Chương 803: Cảm giác của Tích Xuân

Trong ảo cảnh Thái Hư, tre rừng theo gió, 'vang xào xạt'!

Trên bầu trời, có quyển tranh không ngừng nhấp nháy, Ngô Trì vẫn còn đang triệu hoán!

Theo lần lượt triệu hoán thành công, những đồ triệu hoán ra đều là tạp nham, vô cùng cổ quái!

Thỉnh thoảng, còn có hư ảnh nhân vật, hóa thành một bức tranh giống như bay xuống.

Không khí, hơi lộ ra lạnh lẽo.

Nhưng Giả Tích Xuân đã quen với giá lạnh như thế từ lâu rồi.

Ở Giả phủ, thứ mà nàng cảm nhận được chỉ có lạnh lẽo. Thậm chí... bản thân nàng cũng là lạnh lẽo.

Giống như là Hàn Băng ngàn năm...

"Chầm chậm rơi, chầm chậm rơi."

Giả Tích Xuân ngắm nhìn bốn phía, chú ý đến hoàn cảnh đặc biệt của xung quanh.

Không giống với Giả phủ xa hoa cao quý, nơi này thoạt nhìn vô cùng có Tiên khí, có một loại mùi vị Tiên cảnh trôi nổi, chi dù là vườn, kiến trúc hoặc là bụi cỏ ven đường, vài cọng cây lá.

"Là mơ sao?"

"Không, không phải là mơ."

Giả Tích Xuân có một loại cảm giác hốt hoảng, nhìn bốn phía xung quanh, ánh mắt cuối cùng rơi xuống trên người Ngô Trì!

Một chàng trai anh tuấn cao lớn, khí chất dâng trào, chỉ là ngồi ở bên kia, trên người đã dâng lên một cỗ khí chất 'bất diệt', giống như là một Chân Long, khiến cho trong lòng Giả Tích Xuân hoảng hốt, thậm chí là sợ hãi!

Chỉ là, từ nơi sâu xa, sinh ra một cỗ cảm giác không muốn rời xa, chẳng biết tại sao, nàng lại sinh ra hảo cảm rất lớn đối với Ngô Trì.

Chuyện này khiến cho nàng vô cùng cảnh giác!

Nàng vốn không nên sinh ra hảo cảm gì đó đối với người khác...

Bình thường, cho dù là nói vài câu, cũng chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi, cười cũng là cười giả tạo.

"Hắn là... Lãnh chúa?"

"Ta là Anh hùng?"

Giả Tích Xuân nhớ lại một chút, cảm thấy có hơi hoang đường. Lần này, nàng nghĩ rằng bản thân không phải là đang nằm mơ nữa.

Bởi vì cho dù là nằm mơ, thì nàng cũng không cho rằng bản thân là một Anh hùng.

Cái gọi là 'Ngày nghĩ gì thì đêm mơ đó'!

Thứ mà nàng muốn nhất chính là một thân một mình cô đơn đến già, từ trước đến giờ chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ đi làm Anh hùng gì cả.

“Người kỳ lạ, nơi kỳ lạ, chuyện kỳ lạ!”

Giả Tích Xuân mím môi lại, trên khuôn mặt lạnh như băng hiện lên một tia mờ mịt.

Một lát sau, nàng thẳng thắn ngồi ở đối diện Ngô Trì, lặng lẽ cùng chờ đợi.

…..

Không biết từ lúc nào!

Tiêu tốn hết sạch sẽ 2 tỉ Kết tinh hư không.

Ngô Trì duỗi thẳng người, sau khi thở dài, hắn quan sát mấy món phần thường tạp nham của mình, trang bị, sách kỹ năng, bức tranh vận mệnh, Anh hùng mới!

Trong đó, Anh hùng mới chỉ có một mình ‘Giả Tích Xuân’!

Bức tranh vận mệnh thì lại có rất nhiều, các ‘chính sách’ như ‘Lâm Đại Ngọc, ‘Tần Khả Khanh’…, các ‘phó sách’ như ‘Hình Sơn Yên’, ‘Liễu Ngũ Nhi’.. đều có cả!

Hoặc ít hoặc nhiều, số lượng không đồng nhất!

Chuyện thú vị là, ‘Giả Tích Xuân’ cũng có hai cái, thật đúng là vừa mới mở màn thì đã bay lên rồi.

“Trang bị, đều là cấp 40, phẩm chất tốt xấu đều có hết!”

“Đáng tiếc, không có Pháp Tướng.”

Ngô Trì nhìn lướt qua, không khỏi lắc đầu.

Sách kỹ năng cũng không kém, có một vài cái là có thể sử dụng, nhưng cũng không tính là cực phẩm.

Suy nghĩ một chút, hắn vung tay lên, ánh sáng của ‘Bảo Khố Càn Khôn’ bay đến, cuốn hết mấy thứ đó đi.

Sau đó, hắn nhìn về phía Giả Tích Xuân, ôn hoà nói: “Ngươi, hẳn là đã biết tình huống rồi đúng không.”

“Ừm!”

Giả Tích Xuân theo bản năng mà đáp lại, nghe thấy bóng dáng của Ngô Trì, trong lòng nàng lại hơi động đậy, hiện ra một tia xấu hổ nhàn nhạt.

Thậm chí là… ‘tình ý’!

Trong lòng nàng sợ hết hồn, không biết tại sao bản thân lại có loại cảm giác này, nhưng vội vàng kiềm chế lại, bình tĩnh nói: “Giả Tích Xuân, ra mắt công tử.”

“Không cần đa lễ.”

Ngô Trì vẫy vẫy tay, cười nói: “Chuyện trong chốc lát cũng không thể nói hết được, ngươi có thể đi ra ngoài để hiểu rõ thế giới mới hơn, hiểu rõ cuộc sống và tương lai cùng với ‘Thành Thái Âm’.”

“Hơn nữa, còn có mấy người ngươi hẳn là quen biết, Lâm Đại Ngọc, Tiết Bảo Thoa, Giả Nguyên Xuân, Giả Nghênh Xuân…”

….

Ngô Trì đứng lên, đưa tay tỏ ý.

Giả Tích Xuân vội vàng đứng dậy, sau khi hành lễ, liền đứng ở phía sau hắn, theo hắn đi ra ngoài.

Trên đường đi, Ngô Trì thuận miệng nói một vài chuyện.

Nghe thấy có người quen, Giả Tích Xuân cũng vô cùng ngạc nhiên, nhưng được triệu hoán mà đến vốn là Huyền bí, không có cách nào để giải thích, nàng cũng không nói thêm lời nói nhảm gì, yên lặng mà lắng nghe.

Hơn nữa, chẳng biết tại sao, trong lòng nàng càng ngày càng để ý đến Ngô Trì, tình ý và mừng rỡ khó hiểu, càng khiến cho nàng ngượng ngùng, cảnh giác!

Kiểu người như nàng, không thể nào có loại cảm giác phức tạp như thế này với một người xa lạ mới đúng, rốt cuộc là tại vì sao chứ?

…..

Đi ra khỏi ‘Huyễn cảnh Thái Hư’, Ngô Trì hô lên một tiếng!

Một khắc sau, dưới biểu cảm ngốc nghếch trừng mắt há mồm của Giả Tích Xuân, chúng nữ từ phía xa bay đến!

Hoặc là Tần Khả Khanh lơ lửng giống như Tiên tử, hoặc là Tiết Bảo Thoa có bóng dáng huyền ảo, chớp mắt một trăm mét, như Lâm Đại Ngọc đạp không mà đến, Diệu Ngọc theo ánh sáng bay đến, các cách khác nhau, thần bí huyền huyễn!

Cũng là lúc này, Giả Tích Xuân mới hiểu được.

Bản thân… thực sự đã nhảy ra khỏi thế giới cũ!

Trong đầu nàng như có một ‘tiếng chuông’, sự cảnh giác lúc ban đầu, sự sợ hãi lúc ban đầu, thoáng chốc liền biến mất, cùng với hưng phấn!

Sự kiềm nén kia, thế giới lạnh giá như băng kia, nàng đã không còn lưu luyến từ lâu!

“Công tử! Người mới sao?”

Lâm Đại Ngọc vừa hạ xuống trước mặt Ngô Trì, đôi mắt xinh đẹp di chuyển, cười nói: “Không phải là đã bị ngươi ăn rồi đó chứ?”

“Ngươi mới ăn thì có!”

Ngô Trì liếc mắt, em gái Lâm cười giảo hoạt, đi đến gần mấy bước, chân mày hơi nhíu lại, một lát sau, nàng nhìn về phía Giả Tích Xuân, thiếu chút nữa là sợ hết hồn.

“Hả! Ngươi, sau ngươi lại xuất hiện thế?”

Đúng lúc, những chúng nữ khác cũng tụ tập đến đây.

Nghe thấy tiếng ngạc nhiên hô lên mãnh liệt của Lâm Đại Ngọc, các nàng đều quay đầu lại, mới chú ý đến con người ‘Giả Tích Xuân’ này!