что еще хуже, они не знают, как управлять местом и восстанавливать его. В таком случае, как люди могут поддержать вас?"

"Почему штаты Ва-Сал в настоящее время воюют с повстанцами? Потому что они лояльны к императорскому двору? Нет. Если бы они были по-настоящему лояльны императорскому двору, они бы не уступили место мятежникам и не позволили бы им уйти прямо в Чанъань. Они уже видели тот факт, что у мятежников не было возможности править страной. Рано или поздно мятежники были бы уничтожены. В то время Королевская Домская Империя Тан, несомненно, вернёт Чанъань. Поэтому государства Ва-Саль решили бороться против Танской империи вместе с мятежниками. Так же, как и во время беспорядков в Ань-Ши, мятежники в то время оккупировали и Чанъань. Однако они ничего не знали о правительственных делах и умениях управлять страной. Несмотря на то, что мятежники были хорошо обученной и мощной армией, что они могли сделать? В конце концов, они погибли".

"Теперь, когда положение повстанцев настолько похоже на Ань-Ши Беспорядки". Есть две цели войны между армией государства Ва-Саль и повстанцами. Во-первых, армия Васал государства не хочет, чтобы императорский двор наказал их после кризиса. Во-вторых, они, безусловно, хотят воспользоваться возможностью внести свой вклад и получить вознаграждение от императорского двора после войны. Во имя торжества справедливости они могут контролировать большее количество мест. Они также могут поднимать и расширять вооруженные силы, чтобы наращивать свои силы. В конечном счете, они могут добиться больших успехов и бороться за мировую гегемонию!".

Говоря прямо и ясно, Ли Йе заметил. Чжу Вэнь был ошеломлен снова и снова. На данный момент он не понимал его слов. Очевидно, он пытался понять слова Ли Йе. Но Чжу Чжэнь не вдавался в его слова всерьёз. Также он не знал истинного значения слов, сказанных Ли Ye. Он только знал, что Ли Йе сказал, что повстанцы в конце концов погибнут, как Армия Восстания в Ан-Ши Беспорядках. Чжу Чжэнь не мог не быть в ярости. "Ерунда! Как можно клеветать на империю Ци? Не хочешь жить?"

"Заткнись! Назад!"

Внезапно Чжу Вэнь ругался и заставил замолчать Чжу Чжэня. Потом он повернулся, чтобы посмотреть на Ли Йе. В этот момент он выглядел не таким расслабленным, как во время разговора. Вместо этого он выглядел мрачным и торжественным.

Но в конце концов, он был старшим генералом повстанцев. Его позиция определяла его точку зрения. Он все еще не верил, что мятежники умрут.

В чайном сарае было тихо. Никто не осмеливался говорить громко в это время. Увидев наряды и дирижирование Чжу Вэня, Ли Йе и других, те немногие, кто пил чай, стали очень скрупулезными. Владелец чайного сарая был еще более совестлив и осмелился ничего не говорить, так как боялся, что Чжу Вэнь и Ли Йе встретятся из-за малейших разногласий.

Возможно, по его мнению, Хайльда в черной мантии была действительно сумасшедшей. Он даже осмелился сказать, что мятежники погибнут прямо на глазах у мятежников. Разве это не было самоубийством? Более того, владелец чайного сарая думал, что генерал тоже не был обычным человеком. "Если бы обычный чиновник услышал такие замечания, не вскочил ли бы он сразу же и не отбил бы саблю, чтобы убить Чайлду в черной мантии?"

Это было близко в июне. Солнце днем все еще светило. За пределами сарая с холодным чаем, яркая официальная дорога парила от жары. Под пестрыми солнечными лучами бесчисленное множество мелкой пыли стекало вверх и вниз по светлым столбам. На официальной дороге было мало пешеходов. Время от времени из леса доносилось несколько ясных щебетаний. Люди не знали, где были эти цикады. Они могли слышать только волны криков цикад.

Здесь была граница Дэнчжоу. За лесом рядом с официальной дорогой была большая площадь плодородного поля, которое раньше было плодородным. Многочисленные урожаи на поле без присмотра засохли, сцена которого выглядела особенно пустынной. Дальше были горы, леса, реки и голубое небо. Стоя на южной оконечности внутренних районов Центральных равнин, люди могли видеть весь мир, когда поднимали головы.

Повсюду были военные восстания, и весь мир бушевал, как шторм.

В спокойной пустыне, расположенной в центре мира, двое молодых людей только за двадцать лет сидели лицом к лицу и разговаривали между прорезями палящего военного пламени. Казалось, что они не перестают говорить до самой смерти. Им суждено было стать соперниками, но теперь они обсуждали общую тенденцию развития событий, критиковали государственные дела и комментировали героев, как два интимных старых друга.

Чжу Вэнь потянул за воротник в доспехах, почувствовав себя немного горячо.

Он посмотрел на Ли Йе. "Армия империи Ци пережила бесчисленные битвы по всей стране с огромной легкостью". За последние семь лет мы сражались в одном месте за другим и прошли более 5000 км. Солдаты нашей армии - это все элиты, которые сражались в сотнях битв. От штатов и округов до Чанъань, мы захватили много мест по пути и получили бесчисленное количество бронетехники из правительственных казнохранилищ. Так что даже снаряжение самого мощного штата ва-сал не может быть лучше нашего. И эти храбрые солдаты из нас выжили в сотнях битв. Каждый из них осмелился совершить лобовую атаку. Более того, не имея слишком много интриг друг против друга, мы можем объединиться как единое целое, чтобы наша армия могла развиваться и расти. Сейчас Его Величество находится в Чанъане, и армия Танской империи атакует нас со всех сторон. Но что с того? Разве армия империи Ци теперь не сильнее?"

Говоря об этом, Чжу Вэнь постепенно разобрался со своими мыслями.

Он объявил это силой. "Королевский дом Танской империи отказался, и император был в смятении". При дворе коварные придворные чиновники получили контроль. В штатах и уездах народ и чиновники не объединились. Поэтому армия империи Ци смогла проложить себе путь через всевозможные препятствия и захватить Чанъань. Мы отвезли императора Танской империи в Сычуань, и теперь император Танской империи остается в отдаленной части страны. Раз уж мы столько достигли, почему мы не можем победить государства Ва-Саль со всех сторон? Куда бы наша армия не направила свою атаку, она может взять города в битву с б.л.о.о.д.и.".

"В мире более 50 штатов Ва-Сал. Кто из них может встать на пути нашей армии? А как же Гао Пианино?" "Он известен как всемирно известный генерал и считается рукой империи. Наша армия тоже его разбила. Теперь он прячется в городе и не выйдет. В мире миллионы солдат и лошадей. Но в моих глазах они всего лишь группа овец. Без квалифицированного командира, даже если все они придут атаковать армию империи Ци со всех сторон, что они могут сделать? Есть бесчисленное множество людей с исключительными способностями в мире, и те, кто утверждал, что они герои, столько же, сколько школа серебряных карпов, движущихся вниз по течению. Но если армия империи Ци охраняет Тунгуань, то какая из армий из Гуандуна сможет его захватить?".

"Вы также говорили, что вероломные придворные чиновники получили контроль над двором Танской империи, и они заняты борьбой за власть и богатство. Каждая сила в Танской империи не хочет быть связанной и идет своим путем. Все они думают о том, как защитить себя и как расширяться. До тех пор, пока армия империи Ци может удержать Гуаньчжун, могу я спросить, кто осмелится сражаться против империи Ци через 3-5 лет?".

"То, что вы сказали, верно. В империи Тан не хватает ученых и талантов, которые могли бы править государством и заниматься политикой. Но пока ситуация стабилизируется, ученые, естественно, придут к нам. Не стоит забывать, что император империи Ци тоже ученый. Если он намерен хорошо управлять страной, как он может не знать, как искать ученых?".

Чем больше Чжу Вэнь говорил, тем больше pa.s.s.sionate он стал. Zhu Wen почувствовал что его горячая кровь перемешала в груди. Он не мог не встать и замахнуться своим аленьким плащом в высоком и энергичном настроении.

Он шел несколько шагов туда-сюда. Вдруг он остановился и уставился на Ли Йе. "Солдаты в армии империи Ци похожи на тигров и волков. Все мы в армии империи Ци сгибаем наши усилия в одном направлении. Как может войско Ань Лушаня, который был из северного варварского племени, сравниться с нами? Как можно сравнить разъединённую армию Танской империи с нами? армия империи Ци обрела непобедимый дух и становится могущественной после сотен сражений! Теперь мы оккупировали Чанъань, разгромили Чжэн Тянь и прогнали армию государства ВаСаль. Армия империи Ци господствует над миром, и силы со всех сторон сдались нам. Кто может победить армию империи Ци? Когда никто не может победить нас, разве мир не в наших руках?!"

Когда Чжу Вэнь говорил в последнем предложении, он проявил доминирующий темперамент. Чжу Вэнь был полон гордости и амбиций, которые все проявились внезапно. В этот момент он выглядел так, как будто он император, который смотрел на мир!

Ли Йе хихикал. "Па!" Он открыл складной вентилятор и мягко размахивал им перед своей грудью. Он не встал, но его внушительная манера не проиграла Чжу Вэню. На самом деле Ли Йе выглядел более расслабленным и спокойным. Глядя на Чжу Вэнь, он спокойно спросил: "Вы уверены, что никто в этом мире не может победить вас?".

Чжу Вэнь яростно смотрел в глаза Ли Йе.

Их глаза встретились, как будто их мечи столкнулись друг с другом. Между ними, казалось, что искры ушли во все стороны.

В этот момент тишина выражала нечто большее, чем речь.

"Кто ты?" Чжу Вэнь взял на себя инициативу.

"Кто ты?" Ли Йе не спешил.

Оба они были непревзойдёнными умными людьми. Если они все еще не могли найти что-то странное происходит после столь долгого разговора, могут ли они все быть посредственными людьми?

"Культиватор, путешествующий по Цзянху, обладает таким глубоким пониманием мировых тенденций. Более того, он знает все о том, как исправить и стабилизировать страну. Как это возможно? Как он может так властно спрашивать, кто я?".

"Он осмелился обсудить силу и слабость мятежников и официальной армии, и у него есть такое глубокое понимание этого". Более того, он знает, как победить. Как может обычный младший полковник иметь такой властолюбивый манеры?".

"В мире бесчисленное множество героев. В смутные времена герои будут появляться в большом количестве. Однако, сколько из них обладают проницательностью и выносливостью для достижения великих целей".

"И сколько из них сейчас на границе Дэнчжоу и на краю Сючжоу?"

Сначала владелец чайного сарая почувствовал облегчение, когда увидел, что они разговаривают счастливо. "До тех пор, пока они не будут драться, все будет хорошо." Хозяин думал втайне. Его убогий чайный сарай не мог позволить себе разрушения. Хотя скамейки и столы были старыми и грубыми предметами, старик приобрел эти вещи кропотливым трудом. Такие вещи, как заварочные чайники, чайные миски и чай, не стоили и нескольких медных монет, но старик полагался на них в жизни.

Если эти предметы были сломаны, где он мог взять новые? Он не мог заработать много денег на чайниках. Его жизнь была тяжелой, и он только боролся за жизнь. Он не мог терпеть несчастья. Владелец был стариком, поэтому он не мог позволить себе несчастный случай. Если он пострадал, у него даже не было денег, чтобы пойти к врачу.

Старик не совсем понимал слова генерала и Хайльды, он также не знал, о чем они спорили, но он чувствовал себя расслабленным, пока они были добры друг к другу. Однако, когда он увидел, что они пялятся друг на друга и готовы были начать приступ, лицо старика стало жутко бледным, и его сердце было во рту. Он умолял почти всех G.o.ds, таких как Zhenwu Дади, который знал добро и зло, Бодхисаттва Авалокитсвара, который помогал людям, попавшим в беду, и др.

Несколько гостей, которые пили чай, заметили, что что-то не так, и осмелились больше не оставаться. В спешке они закончили пить чай одним глотком и положили на стол медные монеты, которые они выловили. Затем они поспешили уйти, неся свой багаж. Было видно, что они боялись попасть в неприятности. Если бы ссорились обычные люди, они бы даже остались, чтобы посмотреть веселье. Но это был генерал, который мог зарезать, не ударив векой. Если они не были достаточно осторожны, их головы падали на землю. Поэтому, как они могли осмелиться остаться на секунду дольше?

Старик встал и намеревался остановить их от борьбы друг с другом. Однако он не осмелился. Он стал так волноваться, что он был покрыт потом.

Пришел ветерок. Он взорвал рекламный флаг чайного сарая и волосы всех на месте. Ветер вздрогнул, и старик вздрогнул.

Старшая и младшая жрицы были готовы встать, а глаза Сон Цзяо выглядели свирепыми.

Чжу Чжэнь поднял руку и был готов сжать кулак, чтобы ворвались еще сто кавалеристов.

Уставившись друг на друга, Ли Йе и Чжу Вэнь оказались в тупике.

Однако, это был только момент.

"Чжу Вэнь?!"

"Принц Ан?!"

Двое мужчин укусили зубы одновременно. Потом на их глазах вспыхнул яростный свет, и их убийственные намерения обнаружились внезапно. Их энергичный Духовный Ци вспыхнул.

Чжу Вэнь разогрел свою саблю, сделал шаг в сторону и собирался резать. Серьезные действия были совершены одним плавным движением. С сильным ветром, сабля яростно рубила на голову Li Ye.

"Па!" Ли Йе закрыл складной вентилятор и толкнул деревянный стол, чтобы ударить Чжу Вэнь. Тем временем, сидя на деревянной скамейке, он поскользнулся на несколько шагов назад.

Длинная сабля разрезалась на деревянном столе, и вдруг стол развалился на части. Мелкая пыль внезапно поднялась, как облако.

Сонг Цзяо и старшие и младшие жрицы встали одновременно.

Чжу Чжэнь сжал свою ладонь в кулак. После этого сотни кавалеристов немедленно подтолкнули своих лошадей и побежали на полной скорости!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 198 A Конфронтация**

Вуязи получил ужасную травму и вернулся. Войдя в город, он упал в обморок на улице. Солдаты, охранявшие городские ворота, спасли его. Когда он проснулся, первое, что он хотел сделать, это не найти место для лечения ран, а увидеть Чжу Вэнь как можно скорее. Уязи рассказал Чжу Вэню всё, что случилось в Сюйчжоу. Он предложил Чжу Вэнь подготовиться к войне в случае, если принц Ан что-то замышляет.

Кроме того, Wuyazi был глубоко опасался силы Li Ye, и силы старших и младших жриц, и других с ними. Поэтому он срочно связался с даосской сектой горы Чжуннань, используя их секретный метод. Он также попросил их послать сюда культиваторов, которые имели более высокое культивирование, чтобы помочь Чжу Вэнь стабилизировать ситуацию в Дэнчжоу. Они не должны давать Ли Йе никакой возможности.

Даосская секта горы Чжуннань находилась в центральном правительстве, где было много культиваторов. Даосская секта была даже сильнее Пенглая. Культиваторы этой секты использовали помощь Хуан Чао, чтобы взять Чанъань. Затем они основали императорский двор империи Ци и захватили большую часть Удачи, которая изначально принадлежала Танской империи. Воспользовавшись этой возможностью, культивисты секты значительно расширили свое культивирование.

Большинство культиваторов, которые изначально находились на 9-м уровне перерабатывающего производства в Ци и находились в полуфундаментальной стадии строительства, продемонстрировали обещание достичь Этапа строительства фундамента. И теперь все они успешно достигли Этапа закладки фундамента.

После того, как Вуязи два дня лечил свои раны, его ситуация оставалась в основном стабильной. Но до полной реабилитации ему еще предстояло пройти долгий путь. Что еще хуже, Вуязи почувствовал скучную боль там, где у него пропала рука. Уязи нуждался в Духовных Мастерах, чтобы полностью залечить свои раны. Если бы культиваторы на горе Чжуннань в царстве Духовных Владык не смогли поспешить сюда в течение трех дней, его царство резко упало бы. Ууязи очень четко представлял себе свою ситуацию. Более того, он никогда бы не восстановился полностью, не говоря уже о дальнейшем прогрессе.

Выйдя из комнаты, Уязи поднял голову, чтобы посмотреть на небо. Внезапно его брови морщились, а сердце трепетало. Он почувствовал, что произойдет что-то ужасное.

Он быстро выполнил жесты заклинания пальцами и рассчитал тихо. В процессе его брови становились всё ближе и ближе, а лицо теряло всё больше и больше цвета. Через некоторое время из его рта пролился полный рот крови. Он пошатнулся на несколько шагов назад. Теперь его лицо выглядело бледным, как умирающие угли, и он едва мог стоять.

Несколько даосских священников, которые охраняли за дверью, были потрясены, когда увидели его. Они поспешили помочь ему подняться. "Дядя Уязи, ты в порядке?"

Несколько даосских священников помогли Уязи встать на ноги и поддержали его. Со всеми его усилиями, Уязи схватился за руку одного из священников. Его глаза были похожи на волчьи, что выглядело очень страшно. Скрежетая зубами, он сказал: "Иди быстрее и спроси, куда пошел генерал Чжу!".

Даосский священник ответил и ушел. Ууязи сказал другому: "Позовите всех учеников выше среднего уровня Ци-рафининга вместе". Быстрее!"

Люди не знали, что задумал Ууязи, но они не сомневались в его словах. Один за другим они начали двигаться.

Более 20 культиваторов, которые были выше среднего уровня КИ-рафининга, получили послание и пришли к Вуязи со всех сторон. После этого даосский священник, который пошел спросить Чжу Вэня о местонахождении в армии, также поспешил обратно.

"Дядя Вуязи, генерал Чжу пошёл на восток". И он взял только более сотни личных охранников. Н.О.тело знает, что он собирается делать!"

Выражение Вуязи резко изменилось. Он боролся за то, чтобы встать и сделал три шага подряд. Внезапно он остановился и повернулся, чтобы посмотреть на всех. Его глаза выглядели острыми, как у орла. Сжимая зубы, Вуязи говорил слово за словом. "Генерал Чжу попал в беду. Нам с тобой нужно срочно бежать туда, чтобы спасти его. Помните, что Генерал Чжу - ключ к взлёту и падению горы Чжуннань. Мы с вами должны сопроводить генерала Чжу обратно в город, даже рискуя своей жизнью! Ты понял?"

"Понял!" Даосские священники ответили в унисон.

"Пошли!"

"Дядя Вуязи, твои раны... Тебе лучше не уходить. У нас достаточно людей."

"Я только что сказал, что по сравнению с процветанием даосской секты, наша жизнь и смерть, слава и унижение - это ничто!" Как сказал Уязи эти слова, все видели в его глазах решимость.

Они не ездили верхом на лошадях. Вместо этого они улетели из города. Когда культиваторы добрались до среднего уровня Ци-рафинирования, они, несомненно, могли бежать быстрее, чем прекрасные лошади. Но они просто не могли поддерживать высокую скорость. К счастью, Чжу Вэнь не мог зайти слишком далеко. Поэтому они просто проигнорировали свое культивирование и бежали на полной скорости.

Хотя раны Вуязи не зажили, он взял на себя инициативу и бросился вперед на глазах у других. Лишь немногие могли не отставать от него, и даже тогда им едва удавалось.

В чайном сарае Чжу Вэнь ударил мечом по деревянному столу. Сломанные щепки дерева и пыль улетела во всех направлениях. Сидя на скамейке запасных, Ли Йе поскользнулся на несколько шагов назад. "Па!" Он открыл свой складной вентилятор. Случайно он помахал им перед собой. Из ниоткуда появился порыв ветра. Он бросился к деревянным щепам и пыли и сдул их обратно к Чжу Вэню.

Однако Чжу Вэнь продолжал наносить удары один, два раза. В один миг он размахивал мечом в общей сложности семь раз. Как бушующие волны, стучащие по ш.о.р.с., так и атака Чжу Вэня набрала невероятный темп. Это окутало Ли Йе и остальных трех соответственно. Несмотря на то, что Нож Ци распространился всего в нескольких десятках метров, сила культивирования была сконцентрирована, что сделало его еще более мощным. Очевидно, что Чжу Вэнь понимал выращивание намного глубже, чем обычные люди.

Ли Йе взял вентилятор за щит и поставил его перед собой, чтобы защитить себя. Нож Ци упал громким ударом. Перед ним образовалась овраг глубиной более 3 метров. На первый взгляд он выглядел как выгребная яма, черная и, казалось бы, бездонная. Это было действительно необычайно ужасно. Но под ногами Ли Йе овраг внезапно исчез. Скамейка под ним совсем не пострадала. Только тиранический Духовный Ци сломал складной вентилятор в его руке. В конце концов, это было обычным делом.

Старшая и младшая жрицы, а также Сонг Цзяо улетели обратно в быстром отступлении. Как и птицы, они подплыли к вершинам деревьев. Они увернулись от половины ножа Ци и отгородились от второй половины. Так что они не были ранены. Но весь чайный сарай исчез под Ножом Ци.

Старик в чайном сарае упал на землю, дрожа от страха. Он был в ужасе. Однако, в треснувшем дереве и грязи, он был цел и невредим. Он не получил ни царапины, потому что Ли Йе отвлек его внимание, чтобы защитить его.

Чжу Вэнь применил все свои силы, чтобы ударить семь раз, без малейшего оговоренного его выращивания. Но когда его Нож Ци упал на оппонентов, он обнаружил, что никто не пострадал. Более того, Ли Йе и сопровождавшие его люди проявили свои силы и культуру сразу же после того, как переместились. Оказалось, что все они были на 9-м уровне перевалки Ци.

Когда Чжу Вэнь понял это, его сердце трепетало. Первоначально он хотел бороться со всей своей мощью, чтобы увидеть, есть ли у него шанс победить Li Ye. Но в это время он не мог не думать: "Принц Ан, он достоин этого имени". Он действительно человек выдающегося боевого мастерства. Он не только достиг 9-го уровня в Ци-рефининге, но и красавицы вокруг него очень жесткие. Кажется, сегодня у меня нет шансов, и я должен бежать быстро. Иначе я умру на месте".

Чжу Вэнь был человеком, который действовал решительно. После того как он принял решение, не было ни минуты колебаний. После удара семь раз, он воспользовался возможностью и ушел, вместо того, чтобы спешить в атаку. Он отступил более чем на 70 метров и мгновенно приблизился к своей личной охране.

Личная охрана Чжу Вэня была настоящей элитой, прошедшей через сотни сражений. Лидер этих охранников приказал им бежать вперед, как только Чжу Чжэнь поднял руку. Чжу Чжэнь не был лидером личной охраны Чжу Вэня, поэтому он не знал темперамента охранников. На самом деле, когда они увидели, что Чжу Чжэнь делает жест, и почувствовали, что Чжу Вэнь может быть в опасности, они уже вытащили свои мечи.

Личная стража по возможности спешила вперед и взяла противника под контроль, вне зависимости от того, действительно ли главнокомандующий находился в опасности или нет. Что касается того, будут ли они убивать или освобождать противников, то этот вопрос будет решен позже. Они сделают все возможное, чтобы защитить своего главнокомандующего от любого намека на опасность.

Чжу Вэнь отступил на передний край своей личной охраны. Затем он с прыжком встал на прекрасную лошадь в авангарде. Кавалерия, которая была на этой лошади, тоже была культиватором. Он полетел в одну сторону разумно, не желая причинять неприятности их Военному Формированию.

Как только Чжу Вэнь сел на лошадь, он почувствовал, что его сердце успокоилось. Теперь он обрел уверенность в том, что может свободно скакать и противостоять любому могущественному врагу, что было основной силой ветеранского генерала.

Однако враги, с которыми на этот раз столкнулся Чжу Вэнь, были не солдатами на поле боя, а четырьмя мастерами на 9-м уровне Ци-переработки.

Ли Йе встал и отправился на официальную дорогу. Стоя лицом к лицу с Чжу Вэнем, у него в руке не было складного вентилятора. Вместо этого он держал в руках свой Меч Люка, который сверкал зеленым светом.

Чжу Вэнь и Ли Йе сначала встретились лицом к лицу и радостно поговорили. Затем они внезапно стали враждебными и натянули свои мечи друг на друга. Развитие вещей было вне воображения, но это было разумно.

У них не было личных обид. Тем не менее, ни один из них не колебался даже малейшего, прежде чем они начали. Они встретились на поле боя, и каждый из них имел своего хозяина. Излишне говорить, что они не давали друг другу шанса поговорить до того, как борьба за жизнь и смерть, которая должна была произойти.

До того, как выстрелили Сон Цзяо и старшая жрица, младшая жрица уже сделала печать обеими руками. Более десяти цепей из зеленых листьев вырвались вперед с двух сторон дороги. Сдувшись, они стреляли в личных охранников Чжу Вэня, которые бежали.

Звучали крики, и кавалеристы падали с лошадей один за другим. В один миг более десяти человек были убиты или ранены. Культиваторы составляли большую часть личной охраны Чжу Вэня. Культиватор среднего звена Ци-рафининга поднял свой плакат и перерезал перед ним цепь листьев. Несмотря на то, что его плакат коснулся цепи листьев, он не разорвал эту цепь.

Культиватор чувствовал себя только как кусок металла или камня. Отталкивающая сила заставила его внутренние органы измельчиться и вырвать с руки девичье слово. Из-под его контроля вырвался полный рот крови. Перед его испуганными и отчаянными глазами, цепь листьев проникла в его горло. Как длинная змея, она вытащила его сзади из шеи и улетела к следующему личному охраннику.

Расстояние между кавалеристами и Ли Йе было очень близко, поэтому они не могли набрать скорость. Но за короткое время им все-таки удалось бежать перед Ли Йе. В любом случае, это были более сотни элитных кавалеристов. Даже если они не бежали на полной скорости, у них была огромная сила убийства.

Ли Йе был неподвижен, его выражение лица не изменилось. Он выглядел вполне мирно. Он не выглядел торжественным и не высмеивал своих оппонентов. Он поднял меч Люка. Плотные руны на мече загорались одна за другой. Казалось, что в мече было бесчисленное количество звезд.

Похоже, что Ли Йе медленно опускал свой меч. Но на самом деле, он сделал это очень быстро. Ветер, который принес меч, мгновенно свистел. Кончики деревьев внезапно исчезли. Они превратились в летучую золу и исчезли в воздухе. Небо, затененное деревьями, показало его оригинальное голубое лицо. Под небом внезапно рухнул поток меча Ци длиной 70 метров в Военное формирование.

В тот момент, когда Ли Йе поднял меч, у Чжу Вэнь случился всплеск пальпитации. Это был инстинктивный ужас, который он почувствовал бы, когда столкнулся с непобедимым противником. Когда поток зеленого меча Ци вспыхнул в голубом небе, сердце Чжу Вэня внезапно забилось бесконтрольно. Давление меча Ци мгновенно обрушилось на Чжу Вэнь с весом горы Тайшань. Его рука, держащая широкополосный меч, начала дрожать.

Оба они были на 9-м уровне перегонки Ци. Под пугающей атакой девичьего слова Ли Йе, Чжу Вэнь подумал, что он не соответствует силе Ли Йе. Это заставило его почувствовать себя нелепым и напуганным.

Внезапно из бегущей кавалерии появились жесткие сосочки с лошадьми. Многие лошади не выдержали огромного давления и преклонили колени на земле на передних лапах. Кавалеристы на лошадях упали. Теперь сцена стала хаотичной. В то время меч Ци упал на Военное формирование.

Следы зеленого света покрыли прорвавшийся кровяной туман. Прежде чем кавалеристы смогли закричать, они все погибли на месте. Когда зеленый свет потускнел, грязь все еще летала во всех направлениях на большой скорости. Глыбы почвы трещали, когда они ударялись о листья и ветки. На официальной дороге появился огромный овраг, и кровь пролетела повсюду. Тела этих кавалеристов разбросаны по всей территории в замешательстве. Некоторые из их лошадей еще не были мертвы, их слабые плачи звенят непрерывно.

Только в этот момент старшая и младшая жрицы увидели, что Чжу Вэнь уже бежал в пустыню, закрыв грудь и склонив тело. У них был только вид на его спину.

Ли Йе намеревался взорвать всех врагов своим ударом меча так, чтобы не хватило его силы упасть на Чжу Вэнь, давая ему шанс бежать. Чжу Вэнь также был очень решительным. Если он не мог ничего сделать, он отступил бы без промедления.

Тем не менее, перед четырьмя мастерами на 9-м уровне Ци-переработки, может ли Чжу Вэнь действительно бежать? Это не было бы слишком трудно для Li Ye, чтобы догнать его, даже если старшие и младшие жрицы не охотились Чжу Вэнь вниз, и две жрицы были известны своей скоростью. Кроме того, Чжу Вэнь был ранен, поэтому он не мог бежать очень далеко.

Ли Йе не собирался позволять Чжу Вэнь так бежать. Это правда, что сегодня Ли Йе говорил с ним довольно счастливо, и они ценили друг друга. Но в общей ситуации в мире в наши дни они принадлежали разным хозяевам. На поле боя они должны были прилагать все силы, чтобы победить другого, когда они встретились. Если другой отказывался сдаваться, то они сражались до смерти.

Остальные последовали за ними и собирались преследовать Чжу Вэнь. На другом конце бесплодной пашни, на повороте официальной дороги был лес. Внезапно из леса выпрыгнул человек в черной мантии. Он проскользнул над головой Чжу Вэня и направился прямо к Ли Йе и другим.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 199 A Пионер**

Конечно, Ли Йе узнал, что мужчина в черном халате был Уязи, чью руку он отрезал два дня назад в Сюйчжоу.

Видя, как Уязи бросается к ним, казалось бы, чтобы остановить их, Ли Йе сначала подумал, что это абсурд. В конце концов, Ли Йе мог победить Уязи одним ударом даже в расцвете сил. В его нынешнем состоянии Ли Йе чувствовал, что Уязи резко переоценил свои способности.

Но вскоре Ли Йе понял, что что-то не так. Он быстро предупредил Сон Чжиао, а также старших и младших жриц. "Отступление!"

Уязи бросился к ним с сумасшедшим выражением лица. Теперь его глаза выглядели острыми, как лезвия, и он распахнул руки, поднявшись в воздух. Не имея никакой защиты, он ускорился до предела и внезапно выстрелил в Ли Йе и других на большой скорости. Когда он подошел к Ли Йе и другим, он закричал свирепо. "Даосская секта будет процветать!"

Потом Уязи взорвал себя в воздухе!

Одним вздохом тело Вуязи превратилось в летучую золу, и эфирные волны внезапно распространились с того места, где он находился. В один миг эфирные волны покрыли это место в радиусе более 300 метров. Острые, как лезвия, волны дикого ветра устремились к Ли Йе и другим. Мир был затмлен, и все замолчало. Однако уши толпы гудили из-за звуковой волны от взрыва.

Ли Йе и другие были вынуждены отступить. Несмотря на то, что они один за другим запускали оборонительные меры, на них все еще воздействовали эфирные волны. Ли Йе был в порядке. С зелёным лотосом и Драконом Ци, Духовный Ци Ли Йе был таким же сильным, как и в Духовном Царстве Мастера. Однако старшие и младшие жрицы и Сонг Цзяо были довольно дискомфортны. Под влиянием эфирных волн каждая из них была оттеснена примерно на сто шагов назад. Их одежда и волосы были в полном беспорядке.

Когда культивирование человека достигло Царства Духовного Властелина, он мог решить взорвать себя. Но Вуязи был только на полуфундаментном этапе строительства. Несмотря на то, что он взорвал себя, его сила, несомненно, была намного меньше той, которая достигла Царства Духовного Властелина. Если бы кто-то из Духовного Властелина взорвал себя перед ними, то не только Ли Е был бы серьезно ранен, но и старшие и младшие жрицы и Сонг Цзяо тоже были бы убиты.

"Этот даосский священник действительно сумасшедший!" Сонг Цзяо скребла зубами от ярости.

Ли Йе покачал головой. "Несмотря на то, что мы враги при разных хозяевах, я все еще восхищаюсь им за то, что он готов отдать свою жизнь за праведность."

Задержавшись из-за Уязи, Ли Йе и другие не смогли догнать Чжу Вэня, который бежал на полной скорости. В конце концов, они были недалеко от Дэнчжоу. Как только Чжу Вэнь прибыл в свой военный лагерь, Ли Йе и другие ничего не смогли сделать.

Просто толпа уже прибыла сюда, поэтому они не могли вернуться в Сюйчжоу. В любом случае, старшая и младшая жрицы, а также Сонг Цзяо не были серьезно ранены. Таким образом, Ли Йе и остальные продолжили свой путь в Дэнчжоу, чтобы понаблюдать за обороной противника.

По дороге Ли Йе выглядел не так расслабленно, как раньше. Уязи даже был готов взорвать себя, чтобы защитить Чжу Вэнь. Такая несгибаемая честность показала волю даосской секты на горе Чжуннань. Ли Йе казалось, что последующая битва будет нелегкой.

Когда он прибыл в Дэнчжоу, Ли Йе внимательно наблюдал за оборонительным устройством армии Чжу Вэня и за оборонительной ситуацией Дэнчжоу. Его брови слегка помялись.

Процент культиваторов занял большую долю армии Чжу Вэня, что более чем в два раза превышало обычное состояние ва-саля. Казалось, что с помощью даосской секты горы Чжуннань многие люди в армии Хуан Чао и Чжу Вэня стали культиваторами. Это был так называемый сговор между даосской сектой и даосским государством. Чтобы расширить команду культиваторов, они приняли к себе как можно больше учеников и па.с.с. по даосским методам. Теперь пришло время показать их силу.

Когда они сражались на поле боя, эти культиваторы были хребтом армии, направленной на разбивание формирований. Их количество и сила могли непосредственно влиять на исход войны.

В этом мире битва всегда заканчивалась состязанием различных частей войны. Все меры применялись по максимуму. Они имели решающее значение для победы или поражения в войне. Но, по сути, единственным элементом, определяющим победу или поражение войны, был культиватор или более сильный.

К счастью, оборона города Дэнчжоу не была завершена. Там были скалопрокат, наконечники стрел и вилки. Но занавески, клыки и арбалеты нужно было пополнять после повреждений, что было нелегкой задачей.

Восстановить городскую стену после обрушения было нелегко, особенно большое и маленькое оборонительное сооружение. Это был не тот вид ночных работ по подготовке различных материалов, который требовался.

Ли Йе и другие не оставались слишком долго в Дэнчжоу, потому что гора Чжуннань посылала мастеров в Духовное царство мастера. На территории врага также находились десятки тысяч солдат. У Ли Йе не было намерения нападать непосредственно на тех, кто находится в Царстве Духовного Властелина. Поэтому он вернулся вместе с Сон Чжиао.

Вернувшись в Сючжоу, Ли Йе и Чжоу Цзи встретились, и он рассказал Чжоу Цзи об обороне города Дэнчжоу и боевой мощи Чжувэня.

Было очевидно, что Чжоу Цзи был не в своей тарелке, но это не повлияло на его волю к борьбе.

Ян Фугуан был в Цайчжоу. Единственное, что нужно было знать, это результат переговоров с Цинь Цзунцюанем. Ли Йе не волновался. Армия Пинглу шла в этом направлении и скоро прибудет. Поддержит его Цинь Цзунцюань или нет, армия пойдет на запад в Дэнчжоу.

Через два дня Ян Фугуан вернул сообщения. Цинь Цзунцюань согласился направиться на запад в Дэнчжоу, и он отправил бы старшего генерала В.А.Н.Г. Шу, чтобы привести 15 тысяч солдат к ним в бой. Посланник Яна Фугана сказал, что он вернётся в Сюйчжоу с армией В.А.Н.Г. Шу.

Правда, Ян Фугуан действительно был чем-то особенным.

Когда Лю Дажэн возглавил армию Пин Лу в Сюйчжоу, пришла армия Цайчжоу Ян Фугана и w.a.n.gshu также. Армия разбила лагерь, чтобы отдохнуть за пределами города Сюйчжоу в отрядах-отделениях и подготовилась выйти в любое время после некоторого отдыха.

В тот день состоялась военная встреча Ли Йе, Чжоу Цзи, Ян Фугана, в.а.н.г. Шу, старших генералов Пинлу и Чжун Ву, советников Ли Йе и Чжоу Цзи. Вместе они обсудили детали экспедиции.

"Армия Чжунву может отправить 50 тысяч солдат на запад". С армией Пинлу и Кайчжоу насчитывается в общей сложности 165 тысяч солдат. Я слышал, что армия нашего противника в Дэнчжоу насчитывает всего около 50 тысяч солдат. Теперь у нас есть большая возможность победить!" Ян Фугуан был по-прежнему уверен в себе, как обычно.

В.А.Н.Г. Шу, старший генерал Кайчжоу, иронично улыбнулся. "Искусство войны говорит окружить врага с десятью раз солдатами, атаковать врага с пятью раз солдатами, и отделить врага с половиной солдат. Общее число наших солдат всего в три раза больше, чем у противника. Далеко не стандартное десятикратное число солдат. У нас даже нет сил для фронтальной атаки. Так как же мы можем сказать, что есть большая вероятность победы?"

Ян Фугуан мгновенно ответил. "Филиал Чжу Вэнь только что столкнулся с большой битвой. Несмотря на то, что Дэнчжоу был пробит, в конце концов, он потерпел неудачу. И теперь они измотаны. Принц Ань осмотрел это место и обнаружил, что защита Дэнчжоу не завершена. Если мы направим лучшую армию, мы потерпим неудачу? Более того, мы - армия Его Величества. Разве не для нашей чести быстро разбить врага? Наш враг должен бояться нас!"

В.А.Н.Г. Шу, обернул руки, поднял подбородок и чихнул. "Искусство войны гласит, что путешествие за сто миль быстро ради прибыли может стоить одному старшему генералу. Проехать пятьдесят миль ради прибыли закончится тем, что половина армии прибудет. Это более пятидесяти километров от Сючжоу до Дэнчжоу. Если мы проедем это расстояние, наш враг расслабится, пока они ждут нашу усталую армию. Как мы можем сказать, что победим?"

Несмотря на то, что В.А.Н.Г. Шу привел сюда армию Цайчжоу, а Цинь Цзунцюань также согласился сотрудничать с армией, чтобы присоединить Дэнчжоу, это было в стиле В.А.Г. Шу. Очевидно, что у него был негативный настрой на результат войны.

Возможно, перед началом войны Цинь Цзунцюань часто говорил в.а.н.г. Шу, что ему следует по возможности избегать этой войны. Если это было невозможно, то армия должна появляться только вместо того, чтобы ввязываться в настоящую войну. Таким образом, он мог избежать использования и растраты своих солдат и генералов на поле боя.

Ян Фугуан разозлился, увидев выступление Шу. Казалось, что у w.a.n.g. Shu было эффективное искусство войны и доказательства. Однако сражение на поле боя не было похоже на написание статьи. Это было не то же самое, что искусство войны. Люди должны подстраиваться под реальное положение противника и гибко реагировать.

Ян Фугуан был очень зол, потому что W.a.n.g. Шу провоцировал его много раз. Он говорил с яростью. "Генерал В.А.Н.Г. боится перед битвой, ты собираешься вести армию назад?!"

В.а.н.г. Шу холодно ворчал, но он не переусердствовал, так как другие смотрели на него гневно. Поэтому он слегка порезал руки и сказал. "Я бы не посмел".

Ли Йе несколько раз молча смотрел на Шу. Будь то Шу или Цинь Цзунцюань, они оба были министрами внутренних дел армии Чжунву. Не ему было в это дело вмешиваться.

"Держу пари, ты не посмеешь!" Ян Фугуан несколько раз уставился на Шу В.А.Н.Г. и сказал генералам на собрании. "Теперь, армия Пинглу и мы направляемся на запад вместе". Мы должны удостовериться, что команды успешно передаются". Отрасли должны двигаться непоследовательно, и должен быть командир".

В этот момент Ян Фугуан поджал кулак, чтобы отдать честь Ли Йе. "Принц Ан - комиссар Пинглу". Он также военачальник Восточного Завоевателя, назначенный Его Величеством. Должность командующего тремя армиями должна занимать ты. Пожалуйста, не отказывайтесь!"

Чжоу Цзи также порезал ему руки. "Пожалуйста, прикажите всей армии, чтобы армия Чжунву подчинялась приказам, Ваше Высочество!"

Генерал армии Пинглу, Лю Дажэн, Чжао Полу, Шанчэн Цинчэн и другие были счастливы и улыбались, видя, что Чжоу Цзи и Ян Фуган разумны. Только В.А.Н.Г. Шу уставился в ничто, казалось бы, не заинтересованный в этом.

Li Ye не имело привычки быть скромным и вежливым. Они были на поле боя, поэтому не было необходимости отказываться, что можно было бы считать переусердством. Поэтому он не отказывался от ответственности. "В таком случае, я должен взять на себя эту ответственность".

Так как он был военачальником "Завоевателей Востока", было разумно, чтобы он был военачальником. Кем был Военный Командующий "Завоевателями Востока"? Это означало, что армия на востоке Тунгуаня теперь находилась под командованием Ли Йе, и они должны были выполнять его приказы. Армия Чжунву была под его командованием. Теперь заявления Ян Фугана и Чжоуцзи должны были подтвердить позицию армии Чжунву.

Основная стратегия экспедиции обсуждалась между Ли Е, Ян Фуганом и Чжоу Цзи. На этот раз была лишь стадия проверки деталей и информирования генералов. Вскоре план экспедиции был ясен. Ли Йе назначил генералов на месте и отдал приказы, главным образом, о назначении обязанностей пионерской армии, центральной армии, фланговой армии, тылового армейского транспорта, реквизиции и передачи зерна.

Затем Ли Йе собрал армию за пределами Сюйчжоу, принес жертвы флагу и начал экспедицию.

Больше никаких разговоров, армия вступила в юрисдикцию комиссара на Юго-Горно-Истской дороге. Вместо того, чтобы непосредственно напасть на Дэнчжоу, они сначала прибыли в Танчжоу и переместили одну часть армии в Танчжоу. В то же время Ли Йе написал Лю Журону, комиссару по Юго-Горно-восточной дороге, и приказал ему вести армию на север и присоединить Дэнчжоу к своей армии.

Сам Дэнчжоу был государством, которое принадлежало Юго-горной восточной дороге. Хотя Ли Йе и другие были уверены, что Лю Журонг не приведет свою армию к ним. Но так как они прибыли на его территорию, Ли Йе всё же нужно было поприветствовать его и воспользоваться случаем, чтобы сообщить ему, что если он не повёл армию на встречу с армией Ли Йе, то после того, как Ли Йе захватил Дэнчжоу, он должен был обеспечить армию продовольствием.

Когда основные силы армии Ли Йе на короткое время остались в Танчжоу, Шангуань Цинчэн возглавил внутреннюю армию, которая насчитывала три тысячи солдат, как пионерская армия великой армии, и отправился непосредственно в Дэнчжоу.

Теоретически, трех тысяч лучших кавалеристов казалось слишком мало для пионерской армии. Там должно было быть не менее пяти тысяч солдат. Но внутренних кавалеристов Шангуаньского Цинчэна выбрал Ли Йе. У них были самые сложные задачи по обучению и лучшая экипировка, и они убили наибольшее количество врагов в Пинглу. Более того, пионерская армия имела больше всего культиваторов по сравнению со всеми другими армиями.

Так как это была лучшая внутренняя армия, которой Ли Йе доверял больше всего, они, безусловно, должны были быть на передовой на поле боя. С одной стороны, это давало им возможность внести свой вклад. С другой стороны, это показало желание Ли Йе сражаться.

Ли Йе специально назвал три тысячи внутренних кавалеристов "Волкозубым войском". Почему Волкозуб? Зачем называть их "Войском", а не "Армией"? Потому что под командованием Ли Йе была только одна армия, а именно армия Пинглу.

Задача Вольф-Зубной Войска была проста. Они должны были избавиться от своих врагов по дороге из Танчжоу в Дэнчжоу и от войск Чжу Вэня по пути следования. Это был их первый выстрел, поэтому они должны были одержать абсолютную победу. Сделав это, они смогли бы отпугнуть другие ветви армии Чжу Вэня и поднять моральный дух генералов и солдат.

Для достижения первой победы, Ли Йе сделал то, что он привык делать. Он носил полную броню как кавалерист и пошел с Shangguan Цинчэн.

Старшая жрица и младшая жрица были все бронированы Ли Йе, и он позволил им следовать в очереди кавалеристов. Надо было сказать, что темпераменты старшей и младшей жрицы были изменены внезапно после ношения доспехов. Они прекрасно смотрелись в своих доспехах.

Макияж старшей жрицы всегда был нежным, очаровательным и зрелым. У неё была своего рода холодная красота. Теперь доспехи усиливали в ней ощущение убийства. Она выглядела более доблестной в доспехах. Она выглядела свирепо. Младшая жрица не была так страшна в доспехах. Наоборот, она казалась слабее, чем раньше. Она была похожа на хрупкую улитку в ш.е.л., от которой люди хотели защитить ее.

Удовлетворив свой плохой вкус, Ли Йе время от времени оглядывался на этих двух людей. Иногда он не мог не смеяться, что заставляло Шангуань Цинчэн часто смотреть на него.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 200 Первая битва 1**

Дэнчжоу.

Чжу Вэнь не был в хорошем настроении с тех пор, как в чайном сарае он подцепил Ли Йе. Они дрались рука об руку, но он проиграл и убежал с хвостом между ног. Кроме того, Ли Йе убил Уязи.

Но Чжу Вэнь не ходил весь день, выглядя несчастным. Несмотря ни на что, он уже встречался с принцем Ань. Чжу Вэнь проиграл бой принцу Ань, потому что вокруг принца Ань было слишком много экспертов. На самом деле это имело мало общего с его собственными силами. Кроме того, Чжу Вэнь поговорил с принцем Анем и теперь знал о нем больше. Таким образом, Чжу Вэнь почувствовал, что битва не была полной потерей.

Самым значительным изменением в этом сражении было то, что Чжу Вэнь больше не отвергал даосскую секту на горе Чжуннань, как раньше. Если бы вокруг Чжу Вэнь было достаточно экспертов, он не был бы в опасности и не бежал бы в спешке.

Чжу Вэнь был хорош в самопроверке. И у него была четкая оценка ситуации. Он понял, что ему также нужны некоторые эксперты вокруг него, как Ли Йе. Не смотря ни на что, он не хотел больше терпеть эту потерю. Поэтому, когда даосская секта горы Чжуннань снова послала кого-то в Дэнчжоу, Чжу Вэнь дал им теплый прием.

Пришел старший по рангу Чжуннань, а именно хозяин горы Чжуннань и старший Уязи. Его возделывание уже достигло Духовного Властелина.

Чжу Вэнь не удивился. С тех пор, как Хуан Чао захватил Чанъань, общее возделывание даосских жрецов на горе Чжуннань значительно улучшилось. Хозяин горы Чжуннань уже достиг Духовного Властелина. А два других культиватора, застрявшие на 9-м уровне Ци-рафинирования, также достигли Царства Духовных Мастеров.

Действительно, в неспокойные дни герои выходили в большом количестве. Когда Счастье и Духовный Ци рассеялись по всему миру, это принесло бы пользу многим людям.

Этот даосский священник называл себя Удзизи. Этот t.i.tle совсем не удивил Чжу Вэня.

Вудзизи привел с собой двух компетентных помощников. Оба были на девятом уровне в Ки-рефининге. Таким образом, сила команды личной охраны Чжу Вэня была значительно усилена. Теперь он был уверен в себе, что встретится с Ли Йе в бою. Он даже думал об убийстве Ли Йе в Сюйчжоу. Но он сдался после того, как передумал.

После урока, полученного в чайном сарае, все, о чем думал Чжу Вэнь, это о том, чтобы вернуть себе чувство собственного достоинства. Настоящий мужчина не боялся неудач. Кроме того, нужно отомстить как можно скорее. Чжу Вэнь долго ждал.

Но Чжу Вэнь все-таки был генералом. Ему не было интересно сражаться с Ли Йе лицом к лицу. Поэтому Чжу Вэнь направил свой наконечник копья на офицеров-первопроходцев, маршировавших на запад и развернувших против него военную кампанию.

Чжу Вэнь собрал 5000 крэковых солдат, попросил сотню мастеров горы Чжуннань из Уцзи и включил их в состав элитного кавалерийского отряда. Он хотел преподать пионерам Ли Йе незабываемый урок.

После того, как ма.с.пел элитные кавалеристы на бурильной площадке, Чжу Вэнь рассказал Чжу Чжэнь. "Мы только что получили Дэн Чжоу". Мы выиграли битву и получили город ценой огромного количества солдат". Городская стена и ров не были восстановлены, но мы столкнулись с атакой принца Аня, поэтому мы находимся под большим давлением. Мы должны придумать способ нанести принцу сильный удар, чтобы замедлить их продвижение на запад, получить некоторое время для нас, чтобы восстановить городские стены и ров. Мы хотим, чтобы они потеряли свою динамику и подняли наш собственный боевой дух".

Когда Чжу Чжэнь сражался в Чайном сарае, он не противостоял Ли Йе. Когда Ли Йе и другие гнались за Чжу Вэнем, Уязи остановил их. Это был счастливый побег для Чжу Чжэня.

Чжу Чжэнь знал, что имел в виду Чжу Вэнь. Он сказал: "Не волнуйтесь, генерал. На этот раз я вас не подведу!"

Шангуань Циньчэн напал бы на Чжу Вэнь с 3000 кавалеристов. Чжу Вэнь уже знал об этом. Он планировал разбить пионерскую армию элитных кавалеристов. Поэтому он и договорился об этом.

Он сказал: "Несмотря на то, что солдаты и лошади принца Аня хорошо обучены и хорошо снабжены, они не пережили ни одного настоящего сражения в Пинглу. Не закаляя себя в крови и огне войн, они, естественно, не являются нашей соперницей, потому что мы много раз сражались в настоящих войнах". Я подпишу вам мою личную охрану, и вы должны победить их. Помните, если вы можете победить эту армию кавалеристов, то у нас еще есть шанс в Дэнчжоу. Если вы потерпите неудачу, армия принца Аня, состоящая из нескольких сотен тысяч солдат, скоро нападет на нас. К тому времени у нас не будет другой альтернативы, кроме как остаться в городе и сражаться против них. Так что вы не можете проиграть, вы должны победить!"

Чжу Чжэнь встал и сказал: "Не волнуйтесь, генерал. Если я проиграю битву, я вернусь к вам без головы!"

Чжу Вэнь похлопал Чжу Чжэнь по плечу и произнес еще несколько слов ободрения.

Чжу Вэнь подошел к трибуне генерала. Он оглянулся, и его глаза устремились на его 5000 солдат. Эти солдаты были экипированы высококачественными бронежилетами и были ветеранами войны. Он почувствовал большое чувство уверенности. Как опытный генерал, он, безусловно, верил в своих солдат. То же самое было со всеми известными генералами. Если он не доверял своей армии, кому еще он может доверять?

Чжу Вэнь сказал с высокой головой: "Все вы следили за мной и боролись за меня в течение многих лет". Вы - мои руки и ноги, и вы - мои самые острые мечи! Империя Ци только что была основана. Его Величество сражается в Центральных Равнинах и заставляет армию Тан бежать, как мыши. Чтобы дальше оккупировать Центральные Равнины, я вышел и оккупировал Дэнчжоу! Я доверяю тебе так же, как Его Величество доверяет мне! Между Ли Йе и нами будет война. Я ожидаю, что вы покажете его неопытным солдатам, что такое опытные солдаты!"

После того, как он заговорил, Чжу Вэнь разогрел свой меч, поднял его высоко и закричал: "Возьми жизнь Ли Йе! Повысь престиж империи Ци! Оккупайте внутренние районы Центральных Равнин! Мы победим в этой войне!"

"Мы победим!"

"Мы победим!"

"Мы победим!"

5000 элитных солдат кричали в унисон.

Чжу Вэнь был очень доволен ответом своих солдат. Их моральный дух был достаточно высок, чтобы выиграть битву. Он вернул свой меч в ножны и кивнул в Чжу Чжэнь. Чжу Чжэнь порезал его кулаками к Чжу Вэнь, после чего кончил его лошадь и вывел армию из лагеря.

После того, как 5000 солдат ушли, Чжу Вэнь остался неподвижным на платформе генерала. Вскоре Вуцзи пришел и встал позади него. Улыбаясь, он сказал: "Ваши войска очень хорошо подобраны. После того, как я вышел из папы, я посещал Гуаньчжун. Даже армия, которой доверяет Его Величество, не так хороша, как ваша".

В прошлом Чжу Вэнь не стал бы оглядываться назад и дал бы ему лишь поверхностный ответ. Но на этот раз он обернулся и отдал ему честь. С улыбкой он сказал: "Спасибо за комплимент, но мои солдаты, конечно, уступают Его Величеству".

Удзизи всё ещё улыбался, но он закончил разговор. Через внешние ворота военного лагеря дула пыль. Он посмотрел на ворота и сказал: "Вашим опытным солдатам нетрудно одержать победу над пионерами Ли Йе, но вы должны подготовиться к неожиданности".

"К неожиданному?" Чжу Вэнь нахмурился.

3000 кавалеристов Шангуань Цинчэна наделали шума после того, как они пересекли границу Дэнчжоу и уничтожили войска империи Ци. После тщательного наблюдения разведчики Чжу Вэнь были уверены, что там было только 3000 солдат. Им не удалось получить никакой другой поддержки. Что может быть неожиданным?

Чжу Вэнь спросил: "Вы имеете в виду принца Вань вставил мастеров в свои войска?".

Удзизи улыбнулся более блестяще: "Это возможно".

"Тогда, ты имеешь в виду..." Чжу Вэнь спросил предварительно.

Удзизи воспринял это как свою обязанность сказать: "Если вы позволите, я буду следовать за вашими войсками тайно". Если случится что-то неожиданное, я смогу помочь".

Чжу Вэнь был в восторге. Удзизи был в Царстве Духовного Властелина. Если бы он был готов помочь ему, то его отряд наверняка одержал бы победу.

Однако Чжу Вэнь также чувствовал, что что-то не так. Он привёл свою армию к выходу из pa.s.s., чтобы завоевать другие армии. Это было очень важно для общей ситуации - империи Ци нужно было разместить свою армию на центральных равнинах. Однако в центре внимания войск империи Ци находился Гуаньчжун. В конце концов, только обеспечив безопасность Гуаньчжуна, он смог завоевать окрестности и, наконец, всю страну.

Но Фэнсян в Гуаньчжуне был подписан важной задачей Ли Янь. Чжэн Тянь, имевший военную мощь, еще не был побежден. Он был самым ненавистным человеком в армиях империи Ци. Почему даосская секта горы Чжуннань не помогла Хуан Чао в борьбе против Чжэн Тяня? Почему все хозяева отправились в Дэнчжоу, но даже не попытались прикоснуться к нему?

И даже когда такие важные фигуры, как Уязи, были убиты, они ничего не сказали и не обвинили его.

Чжу Вэнь не мог разобраться в этих вопросах, поэтому перестал думать. Стрелял кулаками, говорил он. "Если вы готовы мне помочь, я буду очень благодарен".

Удзизи улыбнулся и кивнул. "Не за что."

Во время своего путешествия Ли Йе участвовал в более чем дюжине сражений. Однако он сражался либо против небольших караульных постов, учреждённых неназванными военными силами, либо небольшими командами, собиравшими деньги на покупку продовольствия для армии. Их число колеблется от 15 до 100. Все это действительно не были военные подвиги. По крайней мере, Ли Йе не был доволен. И Ли Йе мог видеть, что Шангуань Цинчэн также не был удовлетворен.

Пока армия отдыхала в полдень, Shangguan Qingcheng шел к Li Ye и сказал: "Ваше Высочество, мы вошли в границу Дэнчжоу и прошли дюжину миль. После сегодняшнего дня мы достигнем Дэнчжоу. Чжу Вэнь должен был знать о нашем движении. Если он хочет сражаться с нами, то его солдаты будут недалеко".

Ли Йе выпил бутылку воды, вытер рот и сказал: "Если Чжу Вэнь не хочет сражаться с нами в поле, то он останется в городе. Это значит, что по дороге в Дэнчжоу мы не встретим ни одной важной силы, которая бы воевала с нами".

Шангуань Цинчэн громко ответил: "Да, командир!"

Ли Йе повесил свою бутылку рядом с седлом и поднял лошадь. Он сказал Шангуань Цинчэну. "Не думайте слишком много. Я знаю Чжу Вэнь. Пока есть шанс изменить ситуацию, он не сдастся. Я думаю, что его войска будут недалеко от нас".

Ли Йе только что закончил говорить, когда к ним бросился разведчик. Он подошёл к Ли Йе и Шангуань Цинчэну и сообщил: "Ваше Высочество! Войска повстанцев находятся в 20 милях отсюда! Они насчитывают около 5000 человек и движутся к нам на полной скорости!"

"Видишь? Я же говорил, что они идут." Ли Йе улыбнулся Шангуань Цинчэну.

Шангуань Цинчэн стал серьёзным. Она поприветствовала Ли Йе и прыгнула. Она приземлилась на спину лошади, натянула уздечку и отдала приказы своим подчинённым. "Вражеские 5000 кавалеристов прибыли. Давайте посмотрим им в лицо!"

Во время этого путешествия Ли Йе не рассказывал другим о своем ident.i.ty, так что не все солдаты знали, кто он такой. Шангуань Цинчэн отвечал за руководство армией.

Ли Йе был здесь, чтобы испытать войну и обеспечить победу Волкозубого войска. Он был здесь не для того, чтобы попасть в ловушку. Если бы Чжу Вэнь знал, что он здесь, он бы разместил войска и послал десятки тысяч армий, чтобы захватить его.

Три тысячи солдат собрали своих лошадей, но они не готовились бежать. Земля впереди была очень зелёной. Вдоль дороги были фермы и горы, которые были пригодны для сражений кавалеристов. Кроме того, всегда было хорошо подождать, пока изможденный враг не будет измотан.

"Репортаж! Войска повстанцев в 15 милях отсюда!" Разведчик снова доложил.

Шангуань Цинчэн выглядел очень спокойно. "Снова разведчик!"

Вскоре разведчик доложил: "Враг в 10 милях отсюда!"

"Продолжайте разведку!"

"Враг в 5 милях отсюда. Они заряжают!"

"Слушайте мой приказ! "Стрела в строю!"

Шангуань Цинчэнь взялся за лошадиное копье и держал его прямо. Она использовала две ноги, чтобы прижать животик лошади с обеих сторон. Лошадь начала скакать.

Вся армия начала двигаться и бежать постепенно быстрее, от бега до спринта. И они бежали очень упорядоченно.

Вскоре место было заполнено шумом скачущих лошадей. 3000 солдат быстро двинулись вперед, чтобы сформировать Стрелковое Построение. Когда кавалеристы скакали на полной скорости и набрали большой темп, они увидели повстанческие войска.

Сначала на горизонте появилась только черная линия. Вскоре была видна форма кавалеристов. Лошади скакали. Солдаты были в полной силе. Кавалеристы слегка согнулись над лошадьми, поднимаясь и опускаясь вместе с ними. Лошадиные копья соединялись друг с другом, образуя лес из чертополоха и колючек. Летала пыль, похожая на одеяла волн.

Как потоп, спускающийся с прорванной плотины, солдаты летели к ним с огромной силой.

Звук скачущих лошадей был настолько громким, что даже барабанные перепонки у них болели. Но солдаты не могли слышать звук вражеских лошадей, потому что они были заглушены своими собственными.

Те, кто находился на фронте, имели полный обзор врага. Наводнение доспехов заставило бы любого дрожать от страха. Но они привыкли к такой сцене после долгих тренировок. Они очень хорошо знали, с чем столкнутся и что делать дальше, поэтому никто не чувствовал паники.

Солдаты в середине и в тылу боевого массива могли видеть только спину своих сверстников. Трясущаяся земля была для них единственным знаком предстоящей битвы двух армий. Они оставались спокойными и мирными. Когда среди них появились вражеские кавалеристы, они с помощью своих длинных копий зарезали их и сбили с лошадей.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 201 Первая битва 2**

Две стрелы были похожи на две гигантские стрелы. Они стали двумя острыми стрелами, стреляющими друг в друга на широкой равнине. Импульс стрел был очень мощным, в результате чего пыль поднималась в облаках.

Грохот скачущих лошадей был подобен звуку грома, затмевающему все остальные шумы. Две стрелы, состоящие из тонких кавалеристов в доспехах, подходили все ближе и ближе - 100 ступеней, 50 ступеней... Наконец, они столкнулись.

В тот момент, когда две армии столкнулись друг с другом, их длинные копья оказались на линии перед лошадьми. Две враждующие команды кавалеристов высунули свои длинные копья за головы лошадей и нанесли ножевые ранения своим врагам.

Скулистые лошади внезапно возникли. Сияющие копья столкнулись, создав чистый звук. Острая точка их копьев пронзила доспехи и тело. Грустно, пронзительные крики смешались со звуками подковы, охватывая все и защищая все чувства.

Кавалеристы в авангарде двух армий pa.s.sed друг друга. Некоторые из них упали на землю, некоторые остались на своих лошадях. Они бросились к центру вражеского строя. Все бойцы на фронте видели огромное море железных доспехов и лес длинных копий.

Боевые формирования вызвали столкновение двух облаков пыли, вливавшихся друг в друга и отделявшихся друг от друга. Лошади скакали с максимальной скоростью в строю, создавая одну линию пыли за другой. Линии пыли проходили вертикально и горизонтально через черных лошадей и доспехи, подобно пересекающимся пешеходным дорожкам между полями.

Крики и крики становились все громче и громче, скрывая грохот скачущих лошадей. Печальные, пронзительные крики поднимались один за другим, заставляя человеческое сердце трепетать от страха.

Боевые формирования, которые изначально были очень плотными, перекрещивались по мере того, как лошади бегали. Постепенно стали появляться спорадические, линейные или полосы пустых с.п.а.перестали появляться. Лошади все еще бегали в боевом составе, но кавалеристы ушли.

Никто из павших в строю не встал, ни мертвый, ни живой. В один миг их растоптали враги или дружелюбные лошади превратились в грязную плоть.

Алая кровь окрасила землю.

Ли Йе был прямо рядом с Шангуань Цинчэн. Старшие и младшие жрицы были прямо за Ли Йе. Личные солдаты Шангуань Цинчэна внимательно следили за ними. Как глава формирования "Стрела", их давление было наибольшим, и они также были сильнейшей частью формирования.

Как культиватор на 9-м уровне Ци-рафинирования, Ли Е не боялся ударов длинными копьями в него. По мере того, как его лошадь быстро бегала, фигуры и лица его врагов быстро успокаивали его. Они встали перед ним, а затем мгновенно примчались к нему. Так что Ли Йе мог лишь бросить на них взгляд папы.

Каждое длинное копье, пронзившее Ли Йе, не могло сломить его защитное очарование. Они либо сломали его, либо отклонились от него. Ли Йе очень хорошо знал ключ к тому, чтобы зарядить строй как кавалерист. Он неуклонно носил длинное копье и даже не изменил положение наконечника копья. Его копье все время было направлено в одном направлении.

Враги, нападавшие на его копье, прямо падали с лошадей и погибали.

Избегать его копья могли только те, кто находился на Ки-рафининговой стадии. Только те элитные солдаты, которые кланялись и оставались рядом с лошадью, могли избежать его копья.

С поля боя раздавалось много звуков. Звуки, издаваемые, когда копье проносится мимо доспехов, звуки, издаваемые, когда солдаты падают на землю, крики и крики солдат, которых били лошадьми... Они появлялись один за другим, как морские волны, звучащие в ушах Ли Йе. Ли Йе мог оценить потери своих и вражеских войск, даже не оглядываясь и не поворачиваясь назад.

Голова формирования Стрел, сформированного Ли Йе, была несокрушима. Никто не мог ее уничтожить. Вскоре они проникли в Стрелу своего врага. Когда впереди не было врагов, Шангуань Цинчэн умело отрегулировала направление лошади и повернула формирование кавалеристов.

После первого раунда зарядки скорость кавалерии, безусловно, замедлилась.

Два воинских формирования пересекались и pa.s.sed друг с другом, оставив позади сотни тел на пустой земле. Поток железных доспехов был похож на дракона. Они обернулись в пустое поле, а затем снова бросились на врага.

Во время этого процесса у них наконец-то появилась возможность оценить свои потери. Ли Йе нахмурился. Потеря Волкозубого войска была велика, намного больше, чем он ожидал. Изначально он думал, что с большим количеством культиваторов в его отряде, его отряд станет непобедимым.

Теперь он понял, что даже культиваторы не могут гарантировать победу, когда они сталкиваются с атакой кавалеристов в своем строю. Пока их выращивание не было очень высоким, они не могли контролировать ситуацию войны. Когда кавалеристы сражались, они были очень близки к смерти, и иногда даже малейшее движение решало, могут ли они жить или умереть.

Только элитные войска, пережившие сотни войн, могли знать секреты войны, которые нельзя было описать словами. Они должны были принести максимальный урон своему врагу, оставаясь в живых.

Солдаты Волчье-Зубчатого Войска прошли достаточную подготовку, и у них почти не было возможности отдохнуть. Они также много раз подавляли бандитов. Но, судя по практической ситуации, ни одного солдата нельзя было назвать элитным солдатом без реального боевого опыта. А солдаты, пережившие войну, были бы лучшими солдатами элитного отряда.

Иногда опыт и навыки, полученные в реальных войнах, были даже важнее их вооружения.

Солдаты начали подстраиваться под новое формирование. С.п.а.с., вызванные смертью солдат, пополнялись оставшимися в живых солдатами. Таким образом, они сохранили упорядоченную форму строя. В реальной войне формирований на поле боя результат войны зависел от того, был ли массив завершен или нет.

Ли Йе повернулся и посмотрел вперед. Он выглядел серьезным и решительным. Два армейских формирования собирались снова воевать друг против друга. Лошади бросились на поле боя b.l.o.o.d.y и снова побежали навстречу другой стороне.

Ли Йе был не в себе. Чжу Чжэнь был еще спокойнее и решительнее. Он уставился на первый ряд Волкозубого войска. Он смотрел как будто его глаза собирались гореть.

Заряд массива был лучшим массивом для кавалерии, чтобы бороться с младенцами. Но на самом деле, когда два кавалерийских отряда сражались друг против друга, это был не лучший выбор. Оба войска выбрали Формирование Массива только потому, что оба были уверены, что они могут разорвать другую сторону на части своим Формированием Массива и закончить войну.

Тем не менее, Чжу Чжэнь в разочаровании обнаружил, что после первого раунда Расстановки Оборудования, массив Волчье-Зубчатого Войска все еще был завершен. Число их погибших было намного меньше, чем он ожидал, в то время как число погибших в его собственном отряде было намного больше, чем он ожидал.

Первоначально Чжу Чжэнь считал, что Войско Волкозубых состоит из новых солдат, которых легко победить, но он понял, насколько он ошибался.

Войско Волкозуба не только имело большое количество культиваторов, которые могли причинить большой вред его войскам, но и были хорошо обучены. После раунда ожесточенной борьбы, их формирование было все еще нетронутым. Производительность их солдат на войне была лишь слегка уступает его опытным элитным войскам.

Он мог себе представить, что после еще нескольких войн, этот кавалерийский отряд до него мог стать настоящим элитным кавалерийским отрядом.

Чжу Чжэнь также обнаружил, что среди 3000 кавалеристов, была группа хребетных солдат, которые были настоящими опытными ветеранами войны. Они были скелетом отряда и помогали поддерживать порядок и тягу.

Эти опытные ветераны составляли четверть из 3000 кавалеристов. Во время борьбы с ними он отчетливо чувствовал сильный убийственный взгляд и храбрый, решительный дух, излучаемый ими. Они были настоящими опытными солдатами. Они были даже более элитными, чем его собственные войска.

"Под командованием Ли Йе, как может быть такой элитный отряд?"

Чжу Чжэнь быстро вспомнил. "Это отряд, оставленный отцом Ли Йе Ли Сянем, предыдущим принцем Анем?"

Эта внезапная мысль дала Чжу Чжэнь начало. "Если это правда, то я должен заплатить более высокую цену, чем могу себе представить, если хочу победить." С этой мыслью Чжу Чжэнь больше не колебался. Он не хотел следовать предписанному порядку. Если он хотел выиграть эту войну, он должен был применить хорошую тактику.

Пересекая поле боя, заваленное телами, Ли Йе бросил на них взгляд и подсчитал число своих потерь в сердце. Во время предыдущей зарядки, его 3000 кавалеристов сражались против 5000 на другой стороне, и его потеря была не меньше, чем у Чжу Чжэня. Количество его солдат было меньше, чем у Чжу Чжэня. Если бы он снова так сражался, то этот недостаток постепенно был бы более заметен. Как только он потерял определенный процент своих солдат, его Wolf-tooth Troop будет побежден.

Ли Йе решил, что он больше не будет следовать предписанному порядку.

"Цинчэн, отойди, я возглавлю отряд!" Ли Йе подстегнул свою лошадь и поспешил поменяться местами с Шангуаном Цинчэном. Несмотря на то, что Шангуань Цинчэн была военным генералом, ее возделывания и царства, которого она достигла, было недостаточно. Если бы она была во главе, то не смогла бы контролировать все 3000 солдат. Поэтому ее руководство формированием не было бы полностью эффективным.

Ли Йе взяла на себя командование от Шангуань Цинчэн и осталась на самом фронте. Старшая и младшая жрицы остались слева и справа от него, чтобы защитить его. Несмотря на то, что их методы культивирования не были пригодны для борьбы формирования, они были на 9-м уровне Ци-рафининга. Поэтому обычные культиваторы не могли победить их.

Ли Йе положил копье обратно на седло. Такое обычное оружие ему было бесполезно. Он вытащил свой меч Люка и в мгновение ока держал его в руке.

Два отряда быстро выдвинулись вперед и собирались столкнуться. Ли Йе ясно видел отвратительный вид убийства на вражеских солдат. Лошади быстро скакали, их мышечные волокна дрожали быстро и мощно, полные красоты силы.

Ли Йе использовал свой Qi-рефининг, чтобы зажечь густые руны на своем мече. Он был полностью подготовлен и был готов к старту.

Внезапно в первом ряду формирования Чжу Чжэнь появились многочисленные огни Духовного Ци. Огромное количество кавалеристов полетело с лошади.

Все они держали в руках духовные мечи. Они поднялись на небо и с помощью своего духовного меча измельчили и разрезали. После этого дюжина духовных мечей ветра выстрелила вперёд! У их ног образовалась дюжина огненных мечей, они стреляли по врагу за Духовными мечами ветра!

Расстояние между двумя войсками было менее 100 шагов. Для быстро движущихся кавалеристов, они могли пересечь расстояние в мгновение ока.

К ним пролетела дюжина лучей меча Ци и огня. Каждый меч Ци был длиннее трех метров; каждый огненный шар был больше восковой тыквы. И некоторые культиваторы находились на среднем уровне переработки Ци. Так что огненные шары и меч Ци, которые они производили, были еще больше!

Очевидно, что если бы эти лучи меча Qi и fireb.a.l.l.s упали на кавалерийский строй, то погибли бы или были бы ранены как минимум сотни солдат, а сотни солдат рассеялись бы. Если это случится, то быстро движущееся кавалерийское формирование тут же рухнет!

Размещение культиваторов впереди и предоставление им возможности атаковать врага техникой до столкновения двух формирований было очень практичным методом, хотя и не новым!

Чжу Чжэнь крепко держал копье в руке и выглядел сумасшедшим. Было очевидно, что до тех пор, пока его культиваторы успешно атакуют противника, он будет нападать вперед и атаковать дальше!

Все воины Волчье-Зубчатого Войска выглядели торжественно. Некоторые из них выглядели в панике. Культиваторы в своем строю не собрались впереди. Как они могли справиться с такой жестокой атакой?

К счастью, солдаты были хорошо обучены. Несмотря на то, что они выглядели испуганными, они не паниковали и не пытались бежать и разрушить свой строй. Они не притормозили ни на йоту. Они все равно подстегивали своих лошадей и заряжали вперёд. Они знали, что если они повернутся или замедлятся в панике, то солдаты позади них пострадают, что вызовет больший хаос, как если бы камень, брошенный в воду, поднял бы тысячу пульсаций.

Столкнувшись с атакой техники, Ли Йе все еще оставался спокойным. Перед тем, как он отреагировал, старшая и младшая жрицы взлетели в воздух. Они выполнили печать обеими руками одновременно, а затем оттолкнулись вперед. После этого сформировался великолепный образ, состоящий из инь и янь, и яростно выстрелил в воздух!

В образе инь и янь смешались огонь и меч Ци, что вызвало огромный взрыв. В воздухе ослепительный свет Духовного Ци рассеялся по небу, похожий на блестящий фейерверк и падающие звезды.

После того, как изображение инь и янь взорвалось и рассеялось, исчезли также дюжина фейерверков и лучи меча Ци.

Лица старших и младших жриц побледнели. Было ясно, что борьба против техники, используемой сотней человек, была действительно стрессовой, даже если они находились на 9-м уровне Ци-рефининга.

Внезапно Ли Йе поднялся в небо. Меч Люка в его руке ярко сиял 30-метровым светом меча. Он яростно нарезал мечом. Один, два, три раза в одно мгновение.

Три луча меча Ци были в общей сложности 60 метров в длину. Они были соединены друг с другом и образовали огромный перевернутый треугольник. Перевернутого треугольника было достаточно, чтобы прикрыть голову формирования Чжу Чжэня, когда он выстрелил в формирование.

Столкнувшись с падающим внезапно мечом Ци, те культиваторы, которые напали первыми, были потрясены и напуганы. Некоторые из них поспешили сформировать Духовный Щит Ци; некоторые не отреагировали вовремя и погибли. Как бы они ни отреагировали, три луча Меча Ци прорвались прямо в военное формирование.

Воздушная волна, вызванная тремя лучами Мечей Ци, взорвалась, покрыв зеленым светом небо и солнце. Огромный рев заглушил крики культиваторов. Кровь и плоть пролетели вдоль трех линий меча Ци. Красная кровь и зеленый свет излучали друг друга, образуя великолепную, но страшную и жестокую сцену.

После того, как зеленый свет полностью рассеялся, среди строения появились три огромных оврага. Все кавалеристы и лошади вокруг оврагов упали на землю. Сотни из них были убиты на месте и разбиты на куски. Сотни из них были ранены силой, произведенной Ли Йе. Из-за внезапного большого замешательства, сотни кавалеристов упали со своих лошадей, когда их скачки упали на колени.

В прошлом, Нангун Дийи достиг совершенства в мастерстве меча. Он отправился в северную часть страны со своим мечом "Пробуждение". Он убил 800 врагов в доспехах тремя ударами меча и заставил северные варварские племена, нападавшие на границу, спешно бежать.

Теперь Ли Йе непосредственно сокрушил голову формирования Чжу Чжэнь тремя лучами меча Ци, отправив все формирование в хаос. Кавалеристы Волчье-Зубного Войска воспользовались случаем, вторглись в строй противника и начали жестоко убивать.

После того, как Ли Йе трижды нарезал мечом, на небе появилась смутная тень, прежде чем Ли Йе отнял меч и вернулся к своему коне. Выражение Ли Йе мгновенно изменилось. Он тут же воздвиг меч перед своей грудью. Но это случилось так быстро, что у него не было времени защищаться от себя. Он был отброшен на сто шагов от таинственной тени.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 202 Первая битва 3**

Культиваторы высокого уровня уже трудно было найти, не говоря уже о тех, кто мог бы достичь 9-го уровня Qi-переработки. Тем не менее, по мере того, как во всем мире бушевала война, на поле битвы на границах все еще оставалось немало высококлассных культиваторов. Тем не менее, на поле битвы лишь немногие из них могли непосредственно атаковать формирование противника, как это только что сделал Ли Йе. Это было для того, чтобы не допустить такого цирка.

Так как на нашей стороне был хозяин, то на противоположной стороне должен был быть другой хозяин.

Будь то культиваторы или обычные люди, когда они нападали, они были уязвимы. Если мастер непосредственно нападал на воинское формирование, то он определенно давал шанс противоположному мастеру. Если же противоположный мастер был скрыт, то даже одна незначительная ошибка может привести к серьезной травме или смерти.

Таким образом, плата за вашу атаку взял бы равномерно противоположного мастера. Кроме того, после того, как мастер на нашей стороне отступил или умер, без защиты, наша армия будет полностью подвергается противоположного мастера.

Таким образом, на поле боя, было неписаное правило, что хозяева сражались только с мастерами. Они не могли нападать на обычных солдат или генералов.

Ли Йе не смог закончить свою атаку, когда на него напали ни с того ни с сего. Он был вынужден отступить на сотни шагов. Когда он смог устойчиво стоять, кровь стекала из его рта. Он поднял голову и посмотрел вперед. Даосский священник в черной мантии левитировал с изяществом и уравновешенностью. Он источал превосходство, как будто он Бессмертный.

"Духовный Властелин Царства!" Ли Йе скрипел зубами. Даосский священник, который только что напал на него, был в Царстве Духовного Властелина. После того, как даосский священник на 9-м уровне Ци-рафининга был застигнут врасплох даосским священником и застигнут врасплох, он был просто прерван на заклинание. Не было никакой возможности, чтобы он мог получить травму только в пределах одной атаки.

Только культиватор, который достиг Царства Духовного Мастера или выше, мог навредить ему.

Тот, кто напал на него, был Удзизи из даосской секты горы Чжуннань. Он стоял в воздухе и торжественно смотрел вниз на формирование врага. Но когда он заметил, что у Ли Йе во рту была только кровь, и он встал вскоре после того, как отступил на сотни шагов, его глаза выразили его удивление.

Атака только что была не случайной. Удзизи наложил на него руки. По его ожиданиям, любой даосский священник на 9-м уровне Ци-рефининга, принявший это нападение, либо умрёт, либо получит тяжёлые телесные повреждения. Но, учитывая статус Ли Йе, казалось, что это была не более чем царапина. Он не мог не хмуриться.

Уцзизи, который планировал атаковать Волкозубый отряд, чтобы помочь Чжу Чжэнь получить преимущество, пришлось противостоять Ли Е, который уставился на него.

В то же время старшие и младшие жрицы не сидели сложа руки. Они взяли очки зрения как слева, так и справа. Вместе с Ли Йе они тайно окружали Удзизи.

Однако, столкнувшись с культиватором в Духовном Царстве Мастера, который был достаточно силён, чтобы навредить Ли Йе, они не начали атаку безрассудно. Они оба прекрасно знали, что шансов для них не так уж и много. Если их атака провалится, то этот человек в Царстве Духовного Властелина пойдёт им навстречу.

Несмотря на то, что старшие и младшие жрицы не были обычными культиваторами на 9-м уровне Ци-рефининга, они не могли сказать наверняка, что смогут выдержать настоящую атаку для человека в Царстве Духовных Мастеров. Разрыв между царствами был намного больше, чем разрыв между 8 и 9 уровнями Ки-рафининга.

Ли Йе, также как и старшие и младшие жрицы, последовательно покидали поле боя, и Шангуань Цинчэн принял командование обратно. Войска Чжу Чжэня были серьезно ранены тремя ударами меча Ли Е. Теперь их боевой дух был внизу и было много отверстий. Под командованием Shangguan Qingcheng, 3 тысячи кавалерий в войске Wolf-tooth маршировали вперед. Их не остановить. Те вражеские кавалерии упали с их лошадей одна за другой. Им было трудно организовать эффективную контратаку или оборону в кратчайшие сроки.

Удзизи тоже это заметил, и именно поэтому он так торопился. Он пообещал Чжу Вэнь выиграть эту битву с Чжу Чжэнь. Если бы Zhu Zhen действительно был побежден Wolf-tooth Troop, то это было бы позором для Wujizi.

Wujizi не обратил внимания на старших и младших жриц на обоих флангах. В его глазах, хотя старшая и младшая жрицы были довольно хороши, они не представляли для него никакой угрозы. Только Ли Йе перед ним был в состоянии бороться против него.

Удзизи посмотрел вниз на Ли Йе и говорил безразлично: "Принимая один из моих ударов, как 9-й уровень Ци-рафининга". Впечатляет. Кто ты?"

После вопроса Удзизи нахмурился и кивнул, прежде чем Ли Йе смог ответить. "Похоже, что ты тот самый Ли Йе, который причинил боль Уязи. Во всём мире только ты можешь принять один из моих ударов".

После этого Вуджидзи сразу перешёл к делу: "Я искал тебя так сильно, только для того, чтобы увидеть, как ты так легко появляешься". После того, как я убью тебя сегодня, Танская армия обязательно проиграет, а Дэнчжоу сохранит свое господство! Вместо того, чтобы прятаться среди войск, ты подвергаешь себя риску. Как смешно! Теперь, когда ты предлагаешь свою голову, я с радостью возьму ее!"

До того, как он закончил произносить слова, Удзизи исчез с того места, где он стоял. Могучие, как старшая и младшая жрицы, не видели, как он исчез. В тот момент, когда они посмотрели на Ли Йе, Уцзи уже был перед Ли Йе. Он подтолкнулся к лбу Ли Йе. "Прощайте, принц Ан!"

Удзизи пришел так внезапно, что Ли Йе не смог полностью уклониться от него. Он поднял свой меч горизонтально, чтобы отбиться от толчка. Произошёл взрыв, и воздух нагрелся, как кипяченая вода. Одежда и волосы Ли Йе и Удзизи были взорваны в обратную сторону.

В тот момент, когда они коснулись друг друга, они были разделены. Ли Йе скользил в обратном направлении на десятки метров, его ноги вырезали две бороздки в земле, и он едва держался на ногах.

Прежде чем Ли Йе смог устойчиво встать, Уцзи проследил за ним и снова появился перед Ли Йе, как призрак. Он сделал ещё один толчок. "Посмотрим, сколько тужек ты сможешь выдержать!"

Уцзи собрал всю свою силу, используя своё культивирование как человека в Царстве Духовного Властелина. Когда он шевельнул ладонью, ладонь раздавала трещины грома, как будто его разорвало на части.

Этот толчок может показаться нормальным, но он был полон силы Духовного Властелина. В глазах Ли Йе, кроме того, что он был быстрым, толчок был столь же неоднозначным и незаметным, как отражение в воде. Он не мог противопоставить себя тому, куда приземлится толчок.

Столкнувшись с этим толчком, Ли Йе был как в болоте. Ему было тяжело двигать телом, и его движения были жесткими, как будто мириады паутины выходили из воздуха и заковывали его в кандалы, сковывая его движения. Кроме того, Духовный Ци внутри него двигался неровно. Он выцветал и казался слишком нереальным для восприятия, не говоря уже о том, чтобы использовать его.

При таком цирковом действии, восприятие Ли Йе его окружения было понижено, так что он не мог запечатлеть движения Удзизи. Он знал, что его сила была ограничена.

Как человеку, культивировавшему переработку 9-го уровня Ци, Ли Йе понадобилось всего одно движение, чтобы забрать жизнь Вуйцзи. Так что как бы ни была могущественна истинная фаза G.o.d Wujizi, Ли Йе не должен был быть подавлен так сильно.

Если бы это были другие даосские культиваторы, в таком случае они были бы в растерянности. Они могли бы считать, что сила человека в Царстве Духовного Мастера была слишком хитрой для человека 9-го уровня Ци, чтобы победить.

Однако, поскольку Ли Йе достиг Царства Духовного Властелина до переселения, а теперь он находится на третьем уровне Царства Духовного Властелина, обычный даосский священник в Царстве Духовного Властелина мог придержать к себе свечу с точки зрения понимания силы, не говоря уже о тех, кто находится на сцене Ци-рафининга. Ли Йе ясно дал понять, что, поскольку Уцзи только что достиг Царства Духовного Властелина, его сила не должна была так подавлять его.

Этот толчок казался нормальным, но по сравнению с предыдущим, он был намного сильнее. Если бы они действительно оба были сделаны со всей его силой, то не должно было быть такой значительной разницы.

Так же, как Ли Йе был подавлен, старшие и младшие жрицы атаковали в то же время. Несколько цепей листьев вырвались из почвы и напали на слабые места Wujizi с разных сторон.

Эншрудирующий свет покрыл зелёные цепочки листьев. На цепях Духовный Ци был ожесточённым и острым, явно не обычным нападением. Даже он занимался выращиванием в Духовном Властелине, Удзизи не мог их игнорировать.

"Проваливай!"

Удзизи не отозвал свой толчок в сторону Ли Йе. Он слегка размахивал свободной рукой, словно вытирая пыль, и цепи листьев мгновенно распадались. Листья исчезли в порошок. Они не смогли сформироваться в летающие ножи и заколоть врага, как обычно.

Как только листовые цепи исчезли, кусок белой ткани покрыл небо в виде гигантского конуса и упал в сторону Удзизи. Белое полотно может показаться нормальным, но на самом деле оно сделано из специального материала. Конечно, она твердая. Вдобавок к Духовной Ци, она может свободно менять свой размер. Теперь он пролетел над головой, перемешивая окружающий его Духовный Ци, чтобы сформировать всплеск, и ударил ножом в череп Удзизи.

"Ты просишь смерти!" Удзизи был взбудоражен. Он внезапно протянул руку, схватил белую ткань и выбросил её. Старшая жрица, манипулирующая белой тканью в воздухе, почувствовала боль в груди и выплюнула кровь. Его тело было выброшено на сотни шагов, как воздушный змей без верёвки.

Разобравшись с нападением старшей и младшей жриц, Уцзи обернулся и собирался подавить Ли Йе. Когда он повернул голову, изумление заползло ему на лицо, а зрачок сжался до минимума.

Ли Йе, который должен был быть подавлен своим полем, смог снова двигаться. Зелёный меч Люка изящно изогнулся к нему, как огонь. В один миг меч оказался перед ним!

Никогда в самых диких мечтах Удзизи не ожидал, что это случится. Он чувствовал приближение опасности, настолько серьезной, что был вынужден отступить.

Тем не менее, меч Ци всё равно порвал его рубашку. После того, как появился разрыв, растянувшийся на 16 см, последовала линия крови. Порез не был глубоким, но боль была ясной, что спровоцировало Удзизи.

"Сражаясь со мной так небрежно. Ты смотришь на меня свысока?" Ли Йе подошёл к Удзизи с мечом в руке. Он не был ни быстрым, ни медленным. Но в глазах Удзизи его шаги были поразительными и невероятными.

"Почему ты всё ещё можешь двигаться? Почему ты всё ещё можешь двигаться?" Мускулы на лице Вудзи дрожали. Он не спускал глаз с Ли Йе, пытаясь увидеть его насквозь.

Ли Йе шел к Удзизи с устойчивыми и сильными шагами. "Ваше поле особенное. Оно может подавлять выращивание людей, замедлять хромоту и препятствовать применению Духовного Ци. Оно активируется без формы и вещества, поэтому к нему трудно подготовиться. Честно говоря, я впервые вижу такое поле. Но пока это поле, оно для меня ничто".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 203 Первая битва 4**

Разозлившись, Удзизи посмеялся над высокомерными словами Ли Йе. Он смотрел на Ли Йе как на идиота. "Ты с ума сошел? Несмотря на то, что у тебя хорошие боевые способности и ты можешь победить Вуязи, который частично находится на сцене по созданию фонда, я действительно в Духовном Царстве Мастера! Я признаю, что вы проницательны, потому что можете видеть сквозь мое царство. Но что с того? Ты можешь сломать его?"

Говоря об этом, Вуджизи закричал низким голосом. Он внезапно бросился вперёд и снова прижал свою ладонь к Ли Йе. "Ты только что на девятом уровне Ци-рафининга, так что даже если ты можешь видеть сквозь моё царство, ты тоже должен умереть! Я дам вам знать, что мир - это все насекомые перед Царством Духовного Властелина!".

Ли Йе подёрнул рот и чихнул. "Раз уж я вижу сквозь него, конечно, я могу его сломать."

Пока он заканчивал свои слова, он исчезал.

С культивированием Удзизи он не мог узнать, как исчезла Ли Йе. Он был шокирован этим. Без цели его царство потеряло большую часть эффекта. В конце концов, диапазон атаки первого уровня Царства Духовного Мастера был невелик. Если он хотел подавить культивирование противника, он должен был стараться изо всех сил.

К счастью, Ли Йе вскоре появился над Уцзи и ударил его мечом.

"До тех пор, пока ты появляешься, ты не избежишь подавления моего королевства!" Удзизи чихнул и ударил Ли Йе.

Но в этот момент перед Вудзизи внезапно появился зелёный лотос. Он был кристально чистым, излучая звездный свет. Он был святым, красивым и не похожим на то, что есть в человеческом мире. Когда зеленый лотос расцвел, Вудзи был потрясен и обнаружил, что Духовный Ци в его теле течет медленно. Несмотря на то, что изменения были небольшими и не оказали существенного влияния на силу, они все же произошли.

Удзизи был удивлён тем, что культиватор 9-го уровня переработки Ци мог, в свою очередь, повлиять на культиватор в Духовном Властелине на мобилизацию его Духовного Ци. Но потом он чихнул и сказал: "Ваше культивирование совсем не работает..."

Он резко остановился, не успев закончить свои слова, как его схватили за шею. После того, как расцвел первый зелёный лотос, появился второй, так что Духовный Ци в теле Удзизи текла медленнее.

Более того, третий и четвёртый зелёные лотосы появились после этого один за другим. Вскоре пятый, шестой, седьмой... Мгновенно перед Удзи было много зелёных лотосов.

Другого в его поле зрения не было, и он не мог видеть и других вещей, потому что зеленые лотосы покрывали небо, как снежинки, летящие по всему небу. Они уже покрыли весь мир!

Вудзизи почувствовал, что он как в иллюзорном с.п.а.к.. Здесь не было ничего, кроме зеленых лотосов, которые покрывали небо и солнце. Тем временем Вудзизи больше не мог чувствовать в своем теле Духовного Ци. Как бы он ни старался прикасаться, чувствовать и вызывать, в его теле не было ничего, даже Океана Ци.

Как будто он обычный человек, а не культиватор, и в его теле никогда не было Духовного Ци!

Это мгновенно сделало лицо Удзизи бескровным, и прилив ужаса окутал его.

В этот момент в иллюзорном с.п.а.к. был слышен безразличный голос. "Твое царство может подавить выращивание культиваторов? К сожалению, я тоже могу это сделать".

Удзизи услышал слова очень четко, и это звучало у него в ухе, но он не мог видеть этого человека и не мог разобрать, откуда взялся голос. В то время как слова закончились, Wujizi вдруг почувствовал беспрецедентную опасность, идущую на него, как холодный лед и острую стрелу. Он прошел прямо через грудь в секунду, заставляя его каждый волосок трястись!

"Нет! Это невозможно! Это территория! Как можно иметь территорию в качестве культиватора?!"

Лицо Вудзизи стало свирепым, и он ударил зелёными лотосами, которые летали по всему небу, ладонями постоянно. Тем не менее, зеленые лотосы, очевидно, были перед ним, но казалось, что их не существует. Что бы он ни делал, он не мог прикоснуться к ним. "Это не территория. Это иллюзия. Не путайте меня!"

Внезапно, кристально чистые зеленые лотосы были разбиты на куски один за другим. Место было заполнено плотным звездным светом. Небо было озарено светом, как миллионы светлячков, летящих в воздухе. Все сцены стали сказочными и казались нереальными.

В струящемся свете перед Вудзи неожиданно появилась вспышка острого пурпурного света, которая быстро подошла к нему. Первый инстинкт Вудзизи заключался в том, чтобы убежать, увидев фиолетовый свет, потому что он чувствовал себя в большой опасности. Фиолетовый свет дал ему большее ощущение опасности, чем что-либо другое.

Фиолетовый свет исчезал в мгновение ока, как тень. Прежде чем Вудзизи смог выйти, он был внезапно застрял и закрепился там. Кровь брызнула с его шеи, а голова взлетела высоко в воздухе.

После того, как его голова улетела от шеи, его сознание не сразу исчезло, так что ясность вернулась в его глазах. Голубое небо, белые облака, горы, пустыня, поле боя и кавалерия теперь появились в его летящем видении.

Наконец, его зрение дрогнуло и было закреплено на земле. Он увидел свое безголовое тело, все еще стоящее, и Ли Йе вернул свой меч в ножны за своим телом.

Ли Йе повернулся, чтобы взглянуть на тело Удзизи. Этот культиватор горы Чжуннань в Духовном Властелине был мертв под его мечом. Ли Йе было нелегко. У него кишки распухли, и он почувствовал стеснение в груди. Он не чувствовал себя лучше, пока не вырвал полный рот крови.

У Ли Йе было глубокое понимание возделывания и территории Царства Духовного Властелина. Он мог убить Уцзи на месте своим 9-м уровнем силы Ци, потому что он использовал похожий ход на Царство Духовного Мастера и мощные методы выращивания "Пурпурных Облаков с востока". Но он заплатил высокую цену. В его меридианах и внутренности были травмы, которые требовали времени на восстановление. Кроме того, Духовный Ци в его Океане Ци был пуст, поэтому у него больше не было сил сражаться в краткосрочной перспективе.

Однако, с этим практическим опытом ему было бы легче и спокойнее, и он бы чувствовал себя лучше, если бы в следующий раз использовал тот же самый навык.

Три тысячи солдат Волчьей зубной армии победили войска Чжу Чжэня. Ли Е взглянул на поле боя и увидел, как Чжу Чжэнь убегает. Если бы ничего не пошло не так, армия Волчьего Зуба выиграла бы сражение.

Чжу Чжэнь был великим полководцем, и его пять тысяч кавалерий были также элитными и намного лучше, чем обычная армия. После смерти Вудзизи, Чжу Чжэнь знал, что он не может добиться успеха, поэтому он отступил решительно.

После того, как Шангуань Цинчэн преследовала их в течение 15 километров со своими войсками, она не продолжала преследовать, потому что боялась, что у них будут помощники в Дэнчжоу.

Тем не менее, Чжу Чжэнь потеряла половину элиты при подсчете результатов после боя. Они были лучшими кавалерами Чжу Вэня. Поскольку Чжу Вэнь потерял половину элиты, он определенно был бы разбит сердцем и его силы были бы сильно ослаблены.

Это была первая битва Волчьей зубной армии, а также первая битва между официальными войсками и Чжу Вэнь. Это была великая победа.

Нет необходимости говорить, что когда все войска услышали новости, официальные войска, безусловно, будут иметь высокий боевой дух, в то время как войска Чжу Вэнь неизбежно будет иметь низкий боевой дух. Это была абсолютно хорошая новость для предстоящей битвы.

Шангуань Цинчэн взял людей, чтобы очистить поле боя. Ли Йе нашел место для восстановления энергии, а старшие и младшие жрицы все еще охраняли за ним.

Старшая жрица была ранена в бою, но это было несерьезно и не повлияло на ее действия. Она выглядела как обычно и не имела особого выражения. Но младшая жрица хмурилась от несчастного лица. Казалось, что у нее было много проблем на уме, и она выглядела жалко. Ее крошечное тело было заключено в доспехи, что делало ее похожей на маленькую улитку.

Когда Ли Йе отправилась общаться с Шангуань Цинчэном о ситуации в бою, старшая жрица всерьез посмотрела на младшую жрицу, схватив ее за руку, и с беспокойством спросила: "С тобой все в порядке? Ты сильно ранен?"

Младшая жрица покачала головой.

Старшая жрица сблизилась с младшей жрицей, так что она хорошо ее знала. Она успокоила ее. "Ли Йе, этот парень, не может быть измерен здравым смыслом, и он урод, так что тебе не нужно с ним соревноваться". Он единственный человек, который может победить мастера в Духовном Царстве Мастера с 9-м уровнем культивирования Ци во всем мире. Такого человека нельзя назвать человеком, поэтому нам не нужно с ним сравнивать себя".

Младшая жрица пусто посмотрела на старшую жрицу. Казалось, она удивилась, зачем старшая жрица произносит такие слова.

Старшая жрица была ошеломлена на некоторое время и подумала, не ошибается ли она насчет младшей жрицы. Но это было невозможно. Так как младшая жрица была побеждена и захвачена Li Ye в тот день, она не была убеждена Li Ye. С ее соревновательным.i.tive характером, она думала, чтобы победить Li Ye и сохранить лицо все время. Как она могла пережить это три года, когда она была одна во вражеском лагере без этой веры?

Но дела в мире были непостоянны. Ли Йе за три года улучшил свое культивирование с 7-го до 9-го уровня, поэтому у младшей жрицы был более тонкий шанс победить Ли Йе.

Однако юная жрица долгое время находилась на 9-м уровне Qi-рафининга и имела глубокую акклиматизацию, поэтому было возможно, что она достигнет Духовного Царства Мастера быстрее, чем Ли Йе. Таким образом, у нее все еще была надежда.

Однако Младшая жрица чувствовала себя разочарованной и беспомощной, увидев, как сегодня Ли Йе побеждает культиватора в Царстве Духовного Мастера. Она была подавлена из-за этого.

Старшая жрица странно посмотрела на младшую жрицу и вдруг поняла, что, возможно, это было не совсем то, что она думала. Следуя за взглядом младшей жрицы, старшая жрица увидела, что Ли Йе разговаривает с Шангуань Цинчэн. Теперь она была в полном замешательстве.

Возможно только младшая жрица сама знала что она была разочарована не потому что она не смогла победить Li Ye но потому что она не сделала никакой вклад в сражение как раз теперь. Ли Йе одержала победу над Удзизи, зависящую от него самого. Как охранник Ли Йе, младшая жрица не справилась со своими обязанностями. Она была разочарована из-за самообвинения, так же, как она была захвачена Ли Йе.

После уборки поля боя и просто лечения раненых, Волчья Зубная Армия медленно отступила.

Когда Чжу Чжэнь был побежден, Чжу Вэнь, скорее всего, разозлился и отправил войска уходить из города. Если армия волчьего зуба продолжала двигаться вперед, то можно было атаковать ее лицом к лицу. Несмотря на то, что возможность была низкой, осторожность была более важна, чем стратегия на поле боя, поэтому Ли Йе не воспринял это легкомысленно.

Через несколько дней войска пришли в армию Волчьего зуба и отправились в Дэнчжоу.

Как и ожидал Ли Йе, десятки тысяч официальных войск были очень взволнованы и жаждут сражаться, так как слышали новость о том, что три тысячи кавалерий Волчьей Зубной армии разгромили самые элитные пять тысяч кавалерий Чжу Вэня и убили более двух тысяч из них.

Первоначально, по мнению официальных войск, Чжу Вэнь испытал на себе элиты и был трудно победить, потому что он оккупировал Дэнчжоу, так что у них был низкий моральный дух. Но теперь, с этой победой, они были вдохновлены.

Солдаты жаждали атаковать город, и доблестные генералы умоляли Ли Йе согласиться с ними стать его авангардом.

Конечно, некоторые люди были не столь позитивны, как В.А.Н.Г. Шу, генерал Кайчжоу.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 204 "Битва за моральный дух**

На вершине городской стены в Дэнчжоу.

Чжу Вэнь был очень расстроен сейчас и вздохнул три раза подряд. Уставившись на флаги официальных войск на официальной дороге, он вдруг почувствовал себя изолированным.

Дэнчжоу был зловещим местом. Оборона города была в основном отремонтирована, но Чжу Вэнь не чувствовал себя в безопасности. Он чувствовал себя так, как будто он был в ловушке и в клетке под городом. Во всех окрестных штатах и графствах были жадные официальные войска, и ни один из них не был дружелюбным.

Чжу Чжэнь был разбит. Пять тысяч элитных кавалеристов не смогли победить три тысячи новых солдат. Более половины из них погибли и в панике отступили. Чжу Вэнь был очень несчастен. Солдаты, охранявшие город, в панике наблюдали за отступающими элитными кавалерами. Это был очень плохой знак и большой удар по их моральному состоянию.

Гражданские лица, которые были призваны в город, смотрели на них с другим выражением лица и даже с подозрением в последние два дня. После того, как войска заняли Дэнчжоу, они создали образ доблести в сознании людей в Дэнчжоу, но это, очевидно, рушилось.

Это был плохой знак. Если бы официальные войска атаковали город, и ситуация была бы неблагоприятной, богатые и гражданское население города взяло бы на себя инициативу по восстанию, и они не смогли бы больше удерживать город.

Чжу Вэнь знал, что поражение Чжу Чжэня вызвало ряд негативных реакций, но у него не было возможности на некоторое время устранить этот эффект. Его разведчик узнал, что Ли Йе имел более ста тысяч солдат и лошадей под его командованием, и что армия Pinglu имела прекрасную броню.

Недавно разбитая армия Дэнчжоу оказалась в смертельной опасности.

Однако, несмотря на то, что Чжу Вэнь хотел обезглавить его, он все равно не мог винить Чжу Чжэня. Даже Вудзизи был мертв, так что же мог сделать Чжу Чжэнь? В окончательном a.n.a.lysis, это поражение не было виной Чжу Чжэнь. Li Ye был великим князем империи с экзальтированным статусом и высоко ценимым Li Yan, поэтому Zhu Wen не мог себе представить, что такой человек последует за авангардом элитных кавалерий для того чтобы сразиться на поле битвы. Он действовал опрометчиво и не воспринимал себя всерьез.

Бесспорно, никто не ожидал такого, как и Чжу Вэнь. Поэтому Чжу Чжэнь был побежден. Но даже если Чжу Вэнь думал об этом, он ничего не мог поделать. Даже Wujizi, который был хозяином в Царстве Духовного Мастера, был побежден Li Ye. Ли Йе был как раз на 9-м уровне Ци-рафинирования, но как он мог быть таким сильным?

Принц Ан, конечно же, дожил до своего имени. Он не делал ничего обычного. Тем более, его культивирование можно вычислить обычным способом.

"Я не обычный человек. Я вышел из рядовых и прославился на поле битвы. Я настоящий человек, но почему на этот раз я потерпел неоднократные потери?"

Вздохнув еще раз, Чжу Вэнь вдруг понял, что ему нужно остановить это пессимистическое настроение, великое табу генерала. Как главный командир, он должен всегда поддерживать высокий моральный дух, иначе бой будет потерян даже без боя.

Когда понял это, Чжу Вэнь поспешно кашлянул несколько раз, выпрямился, и восстановил свой дух.

"Пан Шигу!" Чжу Вэнь помахал младшему полковнику. "Иди. Возьми людей, чтобы собрать богатых в городе вместе. Возьмите их под стражу и проследите, чтобы они не делали ничего необычного!"

Панг Шигу был темнокожим. Он выглядел скучным и жестким, но в то же время был полон сил и доблести. Он ударил кулаком и сказал: "Да, сэр!"

Если официальные войска нападали на город, Чжу Вэнь должен был помешать богатым в городе сотрудничать с ними или вызвать хаос. Такие вещи часто случаются. Хотя Чжу Вэнь и не хотел этого признавать, народ поддерживал империю Тан больше, чем империю Ци.

Множество официальных войск, собранных перед Дэнчжоу, формировало бесконечное море доспехов. Выражение Чжу Вэня стало мрачным, и он снова закричал: "Хуо Цунь!".

Доблестный генерал ответил кулаком: "Генерал Чжу, могу я вам помочь?"

Чжу Вэнь посмотрел на Хуо Цунь вверх и вниз. Хуо Цунь был храбрым человеком, но жаль, что он не был его доверенным генералом. Раньше он следил за Хуан Чао. На этот раз, когда Чжу Вэнь повел войска на Дэнчжоу, Хуан Чао послал Хуо Цунь на помощь, но на самом деле он был шпионом Хуан Чао. В конце концов, Чжу Вэнь привел войска в бой снаружи, поэтому Хуан Чао определённо послал бы кого-нибудь шпионить за ним.

У Чжу Вэня не было обид на Хуан Чао, но и он ему не нравился. Он сказал: "Войска Танской империи займут лагерь позже". Вы ведете войска, чтобы дать им лобовых ударов, чтобы укрепить наш престиж, прежде чем они успокоятся"!

Защищающиеся войска в Дэнчжоу только что пережили поражение Чжу Чжэня. Теперь официальные войска осадили город. Они были сильны и энергичны, и высокоморальны. Солдаты на вершине городской стены в Дэнчжоу показали страх и низкий моральный дух, как они видели официальных войск. Если Чжу Вэнь хотел удержать город, он должен был поднять боевой дух войск с победой, иначе Чжу Вэнь проиграл бы перед оборонительной битвой.

Хуо Цунь согласился на это с кулаком, как он услышал приказ Чжу Вэня. Чжу Вэнь был прав, но Хуо Цунь не был оптимистом. За пределами города было более ста тысяч солдат, так что никто не был бы оптимистом, когда они вышли, чтобы бросить вызов. Если бы он победил, это было бы хорошо, и это повысило бы боевой дух войск. Но если он проиграл, то не знал, сможет ли он вернуться или нет.

Тем не менее, Хуо Цунь также знал, что он выходит из города не для того, чтобы бороться против более чем ста тысяч официальных войск, но, чтобы сделать беспорядок в их слабой части, пока они не были хорошо защищены. Тире, сделать быстрое и решительное нападение, а затем отступить. Ему не нужно обращать внимание на результат. Было бы здорово, если бы он мог убить более ста человек.

Ключом к этой битве было показать, что наши элиты не боялись и могли свободно продвигаться вперед или отступать, столкнувшись с более чем сотней тысяч солдат. Это была битва за мораль, а не за жизнь и смерть.

У Хуо Куна была головная боль, когда он смотрел на войска за городом. Там было столько людей, сколько риса, собравшихся вместе, как море доспехов. Несмотря на то, что они разбили лагерь отдельно, с ними было нелегко справиться. Ведь эта армия смогла разгромить пять тысяч элитных кавалерий Чжу Чжэня, имея всего три тысячи своих. Несмотря на то, что Хуо Цунь считал себя храбрым, он тоже боялся.

Чжу Вэнь увидел опасения Хуо Цунь, поэтому он похлопал его по плечу и сказал: "Официальные войска принадлежат к разным государствам ва-саль, поэтому они не могут быстро передвигаться". Своей храбростью и мастерством вы, безусловно, покажете наш военный престиж, пока вы продвигаетесь и быстро отступаете"!

Услышав слова Чжу Вэнь, Хуо Цунь понял, что для него не было отступления. Зная это, его мужество возросло и переполнило его страх временно. Он кричал кулаком: "Генерал Чжу, не волнуйтесь". Я, безусловно, выполнит свою миссию".

Более 160 000 солдат прибыли за пределы Дэнчжоу. Соглашение Ли Йе было очень простым. Окружите три стороны и оставьте одну для врага. Сначала войска проведут оборонительный строй перед тем, как разделиться и разбить лагерь. Еще рано, так что успокоиться до захода солнца будет несложно.

После того, как был издан военный приказ, Ли Йе поехал на своей лошади, чтобы осмотреть оборону города Дэнчжоу. Наблюдая с близкого расстояния, он мог ясно видеть вещи.

Перед башней ворот стояла большая группа генералов, а Чжу Вэнь был окружен толпой. Ли Йе помахал ему в приветствии. В конце концов, это были знакомые.

Вскоре за пределами Дэнчжоу полным ходом шли солдаты. Кавалерия ехала на лошадях, пехота была в строю, солдаты рубили деревья, рыли рвы и разбивали лагеря. Все они методично выполняли работу в руках по приказу своих генералов.

Вдруг Ли Йе услышал шум за восточной стеной. Он повернулся в сторону шума, но из-за стены не мог ясно видеть.

Он ехал за углом на своей лошади. Имея широкое поле зрения, Ли Йе сразу же увидел сотни солдат, устремляющихся к официальным войскам под руководством храброго генерала.

Ли Йе остановил лошадь, чтобы посмотреть. Нападающие солдаты были очень сильны. Выбирая участки, где было мало солдат, они разбились на группу конных солдат перед ними быстро и бросились к официальной пехоты.

Официальные лучники не могли стрелять своими стрелами из страха повредить свою собственную кавалерию, в то время как несколько сотен кавалеристов противника не было сдержанности. Они сделали поворот перед пехотой и быстро двинулись параллельно пехоте. Кавалеристы установили арбалеты и стали стрелять один за другим.

После залпов стрел целый ряд официальных войск, щиты которых были расположены неправильно, упали с криками, как будто пшеница рухнула. Несколько сотен кавалеристов не остановились. Они бросились к официальным войскам, которые разбили лагерь. Они яростно атаковали официальных солдат, заставляя их бежать во всех направлениях. Тридцать или сорок человек были убиты за короткое время.

Несколько сотен кавалеристов все же отказались сдаваться, а ведущий генерал был храбрым. Официальные кавалеристы, поспешившие к нему, не смогли сразиться хотя бы на один раунд, и вскоре большинство из них были убиты им и его людьми.

К этому времени 15 минут у па.с.с., но официальные кавалеристы еще не были организованы, не говоря уже о том, что пехота быстро бежит в осаду. В конце концов, несколько сотен кавалеристов проявили себя довольно долго. Они воевали в пехоте и прорвались через кавалерийную блокаду, как будто входили в заброшенное здание. Они были похожи на бессмертных солдат.

Когда официальные войска, наконец, послали на бой большую группу кавалеристов, они уже ушли. И они не вошли в город через ворота, откуда вышли, а обошли на север и вошли через северные ворота.

Видя, как несколько сотен кавалеристов входят в город, защищающиеся воины на городской стене в Дэнчжоу ворвались в оглушительные возгласы. Их моральный дух был на высоте.

Вообще говоря, несколько сотен кавалеристов вошли и вышли из армии в сто тысяч, как будто там было тело. Они убили и ранили более ста человек, в то время как сами понесли мало потерь. Блестящий подвиг.

А гнавшиеся за ними официальные кавалеристы были вынуждены остановиться перед рвом, потому что веревочный мост был подтянут. Все, что они могли сделать, это проклясть в ярости. Они выглядели еще хуже.

Лицо Ли Йе потемнело, когда он был свидетелем всей сцены.

Перед городской башней Чжу Вэнь смеялся с большим удовольствием. Битва не имела никакого значения для большой картины, потому что менее двухсот человек были убиты или ранены. Они были каплей в ведро среди более ста тысяч солдат. Возможно, это не стоило того, чтобы упоминать. Но это оказало решающее влияние на моральный дух каждого.

Как можно было себе представить, Чжу Вэнь, несомненно, широко освещал бы ситуацию в битве. Поэтому защищающиеся солдаты в Дэнчжоу имели бы стабильный и даже высокий боевой дух.

Ли Йе попросил санитара позвонить проводнику формирования и холодно спросил: "Чей это лагерь?". Обязанностью организационного дирижера было разделить зоны, где каждая армия располагалась в лагере и охранялась.

В настоящее время обязанности "Формирующего дирижера" исполняет комиссар армии Чжоу Цзи. Оглянувшись на это, он ответил: "Лагерь Цайчжоу В.А.Н.Г. Шу".

Выражение Чжоу Цзи побледнело, когда он сказал это. Хотя В.а.н.г. Шу был генералом Цинь Цзунцюаня, Цинь Цзунцюань номинально был его генералом, поэтому В.а.н.г. Шу также был его человеком.

Этот район имел очень свободную и дезорганизованную оборону. Это резко контрастировало с аккуратным формированием других войск.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 204 "Битва за моральный дух**

На вершине городской стены в Дэнчжоу.

Чжу Вэнь был очень расстроен сейчас и вздохнул три раза подряд. Уставившись на флаги официальных войск на официальной дороге, он вдруг почувствовал себя изолированным.

Дэнчжоу был зловещим местом. Оборона города была в основном отремонтирована, но Чжу Вэнь не чувствовал себя в безопасности. Он чувствовал себя так, как будто он был в ловушке и в клетке под городом. Во всех окрестных штатах и графствах были жадные официальные войска, и ни один из них не был дружелюбным.

Чжу Чжэнь был разбит. Пять тысяч элитных кавалеристов не смогли победить три тысячи новых солдат. Более половины из них погибли и в панике отступили. Чжу Вэнь был очень несчастен. Солдаты, охранявшие город, в панике наблюдали за отступающими элитными кавалерами. Это был очень плохой знак и большой удар по их моральному состоянию.

Гражданские лица, которые были призваны в город, смотрели на них с другим выражением лица и даже с подозрением в последние два дня. После того, как войска заняли Дэнчжоу, они создали образ доблести в сознании людей в Дэнчжоу, но это, очевидно, рушилось.

Это был плохой знак. Если бы официальные войска атаковали город, и ситуация была бы неблагоприятной, богатые и гражданское население города взяло бы на себя инициативу по восстанию, и они не смогли бы больше удерживать город.

Чжу Вэнь знал, что поражение Чжу Чжэня вызвало ряд негативных реакций, но у него не было возможности на некоторое время устранить этот эффект. Его разведчик узнал, что Ли Йе имел более ста тысяч солдат и лошадей под его командованием, и что армия Pinglu имела прекрасную броню.

Недавно разбитая армия Дэнчжоу оказалась в смертельной опасности.

Однако, несмотря на то, что Чжу Вэнь хотел обезглавить его, он все равно не мог винить Чжу Чжэня. Даже Вудзизи был мертв, так что же мог сделать Чжу Чжэнь? В окончательном a.n.a.lysis, это поражение не было виной Чжу Чжэнь. Li Ye был великим князем империи с экзальтированным статусом и высоко ценимым Li Yan, поэтому Zhu Wen не мог себе представить, что такой человек последует за авангардом элитных кавалерий для того чтобы сразиться на поле битвы. Он действовал опрометчиво и не воспринимал себя всерьез.

Бесспорно, никто не ожидал такого, как и Чжу Вэнь. Поэтому Чжу Чжэнь был побежден. Но даже если Чжу Вэнь думал об этом, он ничего не мог поделать. Даже Wujizi, который был хозяином в Царстве Духовного Мастера, был побежден Li Ye. Ли Йе был как раз на 9-м уровне Ци-рафинирования, но как он мог быть таким сильным?

Принц Ан, конечно же, дожил до своего имени. Он не делал ничего обычного. Тем более, его культивирование можно вычислить обычным способом.

"Я не обычный человек. Я вышел из рядовых и прославился на поле битвы. Я настоящий человек, но почему на этот раз я потерпел неоднократные потери?"

Вздохнув еще раз, Чжу Вэнь вдруг понял, что ему нужно остановить это пессимистическое настроение, великое табу генерала. Как главный командир, он должен всегда поддерживать высокий моральный дух, иначе бой будет потерян даже без боя.

Когда понял это, Чжу Вэнь поспешно кашлянул несколько раз, выпрямился, и восстановил свой дух.

"Пан Шигу!" Чжу Вэнь помахал младшему полковнику. "Иди. Возьми людей, чтобы собрать богатых в городе вместе. Возьмите их под стражу и проследите, чтобы они не делали ничего необычного!"

Панг Шигу был темнокожим. Он выглядел скучным и жестким, но в то же время был полон сил и доблести. Он ударил кулаком и сказал: "Да, сэр!"

Если официальные войска нападали на город, Чжу Вэнь должен был помешать богатым в городе сотрудничать с ними или вызвать хаос. Такие вещи часто случаются. Хотя Чжу Вэнь и не хотел этого признавать, народ поддерживал империю Тан больше, чем империю Ци.

Множество официальных войск, собранных перед Дэнчжоу, формировало бесконечное море доспехов. Выражение Чжу Вэня стало мрачным, и он снова закричал: "Хуо Цунь!".

Доблестный генерал ответил кулаком: "Генерал Чжу, могу я вам помочь?"

Чжу Вэнь посмотрел на Хуо Цунь вверх и вниз. Хуо Цунь был храбрым человеком, но жаль, что он не был его доверенным генералом. Раньше он следил за Хуан Чао. На этот раз, когда Чжу Вэнь повел войска на Дэнчжоу, Хуан Чао послал Хуо Цунь на помощь, но на самом деле он был шпионом Хуан Чао. В конце концов, Чжу Вэнь привел войска в бой снаружи, поэтому Хуан Чао определённо послал бы кого-нибудь шпионить за ним.

У Чжу Вэня не было обид на Хуан Чао, но и он ему не нравился. Он сказал: "Войска Танской империи займут лагерь позже". Вы ведете войска, чтобы дать им лобовых ударов, чтобы укрепить наш престиж, прежде чем они успокоятся"!

Защищающиеся войска в Дэнчжоу только что пережили поражение Чжу Чжэня. Теперь официальные войска осадили город. Они были сильны и энергичны, и высокоморальны. Солдаты на вершине городской стены в Дэнчжоу показали страх и низкий моральный дух, как они видели официальных войск. Если Чжу Вэнь хотел удержать город, он должен был поднять боевой дух войск с победой, иначе Чжу Вэнь проиграл бы перед оборонительной битвой.

Хуо Цунь согласился на это с кулаком, как он услышал приказ Чжу Вэня. Чжу Вэнь был прав, но Хуо Цунь не был оптимистом. За пределами города было более ста тысяч солдат, так что никто не был бы оптимистом, когда они вышли, чтобы бросить вызов. Если бы он победил, это было бы хорошо, и это повысило бы боевой дух войск. Но если он проиграл, то не знал, сможет ли он вернуться или нет.

Тем не менее, Хуо Цунь также знал, что он выходит из города не для того, чтобы бороться против более чем ста тысяч официальных войск, но, чтобы сделать беспорядок в их слабой части, пока они не были хорошо защищены. Тире, сделать быстрое и решительное нападение, а затем отступить. Ему не нужно обращать внимание на результат. Было бы здорово, если бы он мог убить более ста человек.

Ключом к этой битве было показать, что наши элиты не боялись и могли свободно продвигаться вперед или отступать, столкнувшись с более чем сотней тысяч солдат. Это была битва за мораль, а не за жизнь и смерть.

У Хуо Куна была головная боль, когда он смотрел на войска за городом. Там было столько людей, сколько риса, собравшихся вместе, как море доспехов. Несмотря на то, что они разбили лагерь отдельно, с ними было нелегко справиться. Ведь эта армия смогла разгромить пять тысяч элитных кавалерий Чжу Чжэня, имея всего три тысячи своих. Несмотря на то, что Хуо Цунь считал себя храбрым, он тоже боялся.

Чжу Вэнь увидел опасения Хуо Цунь, поэтому он похлопал его по плечу и сказал: "Официальные войска принадлежат к разным государствам ва-саль, поэтому они не могут быстро передвигаться". Своей храбростью и мастерством вы, безусловно, покажете наш военный престиж, пока вы продвигаетесь и быстро отступаете"!

Услышав слова Чжу Вэнь, Хуо Цунь понял, что для него не было отступления. Зная это, его мужество возросло и переполнило его страх временно. Он кричал кулаком: "Генерал Чжу, не волнуйтесь". Я, безусловно, выполнит свою миссию".

Более 160 000 солдат прибыли за пределы Дэнчжоу. Соглашение Ли Йе было очень простым. Окружите три стороны и оставьте одну для врага. Сначала войска проведут оборонительный строй перед тем, как разделиться и разбить лагерь. Еще рано, так что успокоиться до захода солнца будет несложно.

После того, как был издан военный приказ, Ли Йе поехал на своей лошади, чтобы осмотреть оборону города Дэнчжоу. Наблюдая с близкого расстояния, он мог ясно видеть вещи.

Перед башней ворот стояла большая группа генералов, а Чжу Вэнь был окружен толпой. Ли Йе помахал ему в приветствии. В конце концов, это были знакомые.

Вскоре за пределами Дэнчжоу полным ходом шли солдаты. Кавалерия ехала на лошадях, пехота была в строю, солдаты рубили деревья, рыли рвы и разбивали лагеря. Все они методично выполняли работу в руках по приказу своих генералов.

Вдруг Ли Йе услышал шум за восточной стеной. Он повернулся в сторону шума, но из-за стены не мог ясно видеть.

Он ехал за углом на своей лошади. Имея широкое поле зрения, Ли Йе сразу же увидел сотни солдат, устремляющихся к официальным войскам под руководством храброго генерала.

Ли Йе остановил лошадь, чтобы посмотреть. Нападающие солдаты были очень сильны. Выбирая участки, где было мало солдат, они разбились на группу конных солдат перед ними быстро и бросились к официальной пехоты.

Официальные лучники не могли стрелять своими стрелами из страха повредить свою собственную кавалерию, в то время как несколько сотен кавалеристов противника не было сдержанности. Они сделали поворот перед пехотой и быстро двинулись параллельно пехоте. Кавалеристы установили арбалеты и стали стрелять один за другим.

После залпов стрел целый ряд официальных войск, щиты которых были расположены неправильно, упали с криками, как будто пшеница рухнула. Несколько сотен кавалеристов не остановились. Они бросились к официальным войскам, которые разбили лагерь. Они яростно атаковали официальных солдат, заставляя их бежать во всех направлениях. Тридцать или сорок человек были убиты за короткое время.

Несколько сотен кавалеристов все же отказались сдаваться, а ведущий генерал был храбрым. Официальные кавалеристы, поспешившие к нему, не смогли сразиться хотя бы на один раунд, и вскоре большинство из них были убиты им и его людьми.

К этому времени 15 минут у па.с.с., но официальные кавалеристы еще не были организованы, не говоря уже о том, что пехота быстро бежит в осаду. В конце концов, несколько сотен кавалеристов проявили себя довольно долго. Они воевали в пехоте и прорвались через кавалерийную блокаду, как будто входили в заброшенное здание. Они были похожи на бессмертных солдат.

Когда официальные войска, наконец, послали на бой большую группу кавалеристов, они уже ушли. И они не вошли в город через ворота, откуда вышли, а обошли на север и вошли через северные ворота.

Видя, как несколько сотен кавалеристов входят в город, защищающиеся воины на городской стене в Дэнчжоу ворвались в оглушительные возгласы. Их моральный дух был на высоте.

Вообще говоря, несколько сотен кавалеристов вошли и вышли из армии в сто тысяч, как будто там было тело. Они убили и ранили более ста человек, в то время как сами понесли мало потерь. Блестящий подвиг.

А гнавшиеся за ними официальные кавалеристы были вынуждены остановиться перед рвом, потому что веревочный мост был подтянут. Все, что они могли сделать, это проклясть в ярости. Они выглядели еще хуже.

Лицо Ли Йе потемнело, когда он был свидетелем всей сцены.

Перед городской башней Чжу Вэнь смеялся с большим удовольствием. Битва не имела никакого значения для большой картины, потому что менее двухсот человек были убиты или ранены. Они были каплей в ведро среди более ста тысяч солдат. Возможно, это не стоило того, чтобы упоминать. Но это оказало решающее влияние на моральный дух каждого.

Как можно было себе представить, Чжу Вэнь, несомненно, широко освещал бы ситуацию в битве. Поэтому защищающиеся солдаты в Дэнчжоу имели бы стабильный и даже высокий боевой дух.

Ли Йе попросил санитара позвонить проводнику формирования и холодно спросил: "Чей это лагерь?". Обязанностью организационного дирижера было разделить зоны, где каждая армия располагалась в лагере и охранялась.

В настоящее время обязанности "Формирующего дирижера" исполняет комиссар армии Чжоу Цзи. Оглянувшись на это, он ответил: "Лагерь Цайчжоу В.А.Н.Г. Шу".

Выражение Чжоу Цзи побледнело, когда он сказал это. Хотя В.а.н.г. Шу был генералом Цинь Цзунцюаня, Цинь Цзунцюань номинально был его генералом, поэтому В.а.н.г. Шу также был его человеком.

Этот район имел очень свободную и дезорганизованную оборону. Это резко контрастировало с аккуратным формированием других войск.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 205 Убить генерала**

Он знал, что Шу был бездельником, но не ожидал, что он будет таким бездельником. Если бы w.a.n.g. Shu устроил защиту лучше и кавалеристы ответили более своевременно, то для другой стороны было бы невозможно так выпендриваться.

"D\*mn it!" Ли Йе проклинал и бросился прямо на лошадь. Чжоу Цзи внимательно следил за ним и в то же самое время он попросил кого-нибудь передать сообщение Яну Фугуану, чтобы он быстро приехал.

Ли Йе прибыл в лагерь Шу и оглянулся вокруг. Лагеря других армий были почти устроены, но здесь все еще был беспорядок. Опираясь на лошадь, он гневно спросил: "Где же Шу?!".

Спустя долгое время появился В.А.Н.Г. Шу. Он не побежал сюда, а приехал на лошади с более чем сотней доверенных солдат за спиной.

Остановив лошадь примерно в десяти шагах, в.а.н.г. Шу слегка сложил руки в сторону Ли Йе и с неудовольствием сказал: "Главнокомандующий, на мой лагерь только что напали. Почему я не увидел элитных кавалеристов, которые пришли поддержать меня? Мятежники ушли в ярость, так что я потерпел большие потери!"

Услышав слова Шу, Ли Йе почувствовал отвращение, как будто съел муху. Взбесившись, он засмеялся. "Ты хочешь сказать, что я должен дать тебе дополнительных солдат?"

В.А.Н.Г. Шу высовывался из шеи и говорил: "Будет лучше, если ты это сделаешь". У нас, солдат Кайчжоу, не хватает военного жалованья и еды, так что моральный дух у нас низкий. Если вы сможете дать нам немного еды и вина, наши солдаты будут рады сражаться".

Ли Йе был забавен Шу В.А.Н.Г. "Тогда я дам вам деньги и еду. А как насчёт того, чтобы ваша армия, как авангард, атаковала город первой завтра?"

выражение В.А.Н.Г. Шу изменилось. Он внезапно улыбнулся по необъяснимой причине. "В моей армии не хватает солдат, так что если мы пойдём первыми, мы умрём, но все ваши войска - элиты". Неужели мои солдаты должны умереть напрасно?"

Он бездельничал, когда стоял перед битвой, и не справлялся со своими обязанностями. Он попросил денег и пищи, но отказался выполнять задания. Что еще хуже, Шу был очень упрям и непокорен.

Когда В.А.Н.Г. Шу закончил говорить, солдаты Кайчжоу возмутились. Если бы они напали на город первыми, можно было бы одержать первую победу. Вместо этого большинство из них умрет или получит ранения. Поэтому люди, которые не были храбрыми, не желали быть авангардами.

"Меня не интересуют жизни солдат Кайчжоу, но я заберу твою жизнь." Ли Йе больше не был заинтересован в разговоре с В.А.Н.Г. Шу.

"Главнокомандующий, ты осмеливаешься..." выражение В.А.Н.Г. Шу изменилось. Он собирался что-то сказать, но Ли Йе уже исчез.

Ли Йе внезапно появился перед В.А.Н.Г. Шу. Протянув руку, он схватил голову В.А.Н.Г. Шу и снял её прямо.

Гневное выражение Шу все еще было заморожено на его лице.

У него никогда не было возможности уклониться, не говоря уже о том, чтобы сопротивляться.

Неся голову Шу, Ли Йе ударил его тело вниз. Он встал на лошадь и посмотрел вокруг холодными глазами. "Солдаты Кайчжоу, послушайте меня. Завтра вы атакуете город первыми. Кто осмелится не подчиниться моему приказу, будет наказан по военному закону!"

Выражения солдат Кайчжоу сильно изменились, так как они беспомощно смотрели, как обезглавливают Шу. Способ Ли Йе снять голову был слишком b.l.o.o.d.y. и доминировал, и многие из них отступили на несколько шагов в страхе.

Но когда они услышали слова Ли Йе, некоторые из них возмутились. Они привыкли быть высокомерными и никогда не воспринимали Чжоу Цзи всерьёз под командованием Цинь Цзунцюаня. Теперь они не желали слушать приказы такого постороннего человека, как Ли Йе. Более того, он просил их умереть.

"Главнокомандующий, зачем вы убили генерала В.А.Н.Г.?"

"Мы не хотим быть авангардами!"

"Мы хотим вернуться в Кайчжоу!"

"Ф\*к, с меня хватит! Я вернусь!"

Солдаты, которые были свирепыми и горячими, кричали сейчас. После того, как Ли Йе убил В.А.Н.Г. Шу, они были напуганы и в ярости. Они не могли контролировать свои злые времена, так как слышали, что они должны быть авангардами.

Более того, они не верили, что Ли Йе осмелится убить их всех. Было невыносимо убивать генерала перед битвой. Он также хотел вызвать битву?

Ли Йе чихнул. Держа в руках меч Люка, он вырезал несколько Мечей Ци поочерёдно. Солдаты, которые только что говорили, вместе со своими товарищами, прорвались под мечом Цис, сломанные конечности пролетели повсюду.

На этот раз Ли Йе непосредственно убил десятки людей.

"Кто ещё осмелится не подчиниться военному приказу?" Ли Йе смотрел на них свысока.

Никто не ожидал, что Ли Йе будет настолько жесток и убьет их аккуратно, не сказав больше. Среди тех, кто только что был убит Ли Йе, были культиваторы на стадии переработки Ци, и двое из них были на стадии переработки Ци среднего уровня.

Если бы у них не было высокой культуры, они не осмелились бы быть упрямыми и непокорными. Но теперь они все были мертвы без целого тела, не отклонив даже одного из ударов Ли Йе.

Все были потрясены. Они повесили головы в страхе и не осмелились говорить, но не все из них были так бесхребетны. Некоторые были горячоголовыми и не понимали ситуацию и хотели бросить вызов Ли Йе. Скрежет зубами, генерал рычал: "Ты без причины убил моих товарищей по Кайчжоу. Ты собирался воспользоваться возможностью, чтобы исключить посторонних и позволить нам..."

Его демагогические слова должны были пробудить ненависть у солдат Кайчжоу. Но прежде чем он смог закончить, его голова взлетела в воздух под мечом Ци. Позади него несколько культиваторов, готовых вытащить ножи, были разрезаны пополам под мечом.

Ли Йе оглянулся вокруг толпы, не выражая своего мнения, и безразлично спросил: "Кто еще не уверен?".

Все солдаты последовательно отступали и качали головами, опасаясь быть убитыми Ли Йе.

Культивирующая сила Ли Йе была слишком сильна. У этого генерала был пятый уровень культивирования Ци. Однако все думали, что Ли Йе может убить даже Шу, который был на 6-м уровне переработчиков Ци, так легко, не говоря уже о 5-м уровне переработчиков Ци.

Ли Йе было очень легко убивать людей, даже легче, чем нарезать дыни. Теперь все солдаты понимали, что они умрут в любой момент, пока Ли Йе захочет их убить, и что Ли Йе действительно не возражал против их сопротивления.

Среди более ста тысяч солдат было только 15 тысяч солдат Кайчжоу. Если бы их возглавил кто-то и они столкнулись бы с менее могущественным главнокомандующим, то они были бы упрямы и непослушны и защищались бы, не работая всерьёз. Но когда они столкнулись с Ли Йе, все это было заблуждением.

"Если никто не восстанет, то все встанут на колени!" Ли Йе внезапно закричал.

Все солдаты Кайчжоу смотрели друг на друга. Наконец, никто не осмелился сказать ни слова. Скрежетая зубами, один за другим, они все начали вставать на колени. В один миг более десяти тысяч человек во всем лагере встали на колени.

Когда Ян Фугуан прибыл, он увидел более десяти тысяч солдат, стоявших на коленях перед главнокомандующим.

Он увидел голову в руке Ли Йе и узнал В.А.Н.Г. Шу, но не подумал, что это неправильно. В.А.Н.Г. Шу всегда был па.с. и бездельником, поэтому Ян Фугуан давно хотел убить его, но он выдержал его, потому что он принял во внимание солдат Цайчжоу. Ли Йе сделал то, что хотел, но не осмелился.

Ян Фугуан с благоговением смотрел на Ли Йе. Он подумал: "Раньше я знал только то, что принц Ан имел выдающееся культивирование, и что он мог разработать стратегию, а также бороться на поле боя, но я не знал, что принц Ан будет настолько решительным". Он действительно выдающийся!"

Ли Йе взглянул на Яна Фугана, а затем обернулся и сказал: "Лю Дажэн"!

Приехал Лю Дажен, и в этот момент он быстро поклонился, поджав кулак. "Главнокомандующий!"

Ли Йе приказал: "Теперь ты главный генерал армии Кайчжоу, и я временно одолжу тебе армию Вольф Зубов". Очистите военную дисциплину армии Кайчжоу. Помни, у тебя всего одна ночь. Завтра я должен увидеть, что армия Кайчжоу первой атакует город!"

Лю Дажен серьёзно ответил: "Да, главнокомандующий!"

Ли Йе наконец-то взглянул на армию Кайчжоу. "Награды и наказания за завтрашнюю битву соответствуют военным законам. Если ты сможешь захватить город, ты сможешь отдохнуть три дня!"

После того, как он закончил говорить, Ли Йе больше не оставался. Он бросил голову Шу в Лю Дажэна и перед отъездом сказал Яну Фугану: "Инспектор, пожалуйста, проконтролируйте чистку военной дисциплины в армии Кайчжоу".

Ян Фугуан со сложенными руками сказал: "Я буду отвечать за это". Главнокомандующий, пожалуйста, не волнуйтесь!"

На вершине городской стены Дэнчжоу лицо Чжу Вэня было темным, как чернила, когда он стал свидетелем того, как Ли Йе наказывал армию Цайчжоу. Он долго терпел это, а потом вздохнул. "Ли Йе слишком агрессивен!"

После того, как он закончил, он взглянул на Чжу Чжэнь с таинственным выражением. Встретив глаза Чжу Вэня, Чжу Чжэнь тут же отступил. По их мнению, за то, что он наказал армию Цайчжоу, Ли Йе не только убил генералов, не сказав ни слова, но и осуществил подавление b.l.o.o.d.y до беспорядков солдат. В конце концов, он устроил для них еще одного главнокомандующего и привел в порядок их военную дисциплину.

Все это произошло потому, что армия Кайчжоу не смогла победить Хуо Кун и менее двухсот человек были убиты и ранены.

Если Ли Е убил солдат из-за этого, то почему Чжу Вэнь не убил Чжу Чжэнь?

Конечно, Чжу Вэнь не стал бы убивать Чжу Чжэнь, потому что была разница между двумя сторонами. Хотя Чжу Чжэнь был побежден, он старался изо всех сил, в то время как w.a.n.g. Шу сражался с pa.s.s.s.s.s.s.sively.

В любом случае, после этого хаоса, будь то Чжу Вэнь и другие генералы или обычные солдаты на вершине городской стены Дэнчжоу знали о доминирующих средствах Ли Йе. Они выяснили, что Ли Йе был полон решимости занять Дэнчжоу.

Армия Цайчжоу была реорганизована только потому, что они не старались изо всех сил бороться против Хуо Цунь. Нет нужды говорить, что другие армии официальных войск определённо не пожалеют усилий, чтобы атаковать город завтра, и не посмеют отступить. В этом случае они столкнутся с большим давлением, чтобы удержать Дэнчжоу.

Им будет очень трудно выиграть эту битву.

Сознавая это, солдаты, защищающие Дэнчжоу, боевой дух которых кипел от победы Хуо Куна, чувствовали большое давление сейчас. Их высокий моральный дух снова стал низким.

Их будущее было мрачным.

Битва еще не началась, и оба войска еще не сражались друг с другом, но их командиры провели несколько раундов, одержав победы и поражения.

Столкнувшись с агрессией Ли Йе, не только солдаты, защищавшие Дэнчжоу, почувствовали большое давление, но и армия Чжуньюй тоже была перегружена. Даже армия Пинглу сохраняла свой высочайший дух. Как будто кто-то был готов побить их кнутом сзади, чтобы они не осмелились быть беспечными.

В этом случае Чжу Вэнь был вынужден отложить в сторону соблазнительную мысль о создании хаоса для официальных войск, атакуя их лагеря ночью, потому что официальные войска имели строгие меры предосторожности и высокий дух. Если бы они опрометчиво атаковали лагеря, то не получили бы никакого преимущества и, возможно, подверглись бы контратаке.

На рассвете следующего дня Ли Йе позавтракал и слушал доклад Лю Дажена.

Вчера вечером он отдал военные приказы, приготовил еду в полночь и вышел сражаться перед рассветом.

Был июнь, так что рассвет наступил рано.

Лю Дажен уже реорганизовал армию Кайчжоу. Реорганизация прошла успешно, с 3000 Волкозубых армий, которые только что одержали победу в качестве сдерживающего фактора, и 150 000 солдат на стороне, что позволило реорганизовать Армию Цайчжоу. По крайней мере, они могли бы первыми напасть на город сегодня.

Хотя большая часть обороны города Дэнчжоу была отремонтирована, у Чжу Вэнь была строгая договоренность по охране, так что первый, кто нападет на город, будет иметь много жертв. Первоначально Ли Йе не намеревался использовать тактику пушечного мяса, но так как В.А.Н.Г. Шу искал смерти, он не возражал против того, чтобы армия Кайчжоу стала авангардом. В любом случае, именно сила Цинь Цзунцюаня была ослаблена.

На рассвете Ли Йе поднялся на 30-метровую сторожевую башню с группой советников.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 206 Нападение на город 1**

Сторожевая башня была выше, чем городская стена, поэтому Ли Йе мог ясно видеть битву, и было удобно, чтобы Ли Йе воспользовался возможностью отправить войска.

Лагеря стояли позади сторожевой башни, и сто тысяч солдат были аккуратно размещены перед сторожевой башней. Конечно, за городской стеной Ли Йе находилось всего около пятидесяти тысяч солдат, но они были разбросаны по обширной территории, охватывающей окрестности в сотни метров. Глядя на городскую стену, Ли Йе также мог видеть военное формирование на другом конце.

Перед трёхсторонним военным формированием Дэнчжоу казался очень маленьким, как остров в море.

Строение было организовано с тщательным вниманием. Маленькие формирования пехоты составляли большое формирование, а кавалерийская гвардия по обеим сторонам большого формирования соединялась между собой, образуя, в конечном итоге, море доспехов.

В большом строе были большие мудрецы, а в малом - маленькие мудрецы. С одной стороны, санитарам было удобно передавать приказы, с другой - проводить линию разделения между каждой армией, чтобы они могли принимать самостоятельные меры, не затрагивая друг друга.

В каждом соединении солдаты щита были впереди, солдаты копья следовали, а лучники были сзади. Что касается ножей... Каждый в войске носил нож в Танской империи.

Стоя с зажатыми за спиной руками, Ли Йе время от времени осторожно размахивал откидным веером на груди.

Сегодня первой боевой задачей было заполнить ров.

Фактически, когда Чжу Вэнь атаковал Дэнчжоу, он уже заполнил ров. Все это время, работая днем и ночью, они вырыли только ров, и он был далек от восстановления. Официальные войска подготовили мешки, наполненные землей, и, естественно, именно солдаты Кайчжоу должны были заполнить ров.

Когда Ли Йе отдавал военные приказы, военный барабан бил оглушительно. Фронтальное формирование начало двигаться, как озеро, выходящее из океана. Они двигались не очень быстро, но пыль под их ногами летала повсюду. Когда Ли Йе смотрел на них вниз, они, казалось, двигались как муравьи.

Когда они достигли стрельбища защищающихся солдат Дэнчжоу, с городской стены спустились облака стрел. Стрелы скользили по дуге и падали на формирование официальных войск.

В это время официальные войска начали быстро бежать. Фронтовые бойцы бросились вперед со своими щитами, а бойцы сзади наклонились вниз, чтобы следовать за ними. В конце концов, они остановились перед рвом, и солдаты с мешками вырвались наружу. Они бросили мешки в ров, а затем побежали назад.

Во время этого процесса многие из них были поражены стрелами, но мало кто упал на землю. Официальные войска имели прекрасную броню, поэтому пробить стрелу через броню было нелегко, если она не прошла через брешь. Зачем им броня в противном случае?

А если бы стрела проткнула броню, ей было бы сложнее добраться до плоти и дальше ранить внутренности. На таком расстоянии стрелы были не столь сильны. Падали бы только те, кому не повезло, кто получил пулю в лицо, в шею или в ноги. Остальные, которые были поражены стрелами, не плакали на земле, а делали то, что должны были делать.

По мере продвижения боя, большинство бегущих солдат были поражены несколькими стрелами, но они все равно двигались быстро. Основным требованием на поле боя было то, что солдаты с небольшими ранениями должны были продолжать бой. При ношении доспехов они даже не успевали проследить за своими ранами.

Эти храбрые солдаты были почти расстреляны, как ежи, но они все равно продолжали бежать с мешками на плечах, бросая их в канаву. Они не получили ранений в жизненно важных частях. Несмотря на то, что стрелы застряли в броне, они не проткнули внутренности, поэтому они не были серьезно ранены.

Однако, так как битва продолжалась, а стрелы продолжали лить, значит, раненые росли. Прикрытый метод стрельбы был глупым, но полезным. Неудачники были поражены в своих жизненно важных частях волнами стрел и упали на землю.

И как только стрелы продолжали падать до определенной степени, только счастливчики избегали попадания в их жизненные части.

Лучники в верхней части городской стены менялись несколько раз. Обычный лучник мог стрелять максимум дюжину раз подряд, а его руки уже не выдерживали стрельбы. В этот момент культиваторы показали свою ценность. Культиваторы, стрелявшие стрелами, не чувствовали бы себя так легко уставшими, а расстрелянные культиваторы не могли бы так легко получить травму.

Они полдня продолжали заполнять канаву. Официальные войска имели много людей и соответствующую подготовку, поэтому ров был почти заполнен. Поэтому солдаты на фронте отступили.

Большое формирование отправило второе. Толкая атакующие телеги, гнезда телег и сарай телег и неся лестницы, они начали мчаться вперед на полной скорости. Держа щиты, солдаты бросились через ров, поставили лестницы над городской стеной и под дождем стрелками столкнули телеги гнезда к городской стене.

С ножами во рту и круглыми щитами в руках солдаты начали подниматься по лестницам против скатывающегося камня и дерева. После того, как деревянные доски были вытолкнуты из гнезда телегами и помещены на городскую стену, выбегали группы солдат. Лучники в телегах гнезда стреляли против врагов.

В это время солдаты, как муравьи, забрались на городскую стену. Это была самая б.л.о.о.д. и жестокая, и потери умножались. Это было также время, когда культиваторы показали свои способности. Им было легче взобраться на городскую стену, чем обычным солдатам.

В первый же день армия Кайчжоу вышла в бой, но им не о чем было доложить.

На второй день армия Пинлу и армия Чжунву вышли сражаться один за другим.

После того, как войска приблизились к городу, группы официальных войск внезапно вырвались из строя. Они были спортивными и быстрыми. Они не держали щитов, только ножи. Они не поднимались по лестницам, но несколько раз били по лестницам пальцами ног и несколько раз прыгали на вершину городской стены. Когда они владели своими длинными ножами, Дэнчжоуские солдаты, стоявшие перед ними, падали один за другим в вспышке белого света.

Генералы Дэнчжоу и культиваторы вышли на поле боя против культиваторов официальных войск в рукопашном бою.

Верхняя часть городской стены была в рукопашном бою, как горшок с кипящей водой. Солдаты и культиваторы обеих сторон повсюду воевали друг с другом.

Солдат Дэнчжоу 1-го уровня Ци-рафинирования, держа в руках нож, появился перед Шангуаном Цинчэном. Он бросился и с помощью своего длинного ножа в руке вырезал волны света. Солдаты Армии Пинглу, находящейся неподалеку, были убиты или ранены, оставив за короткое время открытое окно s.p.a.ce.

Его глаза стали светлыми, когда он увидел стройного Shangguan Цинчэна, держащего серебряное копье. А затем он поспешил, кровожадный свет сиял в его глазах и его убийственная улыбка.

"Панк, я убью тебя!" Интенсивность приемов Ци быстро приближалась. Он мобилизовал Духовного Ци и срезал нож со всей силой. В его сознании появилась сцена обезглавливания Шангуань Цинчэна.

Затем он увидел, как серебристо-брошенный генерал перед ним немного шевелится. Она, казалось, двигалась немного, потому что ее фигура была расплывчатой на секунду. Он почувствовал это странно. Он был практиком Ци, так что для него было невозможно увидеть её смутную фигуру.

Но прежде чем разобраться в ней, он почувствовал боль в груди, его конечности сразу же застыли, он не мог опустить руку, которая поднимала длинный нож, Духовный Ци вокруг него рассеялся, как ветер, и его сила мгновенно исчезла, как вода, вытекающая из шлюза.

Опустив голову в шок, он широко открыл глаза. Он не мог поверить, что серебряное копье пронзило его грудь!

В этот момент он, наконец, понял, что только что увидел её смутную фигуру, потому что она подошла к нему через секунду. Потому что она двигалась слишком быстро, исчезая в одно мгновение и появляясь перед ним внезапно, у него появилась иллюзия ее смутной фигуры!

Он посмотрел на Шангуань Цинчэн, который выглядел спокойно и глубоко, в страхе. "Ты... Хозяин!" Он едва мог произнести слова, прежде чем он рухнул.

Выводя серебряное копье, Shangguan Цинчэн не остановился и бросился к следующему оппоненту.

Недалеко перед ней, культиватор армии Дэнчжоу, находившийся на 2-м уровне Ци-переработки, отрезал руку младшему полковнику армии Пинглу и собирался ножом порезать ему шею.

Младший полковник армии Пинлу, находившийся на 1-м уровне Ци-рефининга, выглядел испуганным и продолжал отступать. Когда он прижался спиной к стене, у него, наконец, не было возможности отступить. Он отчаялся, когда его вот-вот убьют ножом другой стороны.

Шангуань Цинчэн прибыл вовремя. Она заблокировала длинный нож с серебряным копьем и потянула за собой младшего полковника. Она передала его своим товарищам, а серебряное копье направило его в лицо.

"Ты осмеливаешься встать у меня на пути. Ты ухаживаешь за смертью!" Он был в ярости и направил свой нож на Шангуань Цинчэн. В одно мгновение он несколько раз использовал нож, так что волны света атаковали Шангуань Цинчэн.

Мгновенно, неся сильный ветер, колебания Духовный Ци взорвал мантию Шаньгуань Цинчэн, прежде чем он приблизился к ней. Его силу нельзя недооценивать.

Шангуань Цинчэн выглядел спокойным. Ее копье двинулось как дракон и ударило по свету. Мощный свет рассеивался последовательно по мере того, как он касался ее копья, в то время как серебряное копье продолжало двигаться прямо к горлу оппонента!

При этом он был шокирован и поспешно вынул нож, чтобы защитить горло противника. Через секунду нож и копье ударили друг друга, издавая отчетливый звук.

Изначально он считал, что его защита защищена от неумелого обращения, но неожиданно длинный нож отскочил, как только коснулся серебряного копья. Сильный Духовный Ци из серебряного копья онемел от руки. Это было похоже на p.r.i.c.ked с помощью игл. Он дрожал от страха. Он знал, что столкнулся с сильным врагом, поэтому поспешил отступить.

Было слишком поздно.

Шангуань Цинчэн бросился вперед, и серебряное копье снова ударило, словно гадюка высунула язык. У него больше не было длинного ножа, чтобы защитить горло, поэтому его горло оказалось под угрозой для врага. Как бы сильно он ни уклонялся, он не мог избежать того, что серебряное копье перерезало ему горло.

"Ах!" И он закричал, и очень испугался. Но его крик вскоре прекратился, потому что Шангуань Цинчэн оттянул серебряное копье назад и отрезал ему шею!

Он бессильно упал, в то время как Шангуань Цинчэн пролетел мимо него. Солдаты армии Пинглу, которые пришли вокруг него, порезали его до смерти ножами. Перед смертью он все еще был в шоке. "Какая сильная сила..."

Культиваторы расчистили дорогу, заняли места на вершине городской стены и прикрыли официальные войска, когда они поднимались по городу. Наступление официальных войск было быстрым и жестоким. Вскоре элитные солдаты в доспехах пересекли парапетную стену и встали перед защищающимися солдатами Дэнчжоу.

Перед Шангуаньским Цинчэном спешило военное формирование Дэнчжоуской армии. Около дюжины солдат в броне держали в руках щиты и ножи. Все они были сильными и высокими, как холмы, давая людям отличное средство сдерживания.

Они носили слои доспехов. Своими ножами или копьями официальные войска сумели прорваться сквозь щиты и найти бреши, чтобы проткнуть их, но официальные войска не смогли сломать доспехи и ранить их. А их ножи и топоры были тяжелыми и мощными, поэтому они легко убивали официальные войска.

Смотря на солдат в доспехах Дэнчжоуской армии, Шангуань Цинчэн знал, что они были абсолютной элитой в армии. Хотя они не были культиваторами, они были лучшими среди смертных воинов. Они не могли понять ключ к культивации, поэтому не могли мобилизовать Духовного Ци, но они не были хуже Рыцарей Воинов с их полными ударами.

В военном формировании эти элиты были как острые ножи, пробивающиеся сквозь строй противника. Для них существовало специальное название - "Отряд, пробивающий строй". Так называемый "Разрушительный отряд" должен был уничтожать войска противника и ломать их соединения. Им всегда удавалось прорывать вражеские соединения и уничтожать города и лагеря. Они были тузом генерала в яме.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 207 Нападение на город 2**

Эти солдаты-самоубийцы могли образовать барьер из пяти человек, даже Мастера Воинов ничего не могли с этим поделать. Если бы существовала дюжина или около того солдат и они образовали три или четыре Военных Барьера, которые могли бы поддержать друг друга в бою, то даже 1-й уровень Ци-перерабатывающей фракции не осмелился бы взять их с собой в голову. Потому что, как только они запутались, их ждала смерть.

У Шангуань Цинчэн были холодные глаза, она знала, что не может позволить солдатам-самоубийцам из Дэнчжоу выдвинуть обвинение. Потому что если бы была хоть минута задержки, то многие элиты Дэнчжоу заряжали бы сзади. К тому времени городская стена будет жестко контролироваться армией Дэнчжоу.

Несколько имперских гвардейцев были убиты с другой стороны. Двое из них были убиты клинком. Затем Shangguan Qingcheng pa.s.sed имперскими стражами, с ее серебряным копьем острым как стрела, она направилась прямо к Северным Солдатам-Самоубийцам Чжоу!

"Защищайся!" Так как Дэнчжоу Солдаты-самоубийцы были самыми храбрыми в армии, они не испытывали недостатка в боевом опыте. Видя, как Шангуань Цинчэн заряжается копьем, они поняли, что она - культиватор Ци, ибо в ней была только необыкновенная аура. Поэтому они использовали свои щиты, чтобы защитить свои тела.

Когда ее передняя нога сильно топала по земле, мелкая пыль качалась в стороны, как дождь. Затем Шангуань Цинчэн вошла в лошадиное положение с опущенной талией, и Духовный Ци обвел ее копье. Когда ее серебряное копье в руке сильно ударило щит, она внезапно выплюнула слово "Break!".

"Папа!" Щит треснул; эта сцена отразилась в невероятных глазах солдат-самоубийц. Щит разбился на четыре-пять частей, и они расстреляли его повсюду, как летучие стрелы. Проводимая мощность от щита была настолько велика, что Солдат-самоубийца не был тверд на ногах и упал назад. Но еще до того, как он смог завершить падение, серебряное копье появилось перед его глазами и мгновенно проникло в его горло.

Шангуань Цинчэн сломал щит и убил человека одним выстрелом. Как она владела копьем слева и справа, еще два солдата-самоубийцы в строю боя сразу же упал.

До того, как Солдаты-самоубийцы позади них успели прийти в себя, Шангуань Цинчэн уже продвинулась вперед. Затем она ударила Солдата-Самоубийцу в грудь, и он пошел в полет, сбив товарища позади. Тогда у Военного формирования был большой разрыв, и Шангуань Цинчэн сразу же прыгнул в строй, чтобы убить.

Ее серебряное копье двигалось со скоростью света. Солдаты-самоубийцы никак не могли поймать даже след ее острого копья. Все, что они могли видеть, это размытие, оставленное копьем. Солдаты продолжали использовать свои длинные клинки, чтобы заблокировать ее серебряное копье. Но снова и снова они промахивались и резали в воздухе. У них даже не было возможности напасть снова, потому что серебряное копье было просто слишком быстрым.

На фоне серии криков, Солдаты-самоубийцы падали один за другим. Их сила и мужество были бесполезны, когда они столкнулись с Шангуань Цинчэном.

Шангуань Цинчэн в одиночку нарезала себе путь в строй стражей армии Дэнчжоу. Как будто она вошла в зону, свободную от людей. Просто не было достаточно сильного врага, чтобы противостоять ей. Где бы она ни была, охранники северного Чжоу падали один за другим перед ней.

Кровь вскоре покрасила ее мантии, красная полоса на серебряном копье тоже застряла вместе с кровью.

Солдаты армии Пинглу пристально следили за ней. С одной стороны, они защищали две стороны Шангуань Цинчэна, с другой стороны, они прикончили охранников армии Дэнчжоу, которые были ранены ею.

Этот участок городской стены был быстро расчищен Шангуань Цинчэн. Ни одного охранника армии Дэнчжоу не было видно.

"Вы просите о смерти!"

"Такое высокомерие!"

В этот момент на стену прыгнули два даосиста в серой шкуре. Один из них был плотный и скрещенный, другой, с белыми волосами и бородой, был похож на мастера-культуриста. Они оба владели длинными мечами. Последний длинный меч нарезал серебряное копье Shangguan Qingcheng и заставил ее отступить на несколько шагов. Только с помощью солдат позади нее, была Шангуань Цинчэн в состоянии стабилизировать себя.

Это были два культиватора, которые достигли Ци-рефининга 5-го уровня!

Эта ситуация была не просто срочной, но и опасной!

Крайне опасная!

Шангуань Цинчэн наконец-то привлекла внимание Чжу Вэня и других людей. Поэтому он послал более могущественных мастеров, чтобы они снова пришли и боролись за контроль над этой стеной!

Шангуань Цинчэн слегка прищурилась, но сохранила выражение лица. В тот момент, когда она утвердилась, без всяких колебаний, она выпустила крик, орудовал своим серебряным копьем и напала снова!

На поле боя не было отступления!

Отступление означало разоблачение спины к врагу, что означало смерть!

Более того, она выставляла спину к двум мастерам 5-го уровня Ци-рафинирования, и не было никаких шансов на выживание!

Шангуань Цинчэн решил сражаться головой вперёд!

В то же время, меч скрещенных глаз пришел за Шангуань Цинчэн.

Когда она напала со своим серебряным копьем, Шангуань Цинчэн активировал ее Ци, и энергия белого света начала исходить от края ее копья. Ее копье было направлено прямо к горлу перекрестного глаза!

"b.a.s.t.a.r.d!" Скрещенные глаза громко закричали. Серебряное копье было длиннее меча. Когда длинный меч перерезал серебряное копье, из меча резонировали звуки лориота. И серебряное копье было разбито длинным мечом.

"Иди в Е.И.Л.!" Убийственный взгляд показался в глазах белобородого человека. Он воспользовался случаем и направил свой меч прямо на горло Шангуань Цинчэна.

Шангуань Цинчэн извлек копье и положил его перед собой, что должно было заблокировать длинный меч.

Но ее брошенного блока было недостаточно, чтобы компенсировать атаку противника. Не говоря уже о том, что оппонент был мастером Ци-рефининга 5-го уровня. Шангуань Цинчэн была мгновенно ранена и, когда она извлекла несколько шагов, она почувствовала свой внутренний ход. Затем из угла ее рта выскользнула струя крови.

"А?" Белобородый старик был немного ошарашен. Он не ожидал, что Шангуань Цинчэн, который, как он думал, только достиг 3-го уровня Ци-переработки, все еще может стоять после поглощения его полной силой атаки. Это разозлило его, он собрал себя и орудовал мечом, чтобы атаковать снова.

В одно мгновение вспыхнул свет меча, и свет, похожий на рыбью чешую, брызнул как чернила. Шангуань Цинчэн и солдаты Пинглу рядом с ней были обволакивающими!

Шангуань Цинчэн не осмелилась пренебречь атакой и заблокировала копьем!

Копье и меч пересекались, и чешуйчатый свет внезапно вырос и расстрелян во всех направлениях. Когда свет приземлился на солдат Pinglu, свет повернул b.l.o.o.d.y. крича в боли, солдаты упали.

Лицо Шангуань Цинчэн было бледным, и серебряное копье трясло в ее руках, почти вышло из руки. Она снова отступила на несколько шагов.

В тот же момент, длинный меч скрещенных глаз уже направлялся прямо в горло Шангуань Цинчэн. Похоже, что отступающий Шангуань Цинчэн никак не мог избежать атаки, и длинный меч вот-вот пронзит ее горло!

Для двух Ци-рефинингов 5-го уровня мастера сочетать свои силы и иметь дело с генералом милитаризма должны быть простыми.

Пока Шангуань Цинчэн смотрела на приближающийся длинный меч, меч продолжал расти в ее зрачках.

Внезапно перед ней вспыхнула Духовная Ци.

Кровавый свет парил в воздухе!

Крестоглазый закричал и бросился назад, закрывая горло. Он больше не мог держаться за свой длинный меч, поэтому он упал на землю.

"Генерал Шангуан, будьте осторожны!" Чжао Полу внезапно появился рядом с Шангуань Цинчэном. Он быстро атаковал копьем и убил всех солдат Дэнчжоу перед ним. Он был культиватором, который достиг 8-го уровня очистки Ци. Естественно, было мало людей, которые могли бы остановить его.

"Спасибо!" Шангуань Цинчэн успокоилась и снова напала.

Несмотря на то, что у них была похожая броня, форма императорской армии отличалась от формы армии Дэнчжоу. Но солдаты Чжунву были одеты в жёлтые мантии; армия Пинглу была одета в чёрные мантии, а солдаты Дэнчжоу - в серые. Поэтому их было нетрудно опознать.

Городская стена была в хаотичной битве. Различные формирования императорской армии, большие и маленькие, столкнулись с армией Дэнчжоу в битве при б.л.о.д.ю. Они выглядели как острова в океане. Армия Дэнчжоу все еще имела численность, но за каждым солидным Военным формированием стояли несколько защитных лестниц.

Имперские солдаты продолжали подниматься по лестницам, чтобы попасть в середину своих собственных Военных формирований, чтобы заполнить пробелы. По мере продолжения битвы, некоторые формирования становились тонкими и проницаемыми, и в конце концов были перегружены серыми атакующими, похожими на течения. Некоторые формирования, однако, росли по мере продолжения битвы, и продолжали глотать серый заряд, похожий на ток.

Лишь немногие культиваторы на вершине стены делали много одиноких полетов и налетаний. Они просто вели Военное формирование к борьбе за контроль над стеной. Тела продолжали падать с обеих сторон от боя туда-сюда. Некоторые падали со стены, как падающие кнедлики, а некоторые падали на лошадиную дорожку, которая перекрывала доступ.

Кровь была повсюду на женской стене и лошадиной дорожке. И кровь была очень липкой на ботинках. Когда культиваторы напали, городской гравий и сломанные конечности трепетали. И брызгала плоть и кровь, что было печальным зрелищем.

После дня ожесточенной битвы императорская армия чуть не встала на городскую стену, чтобы несколько раз взять власть в свои руки. Но армия Дэнчжоу была слишком стойкой, и в конце концов им пришлось отступить.

Битва продолжалась три дня подряд, и обе стороны понесли много потерь. Осажденная сторона в таком сражении, конечно, понесла больше смертей и ранений, чем обороняющаяся сторона. Иначе город уже был бы пробит.

"Мы, как командиры, потерпевшие неудачу в осаде, просим прощения!"

В большой палатке Шангуань Цинчэн, Чжао Полу и другие десятки генералов Пинглу собрались вместе, чтобы признаться в своих ошибках Ли Йе. Так как у них была битва b.l.o.o.d.y и они по очереди сражались сегодня, хотя и добились определенных результатов, в конце концов они все же были изгнаны из городской стены.

Ли Йе сел за стол генерала и мягко раскачал вентилятор, но ничего не сказал. Он не проявил никаких эмоций по отношению к их признаниям.

Большая палатка была очень s.p.a.c., в которой могли разместиться сотни людей. Огонь был ярко освещен, а писец был занят. Как командный пункт всей армии, большая палатка была похожа на полный правительственный кабинет. Поэтому она должна была быть достаточно большой, чтобы вместить всех чиновников.

Видя Ли Йе в полной тишине, командиры затаили дыхание. Иногда они смотрели друг на друга, и тревога проявлялась на их лицах.

Как генералы армии Пинглу, они наверняка знали руководящие законы Ли Йе. В Пинглу, независимо от того, было ли это на тренировках или в боях с бандитами, военные средства Ли Йе были откровенными и строгими. Проще говоря, хорошие дела вознаграждались, а плохие - наказывались.

Теперь, в Дэнчжоу, Ли Йе в качестве комиссара, не говоря уже о принце Ан императорского двора. И возглавил он обвинение, приведшее три тысячи Волкозубых войск к их первой победе. Принц Ан заслужил уважение всех в армии Пинглу. И он привил боевой дух этим солдатам. Именно этот дух дал им волю и решимость осады в течение двух дней подряд.

В противном случае, это было невозможно для новоиспеченной армии Pinglu, чтобы зарядить городскую стену особенно сталкивается с элитой Чжу Вэнь. Некоторое время они действительно твердо стояли на городской стене, почти беря под контроль. Но сейчас существенного прогресса все еще не было, и лидеры были и унижены, и виновны, и напуганы.

Ли Йе долго не разговаривал, что было преднамеренным. Он ждал, пока генералы сначала самоанализуют, а затем медленно добавил: "Завтра прибудут новые солдаты, чтобы напасть на город".

Все 100 000 солдат Пинглу не смогли атаковать город за один день. Даже если они по очереди атаковать, только половина солдат получили свои очереди.

Услышав слова Ли Йе, генералы, которые partic.i.p.ated в осаде сегодня, все были скорбны. Они были чрезвычайно злы и постыдны. Те, кто не был в осаде, были взволнованы и готовы сражаться. Они шлифовали ладони и натирали кулаки, чтобы подготовиться к атаке. Они хотели получить честь прорваться в город.

Ли Йе воспринял реакцию генералов на сердце и был очень доволен. Это показало, что моральный дух все еще существует. Самым страшным в ведении войск к войне было не то, насколько могущественен враг, а ваш собственный боевой дух. До тех пор, пока существовал боевой дух, генерал был уверен в себе.

Стратегия Ли Йе была на самом деле ясной и простой. Эта война была на самом деле лучшей тренировочной площадкой для 100 000 солдат армии Пинглу. Конечно, он никому не понравился бы с такой хорошей возможностью. Он хотел, чтобы каждый испытал на себе войну на поле боя. Только тогда, солдаты могли быть отточены. И вся армия будет иметь шанс стать элитной силой в будущем, что имело решающее значение для его амбиций, чтобы в конечном итоге взять на себя весь мир.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-pravyashhij-vsemi/

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/)**