Chương 754: Lâm Hàm Tiếu

"Đừng giết người sao? Ta giết người làm gì? ”

Ngô Trì sửng sốt, hứng thú nhìn nàng:

"Ngươi rất sợ ta?"

"A! Không... Không có gì đâu! ”

Nàng kinh hô một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng, cả người tựa như muốn bốc khói, gấp đến không chịu nổi!

Điều này khiến Ngô Trì vô cùng kinh ngạc, ấn tượng đầu tiên của Ngô Trì với nàng chính là long nữ lạnh như băng, xinh đẹp, cũng có thể hơi kiêu ngạo.

Kết quả hoàn toàn đoán sai... Nàng ấy giống như một thiếu nữ ngây thơ, đơn thuần và đáng yêu. Rõ ràng có thân hình cao lớn, tính cách lại giống thỏ, cực kỳ mâu thuẫn.

"Ta xin lỗi! Lãnh chúa đại nhân! ”

Long Nữ biết mình có vấn đề, vội vàng xin lỗi, rụt rè nói: "Ta vừa rồi quá sợ hãi, cho nên không lựa lời nói! Lãnh chúa đại nhân đừng tức giận được không ~! ”

Nếu như là một thiếu nữ mềm mại nói như vậy, Ngô Trì cũng không cảm thấy gì. Nhưng một long nữ rõ ràng thoạt nhìn cao ngạo lạnh như băng nói như vậy, Ngô mỗ lại có một loại cảm giác kích thích, muốn hung hăng đánh nàng một trận!

Nhưng trong đầu Quan Tưởng Pháp đã vận chuyển, cỗ ý niệm này trực tiếp bị xua tan.

Hắn khôi phục bình tĩnh, cười nói: "Không có việc gì, yên tâm đi, ta sẽ không khi dễ ngươi."

"Ngươi còn chưa nói ngươi tên là gì đâu."

Lời nói ôn nhu lập tức làm cho Long Nữ thoải mái hơn.

Nàng không nghi ngờ lời nói của Ngô Trì, trong lòng vô cùng vui mừng, có chút cảm động nói: "Hồi lãnh chúa đại nhân, ta không có tên, trước đây mọi người gọi ta là bảy!"

"Không có tên?"

Ngô Trì hiểu ra. Gần như quên mất, nàng ấy là một anh hùng "không tên"!

“Ừm!”

Long Nữ tiếp tục mở miệng:

"Trong Mộng Cảnh Thanh Mộc, Thanh Mộc Long tộc chúng ta có rất nhiều người! Ta là anh hùng thứ bảy thức tỉnh trong năm đó, vì vậy những Thanh Mộc Long khác gọi ta là bảy, trên thực tế ta không có tên. ”

Mộng Cảnh Thanh Mộc, Thanh Mộc Long tộc!

Ngô Trì đăm chiêu, nhịn không được nói: "Đã như thế, ta đặt cho ngươi một cái tên, thế nào?"

“Lãnh chúa đại nhân muốn đặt tên cho ta?”

Long nữ cả kinh, lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ:

“Được!”

“Ừm, ta suy nghĩ!”

Ngô Trì suy nghĩ.

Thanh Mộc Long tộc, Long Nữ...

"Ngươi nếu là Thanh Mộc Long tộc, không bằng lấy Lâm làm họ!”

Hắn chậm rãi mở miệng, trong đầu xuất hiện một câu thơ.

Xem mưa qua trang điểm mới,

Bách Mị đều mỉm cười.

Không giống như binh sĩ long nữ trong lãnh địa, thân là Thanh Mộc Long tộc, mỹ nhân trước mắt cũng không có bao nhiêu uy nghiêm long tộc.

Ngược lại, trông rất đáng yêu, vóc dáng cao gầy, nhưng lại có tính cách thanh thuần, làm nổi bật cảm giác mâu thuẫn, vừa mới nhìn thoáng qua, nụ cười của nàng đã để lại ấn tượng sâu sắc với Ngô Trì!

"Gọi là Hàm Tiếu, như thế nào?"

"Lâm Hàm Tiếu..."

Mỹ nhân xinh đẹp gãi gãi đầu, đọc vài câu, cười nói: "Được! Lãnh chúa đại nhân, sau này ta sẽ gọi là Lâm Hàm Tiếu! Cảm ơn lãnh chúa đại nhân đã ban tên! ”

"Không có gì."

Ngô Trì cười cười, dẫn nàng ra khỏi phòng nhỏ, giới thiệu Thái Âm Thành một chút!

Không nghi ngờ gì nữa, một tòa thành thị bay lên cao, cực kì rung động!

Quanh năm sống cùng tộc trong rừng rậm, nàng nhìn bên ngoài hết thảy đều vô cùng mới mẻ.

Tình cờ, những người lính Thái Âm Thành trong đầm lầy (恰好, 在接沼泽里士兵的时候，发现了几座“沼泽毒虫”小山，), phát hiện một số ngọn đồi “đầm lầy bọ độc", bay thẳng đến gần đó, các loại tháp phòng thủ trực tiếp nổ súng, bắt đầu "dọn dẹp" côn trùng độc.

Độc trùng bị phát hiện uy hiếp không lớn, không ngừng bị thiêu chết, đóng băng chết, nổ chết...

Tiếng sâu rít chói tai truyền đến, Lâm Hàm Tiếu nghe được, lập tức tỏ vẻ mình có thể tham dự tác chiến.

Ngô Trì cười cười, cũng không mở miệng đả kích nàng, bèn cho nang phép tự do hành động, bảo nàng lên tường mây ngũ sắc nhìn một chút là biết.

“Lãnh chủ đại nhân, Hàm Tiếu tất không phụ sự tin thác!”

Lâm Hàm Tiếu còn không biết mình sẽ gặp phải đả kích tinh thần như thế nào, vẻ mặt tự tin chạy về phía tường mây.

Nhìn thấy bóng lưng của nàng biến mất, Ngô Trì mỉm cười, đi về phía quán trà Vân Anh.

Tại thời điểm này, mọi việc Thái Âm Thành tạm định, có thể nghỉ ngơi một chút.

......

Đêm!

Tất cả Thái Âm Thành binh lính lên, với một tốc độ ổn định bay ra ngoài đầm lầy!

Có rất nhiều quái vật trong đầm lầy hư không, nhưng chất lượng không đồng đều, Ngô Trì cũng không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này đập chuột.

Sớm ra khỏi đầm lầy, nghĩ biện pháp xoát "Nguyên Thạch Hư Không" cùng "Kết Tinh Hư Không" mới là chính sự!

Trong quán trà Vân Anh,

Dưới những đám mây khổng lồ, Ngô Trì tựa vào bàn đá, nâng một ly linh tửu trăm quả, tinh tế nhấm nháp.

Bên cạnh, Tần Khả Khanh bóc một ít hoa quả, long nhãn, ngón tay ngọc mảnh khảnh gắp một miếng thịt quả trong suốt, nhẹ nhàng đặt vào miệng Ngô Trì.

Ngô Trì nhai nhai!

"Hương vị cũng được, nhưng còn thiếu gì đó."

Ngô Trì chớp chớp mắt, Khả Khanh mỹ nhân ngầm hiểu, mị nhãn khẽ chớp, nhấc một miếng thịt trái cây bỏ vào trong miệng,

Sau đó cho Ngô Trì ăn.

Làn gió thổi vào mặt,

Một ít lá hoa anh đào rơi xuống,

Giống như một cơn mưa màu hồng,

Ngọt ngào, dư vị vô tận.

Ngay khi hai người quấn nhau, một vị khách không mời xông vào, sâu kín mở miệng: "Nô gia mệt chết mệt sống, công tử lại ở chỗ này đùa giỡn mỹ nhân..."