Chương 798: Truyền tin

“Bái kiếm Vương thượng!”

“Lãnh chúa đại nhân, vạn an!”

“Tham kiến Chủ nhân!”

“Công tử!”

…..

Chúng nữ dồn dập lên tiếng, hành lễ riêng của mình, Ngô Trì tốn thời gian cả một đêm để triệu hoán, lâu như thế, các nàng cũng đã đều biết một vài thông tin cơ bản, làm quen lẫn nhau.

Lúc đang bất ngờ với giá trị dung nhan của đối phương, thì các nàng cũng vô cùng tò mò với thế giới ban đầu của mọi người.

Vạn giới Chư thiên, vô cùng huyền bí.

Chúng nữ đến từ các thế giới khác nhau, chỉ là giao lưu trong một đêm, thì đã đủ để khiến cho tri thức của các nàng tăng mạnh.

“Đã đến ‘Thành Thái Âm’, sau này mọi người đều là người thân không có khoảng cách, không cần đa lễ.”

Ngô Trì ôn hoà lên tiếng, chúng nữ liếc nhìn nhau, đều gật đầu.

Không nói chuyện khác, là một Lãnh chúa, thái độ của Ngô Trì đủ để khiến cho các nàng hài lòng.

Hơn nữa, ‘Nơi Chư Thiên Quân Cơ’ đã được Ngón Tay Vàng cải tạo qua, từ trong kiến trúc này mà triệu hoán các nàng ra, vô tình trung đã có cảm giác không muốn xa rời cực đại đối với Ngô Trì.

Chuyện này cũng không có số liệu hoá, là Ngô Trì trong những ngày đêm vất vả cực nhọc mà nhận ra được.

Đồng thời, đặc tính Lãnh địa màu vàng của hắn cũng có công hiệu không sai biệt lắm.

“Đi thôi, ta dẫn các ngươi ra ngoài, sắp xếp cuộc sống hàng ngày một chút!”

Ngô Trì mở cửa ra, dẫn theo chúng nữ đi ra ngoài.

Trên đường đi, hắn hỏi thăm tình hình trước khi chúng nữ được triệu hoán.

Đa số đều là tử vong, thời gian không đồng nhất, số ít là không chết, nhưng đã có ý thối lui.

Ví dụ như là một người tên ‘Tân Như Ý’, là Chưởng môn của một Đại phái trong Thế giới Tu tiên, tinh thông trận pháp và luyện khí.

Trước khi triệu hoán, trong môn phái có một vài người có dã tâm nên đã liên hợp với người ngoài, cố gái để khiến cho nàng thoái vị, Tân Như Ý lấy Lôi đình để đánh chết phản tặc, nhưng cũng nản lòng thoái chí, chủ động rời khỏi môn phái,

Vốn là định ẩn cư ở trong núi rừng, kết quả lại bị Ngô Trì triệu hoán đến đây.

Dựa theo thuyết pháp của nàng, cũng không phải là cưỡng chế ‘bắt cóc’, mà là một lời dẫn, tiếp xúc là có thể hiểu rõ về tin tức cơ sở của ‘Triệu hoán’ và ‘Vạn giới Chư thiên’.

Tân Như Ý cũng không bận tâm với thế giới này, đơn giản là nhận được lời dẫn, liền triệu hoán đến đây.

…..

Ngô Trì dẫn theo các nàng đến Tửu lâu để ăn sáng, sau đó thì sắp xếp ai nấy đến Thống lĩnh quân đội!

Đẳng cấp của các nàng vẫn còn thấp, nhưng thời gian cũng còn lâu, ngược lại cũng không cần lo lắng về vấn đề thăng cấp.

Dù sao, tương lai vẫn còn dài mà…

Ba ngày trôi qua!

‘Thành Thái Âm’ vừa đi vừa nghỉ, trên đường nếu có đoàn quái vật, thì sẽ dừng lại xoát một lớp, nhưng nếu là quái vật rải rác thì cũng không cần, hiệu suất tài nguyên thu hoạch quá thấp.

Cho đến bây giờ, Ngô Trì cũng chướng mắt phần thưởng của những quái vật cấp thấp.

Tổng thu hoạch của mười vạn Muỗi Long Huyết lúc trước, thế mà lại nhiều hơn cả thu hoạch của trăm con Boss Cự Long.

Một đêm này, Ngô Trì điểm 300 vị tân binh của ‘Hoè Yêu Thái Âm’, cực khổ bồi dưỡng các nàng ở trong ‘Không gian gia tốc’, lúc này mới thản nhiên mà trở về ‘Thiên Cung Mây Bùa Chú’, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút.

Hắn xoa xoa thắt lưng, vừa đi vừa nhớ lại hương vị của chiến đấu lúc nãy.

“Cho dù là Ninh Thái Thần, thì ở trước mặt của ta cũng là một đệ đệ.”

Ngô Trì tự đắc cười cười.

Đi được mấy bước, bỗng nhiên, một cô gái Cung Minh Nguyệt đi đến, nhẹ nhàng hành lễ.

“Thượng Tiên, Chủ mẫu Lâm nói ta truyền đạt vài câu.”

Cô gái mặc một bộ váy trắng cổ phong, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tròn, thoạt nhìn vô cùng dễ thương.

Cơ thể có lồi có lõm được áo tơ màu trắng làm căng ra, nổi lên độ cong nho nhỏ.

Phía dưới làn váy, một đôi chân xinh đẹp như ngọc được bao trùm ở bên trong áo lụa màu đen…

“Đây là trang phục gì?”

Ánh mắt Ngô Trì cổ quái, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, hỏi, “Nói đi.”

“Mời đến Cung điện của Lục Thanh Trúc cô nương để ngủ.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái đỏ ửng, bên trong đôi mắt to tròn mang theo màu sắc ngượng ngùng.

Ngô Trì có chút trầm ngâm, gật đầu nói: “Được.”

“Ừm! Vậy… vậy ta rời đi đây.”

Cô gái quay đầu lại, cũng chưa đợi nàng nhấc chân rời khỏi, cơ thể liền bị Ngô Trì ôm lấy.

“Cùng đi đi.”

Hắn ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cô gái, cười nói: “Ngươi mang thư giúp ta, ta cũng nên thưởng cho ngươi một chút.”

“Cảm ơn Thượng tiên!”

Cô gái nháy nháy đôi mắt, trong lòng thở một hơi.

Xem ra, chủ mẫu Lâm nói không sai.

Thế là, Ngô Trì cắt một không gian chồng chất, tiếp vào trong cung điện của Lục Trúc Thanh.

Trên đường, hắn lấy tư tưởng có công phải thưởng, cho cô gái dẫn đường một chút phần thưởng, biểu thị kiếm pháp nửa tiếng đồng hồ!

Dưới một bộ kiến pháp nước chảy mây trôi, cô gái thu hoạch được khá nhiều.

Trong quá trình, Ngô Trì cũng phê bình vấn đề phối hợp quần áo của nàng, tiện tay xét nát áo lót dài.

…..

Theo bóng đêm, Ngô Trì đẩy cửa điện ra, đi vào trong tẩm điện.

Ở trong phòng, Lục Thanh Trúc mặc một bộ quần áo màu xanh, ngồi trước bàn, đang điều khiển một pháp khí có hình dáng như bông hoa sen.

Nhìn thấy Ngô Trì đi đến, nàng quay đầu lại, bên trên khuôn mặt tuyệt sắc không chút son phấn mang theo một chút kinh ngạc.

“Công tử?”

“Lại đang muốn làm pháp bảo gì sao?”

Tiểu mỹ nhân buông pháp khí ở trong tay xuống, xoay người lại, có chút bất mãn mà nói: “Công tử, ngươi xem ta là nô lệ mà dùng sức nghiền ép sao, một ngày 24 tiếng, ta phải là 36 tiếng thì ngươi mới hài lòng đúng không?”