Chương 792: Biên giới, báo cáo!

‘Giá trị vận rủi: 107.’

…..

Quay về ‘Thành Thái Âm’, Ngô Trì nhìn thoáng qua ‘giá trị vận rủi’ của lần giáng lâm này, đã vượt qua 100 điểm, tuỳ lúc có thể ‘bạo phát vận rủi’.

Giống như lúc trước, Ngô Trì tương đối hy vọng sẽ xuất hiện triều Quái vật hư không kiểu ‘vén lông dê’.

Nhớ lại mấy lần giáng lâm trước đây của hắn, lại chỉ có một lần thi được lông dê, thật sự là vận khí không ổn.

“Còn là thực lực, nếu như là bọn Lý Ba gặp phải cơ hội, thì cũng không nhận được bao nhiêu phần thưởng cả!”

“Pháp tắc Thiên xứng…”

Ánh mắt của Ngô Trì loé lên, lấy bản đồ của nhiệm vụ vừa rồi ra, quét ‘Thiên nhãn’ qua.

Năm cái Long sào ở trên bản đồ đều đã bị huỷ diệt, nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, tác dụng của tấm bản đồ này đương nhiên là sẽ ít đi rất nhiều.

Nhưng Ngô Trì không chưa vừa lòng với những thứ đó.

Trong lần giáng lâm này hắn đã lên đến cấp 40, vậy nên sau khi trở về ‘Đại học Trấn Ngục’, thời gian cold-down sẽ là một tháng!

Thế nhưng bắt đầu từ lần sau, thời gian cold-down của ‘Giáng lâm’ sẽ là một năm!

Nắm thật chặt mỗi một cơ hội, Ngô Trì mới có thể cấp tốc trưởng thành!

Đúng lúc, tấm bản đồ này cũng có đường biên giới của mặt đất Ao đầm, tuy rằng tiêu chí rất đơn giản, nhưng cũng đã chỉ rõ phương hướng cho Ngô Trì.

Ở phía trên mặt đất của Ao đầm, là một bình nguyên, khoảng cách gần vị trí của Ngô Trì nhất, trái phải đều là rừng rậm, chỉ là khoảng cách rất rất xa.

Ngô Trì sẽ không suy nghĩ đến rừng rậm, chỉ suy nghĩ đến mặt đất bình nguyên.

“Xem bản đồ, ít nhất thì cũng phải chạy một tháng!”

Ngô Trì liếc mắt nhìn qua, vung tay lên, ‘Thành Thánh Âm’ bay lên ở trong Vân hải, bay về phía Bắc!

Lấy lại tinh thần, Ngô Trì đi xuống tường mây, chưa đi được bao xa, liền nhìn thấy Mộc Linh Nhi đang dẫn hai chị em Cố gia chạy đến.

Hắn tiện tay mở ‘Điện Anh Linh’ ra, hồi sinh đội ngũ một chút, rồi nhìn về phía ba cô gái.

Có thể là do liên quan đến việc Ngô Trì ngày đêm bồi dưỡng, bây giờ Mộc Linh Nhi đã có dáng vẻ mười tám mười chín tuổi, thanh xuân xinh đẹp, khuôn mặt tinh xảo, vóc người càng ngày càng phát triển tốt.

Da thịt như ngọc ngày vàng hiện lên ánh sáng, giống như là Dạ minh châu vậy.

Cố Hề Nhi và Cố Phán Nhi thì vẫn như thế, một người thì tung tăng, một người thì ngốc nghếch đáng yêu.

“Công tử, nghe nói các ngươi đánh thắng trận lớn trở về rồi!”

Mộc Linh Nhi chắp tay phía sau lưng, cười giảo hoạt, nhào đến, trực tiếp nhảy lên trên người của Ngô Trì.

Hương thơm như ngọc bay vào trong người, Ngô Trì đương nhiên là sẽ không từ chối.

Chỉ là bây giờ nàng cũng không phải là dáng vẻ của một thiếu nữ nữa, Ngô Trì ôm lấy nàng, cười nói: “Trưởng thành rồi, sao lại còn nhảy vào lòng ta như thế nữa chứ.”

“Hừ! Ta thà rằng không trưởng thành.”

Mộc Linh Nhi bĩu môi,”Nói đi mà~ Nói đi mà~! Lần này kẻ địch rất mạnh sao? Ta cảm giác được hô hấp của công tử.”

“Vấn đề không lớn!”

Ngô Trì nhéo nhéo mũi của nàng, dịu dàng nói: “Ngươi hãy nhanh chóng lên đến cấp 40 đi, lúc đó thì ta có thể ung dung mà đánh quái vật rồi.”

“Ta đã rất cố gắng rồi!”

Mộc Linh Nhi vươn tay lên, bắt đầu đếm.

“Buổi sáng thức dậy ăn Linh Mễ Thiên Ân, Linh dược, sau đó đến ‘Quảng trường tu luyện’, buổi trưa lại một bữa xế, xế chiều đến phía dưới ‘Cây Nhân Duyên’ để đốn ngộ, buổi tối lại ăn một bữa, đến hang đá tu luyện…”

“Thỉnh thoảng còn phải đến ‘Thần Hà tam quang’ để tắm rửa!”

“Ngay cả thời gian chơi game cũng không có!”

Khuôn mặt của nàng hiện lên vẻ buồn khổ, oán trách một câu.

Ngô Trì không nhịn được mà cười một tiếng, mang theo ba cô gái cùng nhau đi đến Tửu lâu.

“Đi đi đi! Ăn cơm thôi!”

…..

Ngày hôm sau!

Buổi sáng sớm.

Là nơi hạch tâm của ‘Thành Thái Âm’, ‘Thiên Cung Mây Sách’ chịu tải cho tất cả mọi người, hơn nữa, ở trong năng lực hiệu quả của Kiến trúc, mỗi một không gian chồng chất đều có thể xây dựng tự do!

Vì vậy, nơi ở khác nhau, đều có thể tuỳ tiện cải tạo theo tâm ý của các nàng!

Ví dụ như một vài Tần nữ, đều là xây dựng một vài Kiến trúc Cổ phong, một vài cô gái tu tiên cung Minh Nguyệt thì sẽ xây dựng theo phong cách Tiên khí…

…..

Toà kiến trúc ở trước mắt, là phủ đệ Cổ phong, tương tự với Lâm viên Giang Nam.

Xung quanh hành lang, màu sắc rực rỡ.

Núi giả hồ cá, bình ngọc thạch đình.

Ở trong một gian phòng ngủ, Ngô Trì chậm rãi tỉnh dậy, cảm thấy một tia khác lạ.

Hắn quay đầu lại, ở bên cạnh, một mỹ nhân đang nhắm mắt ăn bánh quẩy mà nhìn hắn tỉnh dậy, cũng chỉ là chớp chớp mắt.

“Nhị nha đầu, sao ngươi lại đến phòng của Nguyên Xuân tỷ tỷ?”

Ngô Trì cười cười.

Người đến đương nhiên là Giả Nghênh Xuân, ăn mấy chiếc bánh quẩy, lúc này mới nhẹ nhàng nói: “Công tử, tất cả bảo rương đều đã mở ra rồi, ta đến tìm ngươi để báo cáo đây!”

“Hừ hừ, Nguyên Xuân tỷ tỷ là một con mèo trộm!”

Nàng húp một miếng cháo trắng, thảo mãn mà thở ra một hơi.

“Làm phiền ngươi rồi.”

Không có bất ngờ gì xảy ra, thì cả đêm qua Giả Nghênh Xuân đều thức để mở Bảo rương.

Từ sau khi học được cách mở Bảo rương bằng Văn khí, tốc độ mở rương của nàng cực nhanh, nhưng với số lượng Bảo rương là hàng vạn, thì cũng không phải là một hai tiếng có thể mở xong.

“Không sao!”

Giả Nghênh Xuân cười hì hì.

Lúc này, Giả Nguyên Xuân cũng đã tỉnh dậy, dụi dụi mắt, dáng vẻ ung dung mà ngồi dậy, cơ thể trắng nõn dựa ở bên cạnh Ngô Trì, tư thái của nàng vô cùng lười nhác, trên khuôn mặt tuyệt đẹp có màu sắc của hoa quý, đôi mắt xinh đẹp di chuyển, nhìn về phía Giả Nghênh Xuân.

“Nhị nha đầu, mới sáng sớm mà đến đây làm gì.”

“Ăn điểm tâm!”

Giả Nghênh Xuân hừ một tiếng, giống như là có chút bất mãn đối với Giả Nguyên Xuân, vừa nhìn chằm chằm vào nàng, vừa cầm bánh quẩy lên ăn.

Giả Nguyên Xuân đương nhiên là biết cô em gái này của mình đang suy nghĩ chuyện gì, đôi mắt di chuyển, nhìn qua Ngô Trì, thế mà lại đứng dậy cướp lấy bánh quẩy.

Giả Nghênh Xuân không cẩn thận một chút, liền bị Giả Nguyên Xuân cướp lấy bánh quẩy, người phía sau khiêu khích mà nhìn vào nàng, một ngụm liền cắn bánh quẩy vào trong miệng…