Chương 799: Thanh Trúc phát! Âm thanh đãng hồn!

“Khụ khụ, đừng nói khó nghe như thế chứ!”

Ngô Trì xấu hổ mà cười cười, trong lòng có chút kinh ngạc.

Hắn vốn tưởng rằng Lâm Đại Ngọc gọi mình đến đây, là…

Bỏ đi, cũng đã đến rồi!

Ngô Trì lấy lại tinh thần, cười nói: ”Trong các vị Anh hùng mới đến, có một người tên là Tân Như Ý, giỏi về luyện khí, có lẽ là ngươi sẽ cần đến.”

“Cái gì gọi là ta sẽ cần đến chứ, công tử cần mới đúng!”

Lục Thanh Trúc gồ khuôn mặt lên, lại cảm thấy mình như thế này là đã quá thất thố, vội vàng khôi phục lại bình thường, hừ một tiếng.

Nhìn thấy dáng vẻ dễ thương lại có Tiên khí này của nàng, Ngô Trì không nhịn được mà đi đến, một tay ôm lấy nàng, cơ thể của Lục Thanh Trúc cứng đờ lại, thế nhưng do dự một chút, nàng vẫn là bỏ qua chống cự, cơ thể yếu đuối mà dựa vào trong lòng Ngô Trì.

Người phía sau ngồi ở trên giường, đỡ lấy eo của nàng, cúi đầu đối diện với nàng.

“Thanh Trúc…”

“Hừ.”

Lục Thanh Trúc quay đầu đi, trên khuôn mặt tươi cười lộ ra một tia đỏ bừng.

Ngô Trì cười nói: “Ngươi là Tiểu công chúa của Tiên giới!”

“Ta mới không phải là Tiểu công chúa gì cả.”

Lục Thanh Trúc liếc mắt nhìn qua, chuyển chủ đề nói: “Công tử, ngươi nên đi tìm Trần Thiên Âm, nàng mới giống như là một Tiên nữ.”

“Nghịch ngợm.”

Ngô Trì nhéo nhéo mũi của nàng, nhẹ nhàng đặt tay lên trên gò má của nàng, thấp giọng nói: “Ta chưa từng nghĩ đến ngươi là người làm của ta, hay là thủ hạ gì gì đó.”

“…..”

Trái tim của Lục Thanh Trúc nhảy loạn, mím môi lại.

Nàng rất thông minh, đã biết là sắp xảy ra chuyện gì.

“Cho nên? Ta là cái gì? Công cụ, hay là nô lệ?”

Lục Thanh Trúc có chút không lựa lời mà nói, rõ ràng lời nói có mang theo một chút mũi nhọn, thế nhưng giọng nói của nàng hơi lộ ra sự run rẩy, có chút dáng vẻ nghĩ một đằng nói một nẻo.

“Lập tức ngươi sẽ biết thôi.”

Ngô Trì cười cười, ôm lấy nàng ngã xuống phía sau.

Bộ đồ xanh rơi xuống đất, bên trong tẩm điện, ánh nến kèm theo bóng đêm chậm rãi lay động.

…..

Ngày hôm sau!

Ngô Trì mơ mơ màng màng tỉnh dậy, bả vai bỗng nhiên đau xót.

Hắn quay đầu lại, rõ ràng là Lục Thanh Trúc đã cắn lên trên bả vai của hắn!

Nhìn thấy Ngô Trì tỉnh lại, trong đôi mắt của nàng tràn đầy sự xấu hổ, nhưng cũng không lùi bước, hung hăng cắn một cái, lúc này mới buông ra.

“Tiểu công chúa, ngươi cũng không thể bạo lực gia đình phò mã gia chứ!”

Ngô Trì nói một câu, hắn có Thần thể, Lục Thanh Trúc cũng không thể làm thương tổn đến hắn.

Mắt trần có thể nhìn thấy, vết cắn ở trên bả vai thoáng chốc liền biến mất.

“Trên đời này cũng không có Phò mã hư hỏng như ngươi.”

Giọng nói của Lục Thanh Trúc dễ nghe, lúc này còn mang theo một chút ma mị của phụ nữ, khiến cho lòng của Ngô Trì ngứa ngáy.

Hắn cười ha ha một tiếng, ôm lấy mỹ nhân, thấp giọng nói: “Thế nhưng Phò mã của ngươi, vĩnh viễn chỉ có một mình ta.”

“Nhưng Công chúa ngươi lại có mấy trăm ngàn người!”

Lục Thanh Trúc tức giận mà nhổ nước bọt một câu, xấu hổ mà đánh lên đầu của hắn.

“Bị phần tử xấu như ngươi đắc thủ, đời ta xem như là xong rồi.”

“Vậy ngươi có đồng ý hay không?”

Ngô Trì nháy mắt một cái, tiểu mỹ nhân liếc mắt, bất lực nói: “Tăng ca đây, không nói nhảm với người xấu như ngươi nữa.”

Nói xong nàng liền đứng dậy, phát hiện quần áo ở dưới đất đều đã bị xé thành mảnh nhỏ, không nhịn được mà đỏ mặt lên.

Suy nghĩ một chút, nàng điểm một cái, tủ quần áo ở cách đó không xa liền mở ra, một bộ quần áo tơ lụa cung trang bay đến, tự động mặc vào, lại có một chiếc ngọc bội phối cùng bay đến.

Chỉ chốc lát sau, một tiên nữ có dung nhan tuyệt mỹ liền xuất hiện ở trước mặt của Ngô Trì.

Nàng vén tóc lên, búi tóc như một người phụ nữ đã có chồng, vừa tàn nhẫn mà liếc mắt nhìn Ngô Trì, sau đó đá hắn một cái, khuôn mặt mang theo ý cười mà đi ra ngoài.

Nhìn theo nàng rời đi, Ngô Trì không khỏi lắc đầu.

“Cô nương này, khẩu thị tâm phi.”

“Dậy thôi~!”

…..

Buổi trưa!

Chúng nữ nhìn thấy kiểu tóc mới của Lục Thanh Trúc, cũng không nhịn được mà cho một nụ cười thiện ý.

Lục Thanh Trúc mặt cười đỏ bừng, cũng không dám nói chuyện với các nàng, cơm nước xong xuôi liền vội vàng chạy đi mất.

Đúng lúc, ‘Thành Thái Âm’ đang đánh nhau với một đám quái vật Chiếu Trạch, đẳng cấp ở khoảng cấp 30 đến cấp 50, nên liền dừng lại đánh một trận.

Vừa mới ‘đánh pháo’ hạ đám quái vật này, trên trời có gió mạnh bay đến, ‘vang xào xạt’!

Trên tường mây, Ngô Trì đang lôi kéo một Vu ty xinh đẹp để ‘luận đạo’, sắc mặt khẽ động, quay đầu nhìn về phía xa xa!

Ở chỗ đó, có nghiệp hoả hội tụ, từng bước hiển hoá thành một hư ảnh ‘hình chiếc chuông’!

Đây là…

“Chuông Đãng Hồn!”

Ngô Trì sững sờ, có chút ngạc nhiên!

“Đợi đã, chẳng lẽ nghiệp lực của nó đã thu thập hoàn chỉnh rồi!?”

Chuông Đãng Hồn, là một món Linh bảo phá toái Nhất thải!

Nếu như hoàn chỉnh, thì uy năng sẽ vô cùng đáng sợ, thế nhưng sau khi vỡ thành từng mảnh, công năng của nó cũng liền ‘hỗn loạn’ hơn một chút, có thể cắt đứt dò xét của người khác đối với Ngô Trì.

Trước đây, Ngô Trì đã từng nói chuyện với Tinh linh của ‘Chuông Đãng Hồn’, biết được câu chuyện cũ của ‘Chuông Đãng Hồn’, cùng với điều kiện tiên quyết để tu sửa!

Nghiệp lực…

“Chủ nhân.”

Âm thanh khàn khàn truyền đến, Ngô Trì lấy lại tinh thần, tiếp tục luận đạo cùng với mỹ nhân.

Nửa tiếng sau, hắn đứng dậy nhìn lại, nghiệp hoả ở trên bầu trời đã dần dần rõ ràng!

Lại đợi thêm vài chục phút, cái chuông lớn kia mới trở nên hoàn chỉnh!

Cùng lúc đó, có một cô gái mặc đồ cổ trang xuất hiện, tay cầm chuông cổ phiêu nhiên bay đến, hạ xuống trước mặt Ngô Trì.

“Chủ nhân.”

Cô gái mặc đồ cổ trang mở miệng, vung tay lên, Chuông cổ di chuyển ‘quay tròn’, càng biến càng nhỏ, biến thành bàn tay lớn trôi nổi ở trước mặt Ngô Trì.