Chương 801: Anh hùng mới! Giả Tích Xuân!

Linh bảo của trời đất, người có đức thì có được!

Bất luận là loại Linh Bảo nào đều có đề thăng rõ ràng đối với cá nhân Lãnh chúa, thậm chí là toàn bộ Lãnh địa!

Vì vậy, đau lòng thì đau lòng, nhưng Ngô Trì cũng không hối hận!

Sau khi lên cấp 40, ‘Chuông Lưu Vân’ thoạt nhìn thì càng ngưng thực hơn, bên ngoài của Chuông cổ, có một đoá Phù điêu Hoa sen!

Kỳ lạ là, Phù điêu Hoa sen này là ‘trạng thái động’, giống như là một ngọn lửa lớn, đang chậm rãi nhảy lên.

Đồng thời, đồng tử của cô gái mặc đồ cổ trang co rụt lại, cũng cảm nhận được sự đề thăng của Chuông Lưu Vân!

Nàng ngạc nhiên mà nhìn qua Ngô Trì, tán dương: “Công tử, thực lực của ngươi rất cường đại!”

“Nói như thế nào?”

Ngô Trì nhìn qua nàng, Lưu Vân hơi trầm ngâm, giải thích: “Chủ nhân trước đây của ta là một Thiên tài cường đại, ở thời đại kia của nàng, cũng được vạn chúng chú ý đến.”

“Thế nhưng ta có thể cảm nhận được, trong cùng một cảnh giới, nhưng thực lực của nàng vẫn còn kém xa ngươi.”

Chủ nhân trước đây, dựa theo cách nói của Lưu Vân, chính là tiền thân dáng vẻ này của nàng!

Nhìn qua nàng, Ngô Trì cũng không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếng, một đại mỹ nhân như thế này, lại là hương tan ngọc nát, đúng thật là có chút tàn khốc.

Có lẽ là đã nhận ra ánh mắt của Ngô Trì, ánh mắt của Lưu Vân cổ quái, thoạt nhìn thì có chút sợ hãi hắn.

Ngô Trì cũng không suy nghĩ nhiều, mở miệng nói: “Lưu Vân, sau này sẽ do ngươi điều khiển ‘Chuông Lưu Vân’, xem tình huống mà sử dụng.”

“Ừm! Trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn quan sát tiết tấu chiến đấu của Thành Thái Âm, ít nhiều gì cũng hiểu được một chút.”

Mỹ nhân mặc đồ cổ trang mỉm cười, trong lòng có chút bất lực.

Trong khoảng thời gian này, chuyện mà nàng nhìn thấy rõ nhất, chính là Ngô Trì cùng luyện kiếm và luận đạo với các mỹ nhân!

Ở ven đường, trong rừng, trong phòng…

Ở từng nơi, đều không thể tránh khỏi!

Nàng nhìn thấy nhiều rồi thì cũng trở thành thói quen.

Cũng may, bây giờ bản thân chỉ là một Khí linh…

“Tốt lắm!”

Ngô Trì gật đầu, vẫy tay một cái, đi về phía chân tường.

Lúc đi ngang qua Lưu Vân, hắn vốn tưởng rằng đối phương chỉ là một Linh Thể, có thể đi xuyên qua, vậy nên đã đụng thẳng vào.

Kết quả là trực tiếp ‘đánh bay’ Lưu Vân ra ngoài, người sau vô cùng kinh ngạc mà dừng lại, lúc này mới tránh khỏi đánh vào tường mây.

Ngô Trì cũng sợ hết hồn, “Ngươi là thực thể?”

“Đúng vậy, công tử!”

Giọng nói của Lưu Vân khẽ run rẩy, giải thích: “’Chuông Lưu Vân’ chính là Linh bảo phẩm chất Nhất thải, vì vậy Linh bảo cũng là thật.”

“Thì ra là thế, không hổ là phẩm chất Nhất thải.”

Ngô Trì gật đầu cười cười, xoay người rời đi.

Nhìn theo hắn rời đi, Lưu Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

“Hù chết ta rồi, còn tưởng rằng sẽ bị hắn phát hiện.”

“Cũng đúng, một người mới mới trở thành Lãnh chúa được mấy năm, cho dù là Yêu nghiệt thì cũng không đến mức biết Linh bảo…”

…..

Ngày hôm sau!

Ngô Trì đi đến ‘Huyễn cảnh Thái Hư’, chuẩn bị tiến hành ‘nạp tiền’!

Hắn chuẩn bị 2 tỉ, cũng đều đã chuẩn bị xong rất nhiều đạo cụ và vật phẩm may mắn!

“Góp thêm một bộ trang bị may mắn, cũng không biết là có tác dụng hay không.”

Ngô Trì chọc chọc.

Mấy ngày nay đã giết nhiều quái vật như thế, Bảo rương đã bạo ra rất nhiều trang bị, mặc dù đẳng cấp và phẩm chất không đồng nhất, thế nhưng trong đó cũng có một vài trang bị có thể tăng thêm may mắn, thấp thì thêm một hai điểm, cao thì có thể thêm đến năm điểm!

Ví dụ như một món trang bị ‘Dây chuyền của Giấc mơ’ màu vàng cấp 10, thuộc tính vô cùng ngang, hiệu quả của trang bị cũng không ra làm sao, nhưng có thể tăng thêm năm điểm may mắn, vậy nên không bị Ngô Trì bán đi.

“Đạo cụ! Sử dụng!”

“Linh dược! Sử dụng!”

“’Lực lượng của Anh hùng’, cắt!”

Tất cả đều đã chuẩn bị ổn thoả!

Suy nghĩ từ phương diện huyền học, Ngô Trì còn đi đến Thần điện để cầu nguyện một chút, rồi mới bắt đầu triệu hoán!

Kết tinh hư không -10000!

Quyển tranh trôi dạt mà ra, sinh ra cảm giác sử thi.

Ngô Trì ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy trên bức tranh hiện lên một chút ánh sáng, hình ảnh dừng lại một hư ảnh của một cô gái.

“Nhận được: Anh hùng ‘Hình Tụ Yên’!”

“Bởi vì ngươi đã có Anh hùng này, nên sẽ đổi thành bức tranh vận mệnh của ‘Hình Tụ Yên’!”

“Khởi đầu tốt đẹp, cũng được đó!”

Ánh mắt của Ngô Trì sáng lên, vội vàng triệu hoán thêm lần nữa.

Nhưng vận khí của lần này cũng chẳng ra làm sao, ra một bộ đồ cổ trang xinh đẹp.

Nhưng ‘Thành Thái Âm’ hiện nay cũng không thiếu quần áo, cái này xem như là cho không rồi!

Khuôn mặt của Ngô Trì co rụt lại, bắt đầu triệu hoán như điên.

Kết tinh hư không -10000!

Kết tinh hư không -10000!

Kết tinh hư không -10000!

Bên trên quyển tranh ở trong ‘Huyễn cảnh Thái Hư’ không ngừng sáng lên!

Theo ánh sáng mà biến ảo, xuất hiện từng loại phần thưởng.

Nhiều nhất, chính là đủ các loại tạp vật, nhưng theo số lần triệu hoán tăng lên, Anh hùng cũng dần dần nhiều hơn.

“Nhận được: Anh hùng ‘Tử Quyên’! Bởi vì ngươi đã có Anh hùng này, nên đổi thành Bức tranh vận mệnh của ‘Tử Quyên’!”

“Nhận được: Anh hùng ‘Lâm Đại Ngọc’! Bởi vì ngươi…”

“Nhận được: Anh hùng ‘Liễu Ngũ Nhi’!...”

…..

Lần lượt thành công, cũng khiến cho lòng của Ngô Trì thoải mái hơn rất nhiều!

Lúc đang rút giữa đường, bên ảnh phía trên của Anh hùng mới bỗng nhiên nở rộ!

“Nhận được: Anh hùng ‘Giả Tích Xuân’!”

Là Anh hùng mới!

Ánh mắt của Ngô Trì sáng lên, nhưng cũng không dừng lại mà là vừa tiếp tục triệu hoán, vừa nhìn lên trên!

Rất nhanh, bức tranh hoá thành ánh snags, một bóng dáng lặng yên xuất hiện ở trước mặt Ngô Trì!

Nàng mặc một bộ váy thêu hoa màu trắng, đi một đôi giày vải bình thường, mái tóc cũng bình thường!

Ấn tượng đầu tiên mà nàng mang lại chính là có một loại cảm giác ‘bình thường không có gì lạ’…