Chương 782: Lĩnh vực Minh Nguyệt!

Ùng ùng--!

Núi tuyết đổ nát, chân chính giải thích cái gì gọi là ‘Thiên băng địa liệt’.

Từng ngọn núi lớn trong nháy mắt liền sụp xuống, băng lưu cuộn trào mãnh liệt mà rơi xuống, ‘sương mù’ màu trắng từ phía xa chạy đến.

Trước ngọn núi tuyết lở, mấy vạn con quái vật tuyết và Binh sĩ Thành Thái Âm cũng chỉ là một khối nhỏ mà thôi.

Mặt đất chấn động, lay động, xe ngựa cũng đang không ngừng lay động.

Ngô Trì ổn định lại cơ thể, ngạc nhiên nói: “Đây chính là sự phẫn nộ của Núi tuyết mà ngươi nói sao?”

“Đại khái là như thế!”

Vu ty xinh đẹp nghiêng đầu qua, có chút bất lực.

“Những quái vật tuyết này đúng thật là giết một ngàn, tổn hại tám trăm!”

Lâm Đại Ngọc đứng dậy, trong tay xuất hiện ‘Thiên Địa Diệt Tuyệt Đao’!

“Công tử, ta đi chặt đứt băng lưu!”

“Ta cũng tới, dùng Đạo pháp để xây dựng một bức tường!”

Tần Khả Khanh cũng mở miệng, Ngô Trì chỉ hơi trầm ngâm, đang muốn quyết định.

Trần Thiên Âm ở bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng, “Ta… có thể xuất thủ không?”

“Ngươi!?”

Ngô Trì ngẩn ra, nhìn về phía tuyết lở ở xa xa, băng lưu màu trăng đang lan tràn mà đến đã cắn nuốt rất nhiều quái vật tuyết, tình thế vô cùng nguy cấp.

“Ngươi mới chỉ có cấp 5.”

Ngô Trì do dự một chút, Trần Thiên Âm không giống như là đang nói đùa, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên: “Ta có kỹ năng Lĩnh vực.”

“Được rồi, ngươi cứ việc ra tay.”

Ngô Trì và nàng nhìn nhau, gật đầu.

Trần Thiên Âm liền từ bên cạnh hắn bay lên, chân trần đạp không, tóc mai lạnh lẽo, mặc một bộ trắng tuyết, khuôn mặt hơi đông lại, trong tay đã xuất hiện một vòng ‘trăng tròn’ xinh xắn!

Khoảng khắc mà ‘trăng tròn’ này xuất hiện, trời đất ngày đêm biến đổi, trở thành đêm tối!

Nàng đón gió mà bay lên, giống như ‘Hằng Nga Bôn Nguyệt’, kéo ánh trăng bay lên trên cao!

Chỉ thoáng chốc, tất cả các Cô gái Cung Minh Nguyệt liền ngẩng đầu lên, ngầm hiểu, tay thi triển ‘Pháp ấn’!

Vô số sợi Nguyệt quang bay lên trên cao, hội tụ ở trong ‘trăng tròn’ của Trần Thiên Âm!

Thương--!

Trăng tròn toả ra ánh sáng chói lọi, quang mang bao phủ xuống dưới.

Trong chớp mắt, băng lưu, quái vật tuyết, đại địa vỡ nát, thậm chí còn có mũi tên, kiếm khí, pháp thuật… đều bị ánh trăng ‘cọ rửa’ mà qua.

“Lui lại.”

Trần Thiên Âm vung tay lên, băng lưu kinh khủng đột nhiên ‘lui lại’ mà về, cuối cùng lại tụ vào hai bên trái phải của băng lưu, tránh khỏi khu vực này.

Còn những quái vật tuyết kia, cũng ‘từng khúc tan rã’ ở dưới ánh trăng, giống như là hoà tan vào khối băng, từng con quái vật Hư không từ cấp 50 trở nên đều không một tiếng động mà chết ở bên trong.

…..

Đêm tối và trăng tròn, chỉ bao phủ một khu vực.

Ở trong khu vực này, là quân đội của Thành Thái Âm.

Bên trong vô cùng yên tĩnh, đêm và trăng hợp lại với nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, bên ngoài lại nóng nảy huyên náo, băng lưu ầm vang, sông băng tan rã.

Loại cảm giác chênh lệch này, khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy đều không nhịn được mà líu lưỡi.

“Công tử, đây chính là Lĩnh vực?!”

Lâm Đại Ngọc kéo lấy cánh tay của Ngô Trì, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy sự kích động.

“Ừm! Lĩnh vực!”

Ngô Trì cười cười.

Đối với Lãnh chúa mà nói, Lĩnh vực cũng không phải là tin tức tuyệt mật gì, chỉ là đẳng cấp cao thì tự nhiên sẽ tiếp xúc đến, cũng chẳng có gì đặc biệt.

Như trang bị, trang bị cao cấp sẽ xuất hiện ở trong ‘Pháp tướng’, mà kỹ năng cao cấp, cũng có thể xuất hiện ‘Lĩnh vực’!

Nhưng gian nan giống như Ý cảnh, muốn lĩnh ngộ ra được ‘Lĩnh vực’, vậy thì khó lại càng khó hơn!

Kỹ năng này của Trần Thiên Âm, chính là ‘Lĩnh vực Minh Nguyệt’ của hắn, Thần kỹ mà Tiên Thiên mang theo!

Nhưng ngẫm lại, trước đây nàng chính là Tiên nhân, có kỹ năng này thì cũng là chuyện bình thường mà thôi.

Rất nhanh, kết thúc tuyết lỡ.

Bên ngoài ‘Lĩnh vực Minh Nguyệt’ vô cùng hỗn độn, thế nhưng bên trong lại vô cùng bình tĩnh.

Trần Thiên Âm vung tay lên, ‘Trăng tròn’ ở trong tay tiêu tán, đôi chân trần của nàng đạp lên từng vòng, ánh trăng hạ xuống, bóng dáng lơ lửng…

Đi đến gần, mị lực của bản thân thậm chí đã vượt qua cả Nguyệt quang, khiến cho lòng của Ngô Trì ngứa ngáy.

“Được rồi.”

Trần Thiên Âm nhẹ giọng mở miệng, lông mày hơi nheo lại, giống như là đang cười.

Ngô Trì ôm nàng vào trong ngực, lại bắt lấy bàn tay trắng như ngọc của nàng, nhẹ nhàng nhéo lên, cười nói: “Kỹ năng Lĩnh vực, quả nhiên là lợi hại.”

“Đúng vậy đó, thật là lợi hại!”

Lâm Đại Ngọc ở bên cạnh gồ khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cũng không biết là đang hâm mộ cái gì.

Rõ ràng là nàng một quyền liền có thể đánh chết Trần Thiên Âm mới đến này, thế nhưng trong lòng của nàng lại không có một tia bạo ngược nào, thậm chí là nhìn thấy Anh hùng mới này nhận được sự yêu thích của Ngô Trì, nhưng cũng không có chút đố kỵ nào, ngay cả cảm giác ‘tranh sủng’ cũng không có!

Loại cảm giác bất lực này, khiến cho em gái Lâm cảm thấy nhân vật Trần Thiên Âm còn vướng tay vướng chân hơn rất nhiều lần so với Tiết Bảo Thoa!

“Phiền phức lớn rồi…”

Giải quyết xong quái vật tuyết, đương nhiên là phải thu thập chiến lợi phẩm.

Nhóm binh sĩ đồng nhất đi ra ngoài, dưới sự hướng dẫn của các Anh hùng mà từng người từng người thu thập ‘Bảo rương kích sát’ đến.

Mấy trăm ngàn bảo rương, chỉ là đi thu thập thì đã vô cùng phiền phức rồi, cũng may mọi người đều là sinh mệnh siêu phàm, nhảy xa mười mấy mét, chạy nhanh như bay, cũng không tốn quá nhiều thời gian.

Hơn nửa tiếng sau, Đại quân khởi hành, tiếp tục tiến lên!

…..

Một đường đi qua, lại thu được từng nhóm từng nhóm quái vật tuyết, nhưng số lượng không nhiều, đều bị các Binh sĩ dễ dàng xử lý sạch sẽ.

Sau đó, lại có các loại quái vật như ‘Người tuyết’, ‘Băng tê dịch’… cao mười mấy mét đều ngã xuống dưới tay của nhóm Binh sĩ.

Mấy tiếng ngắn ngủi, Đại quân đã vượt qua mười mấy dặm, đi đến vị trí trung tâm của sông băng!

Chỗ này có thể trực tiếp nhìn thấy núi băng cự đại ở trung tâm!

Chỗ đó, chính là ‘Long sào của Bạch Long’!