Chương 804: Có tin là một kiếm đâm chết ngươi hay không?

Giả Tích Xuân ‘đột nhiên xuất hiện’, khiến cho chúng nữ sợ hết hồn.

Từ khi các nàng đến ‘Thành Thái Âm’, nắm trong tay lực lượng siêu phàm, đã nhận ảnh hưởng của từng người phàm tay trói gà không chặt trở thành có thể phi thiên độn địa!

Cảm giác cường đại, thậm chí là có thể nghe thấy rõ ràng tiếng gió thổi của cả thành phố, hoặc là tiếng muỗi kêu ở bên tai.

Ví dụ như Thần thông của ‘Tần Khả Khanh’, còn có Thiên phú đặc biệt như ‘San Hô’, càng khiến cho năng lực cảm nhận của các nàng từng bước nâng cao.

Thế nhưng…

Lúc bay đến đây, không có bất cứ người nào chú ý đến Giả Tích Xuân, thẳng đến lúc đến gần, các nàng mới nhận thấy được có một người đang đứng ở chỗ này.

Đây là một loại tình huống rất đáng sợ, nếu như có nguy hiểm…

“Đợi đã, ngươi là Giả Tích Xuân?”

Đôi mắt xinh đẹp của Lâm Đại Ngọc khẽ động đậy, lộ ra một vệt màu sắc bừng tỉnh.

Trong trí nhớ của nàng, Giả Tích Xuân đã bắt đầu mơ hồ, tuy là như thế, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng, liền nhận ra Giả Tích Xuân.

Loại ‘cảm giác quen thuộc’ mờ mịt này, giống như là nhóm người Tử Quyên, quen biết, nhưng thực ra là không quen biết.

“Là Tích Xuân!”

“Tích Xuân!”

“Giả Tích Xuân!”

…..

Mấy người khác cũng đều nhìn lại, ai nấy đều nhận ra,

Đều là người đến từ ‘Huyễn cảnh Thái Hư’, cho dù là thế giới song song, hay là biến giả thành thật, một Giả Tích Xuân chân thật xuất hiện ở trước mặt chúng nữ, nói không kích động là giả.

“Các ngươi là…”

Nghe thấy được giọng nói của các nàng, ánh mắt của Giả Tích Xuân hơi nghi ngờ, ánh mắt đảo qua bốn phía, trong lúc đó cũng có ngạc nhiên.

Oanh oanh yến yến, đủ các mỹ nhân, khiến cho nàng vô cùng kinh ngạc.

Ở trong trí nhớ của nàng, ở Giả phủ, bản thân chính là ‘hạc giữa bầy gà’, là cô gái xinh đẹp nhất.

Vì ẩn giấu tư sắc, tách ra khỏi thế giới độc ác kia, nàng chưa từng trang điểm, thậm chí là quần áo, các vật trang sức cũng đều là thứ phẩm!

Tuy là như thế, nhưng cũng không thể che lấp tư sắc kinh người của nàng, ở trong Giả phủ thường xuyên được người khác chú ý đến.

Thế nhưng nhìn thấy ở trước mắt…

Mỗi một người ở chỗ này, đều không hề kém hơn so với nàng!

Mỗi một mỹ nhân, đều là ngàm dặm mới tìm được một người, nữ tử tuyệt mỹ có tư sắc khác nhau!

Dễ thương, mềm mại đáng yêu, dịu dàng, ung dung, tính cách không đồng nhất, vóc dáng cũng vô cùng tốt.

Mỗi một chõ đều có cái đẹp, có bất đồng riêng!

“Ngươi là Nghênh Xuân? Đại Ngọc?”

Giả Tích Xuân có chút mê man, trong chớp mắt liền nhận ra, nhưng lại cảm thấy vô cùng xa lạ.

“Hì hì, tứ cô nương đừng có nghi ngờ, ta giải thích cho ngươi là được! Đi đi đi!”

Giả Nghênh Xuân kéo tay Giả Tích Xuân đi, khuôn mặt tươi cười, lôi kéo nàng rời đi.

“Đúng vậy, cũng phải cẩn thận công tử, lỡ như hắn cũng ở đây, nói không chừng ôn chuyện sẽ trở thành đại hội luyện kiếm của công tử đó!”

Lâm Đại Ngọc nói một câu, bước bộ đuổi theo.

Chúng nữ cũng không nhịn được mà cười rộ lên, Ngô Trì có chút bất lực, vẫy tay nói: “Lại nghịch ngợm, có tin là cầm kiếm đâm chết từng ngươi các ngươi hay không?”

“Công tử cần phải dùng thêm chút lực thì mới được~!”

Tiết Bảo Thoa trêu ghẹo một câu, che miệng lại, bên trong con ngươi tràn đầy mị hoặc.

Ngô Trì liếc mắt nhìn qua nàng, bất lực nói: “Không nói đùa nữa, những bức tranh vận mệnh này đều cho các ngươi.”

Nói xong, Ngô Trì lấy những ‘bức tranh vận mệnh’ đã rút được ra.

Nói đến, trong đó lại không có Giả Nghênh Xuân, Nhị tiểu thư lần này xem như là xui xẻo đến nhà rồi.

“Công tử, ta cầm đi cho các tỷ muội.”

Tần Khả Khanh nhận lấy Bức tranh vận mệnh, bắt đầu chia ra.

Trong tất cả các Bức tranh vận mệnh, màu tím thì khá nhiều, màu vàng cũng chỉ có mấy cái!

Nếu như sử dụng tất cả, vậy thì thực lực của chúng nữ đều có thể tăng lên một lớp.

Đáng tiếc duy nhất chính là sau khi em gái Lâm sử dụng, còn thiếu một cái ‘Bức tranh vận mệnh’ nữa là đầy đủ rồi, rất có thể sẽ tiến vào phẩm chất ‘Thần thoại Nhất thải’!

Nhưng nếu lại dùng tiền để đổ ra một ‘Bức tranh vận mệnh’ của Lâm Đại Ngọc, thì có trời mới biết là cần bao nhiêu tỉ!

Ngô Trì cũng từng do dự, có muốn mang toàn bộ những Kết tinh hư không còn lại ‘cược đổ’ vào một lớp hay không, thế nhưng nhìn qua xác suất, vẫn là quả quyết từ bỏ.

Làm từng bước một, sớm muộn gì thì tất cả cũng có thể đến phẩm chất ‘Thần thoại Nhất thải’, không cần sốt ruột.

Bây giờ đi ‘cược’, rất có thể giống như là lấy rổ múc nước, công dã tràng, vận khí tốt thì có thể ra một món khác, nhưng nếu như vận khí xấu thì tất cả đều là tạp nham, đến lúc đó có muốn ngủ thì cũng không ngủ được.

“Trước tiên là hợp Bức tranh vận mệnh màu tím thành màu vàng đã, sau đó lại cho các nàng dùng!”

“Đúng lúc, mấy cô gái ‘phó sách’ có thể lên đến phẩm chất Màu vàng.”

Ngô Trì nói với Tần Khả Khanh vài câu, sau đó liền rời đi.

…..

Trong Tửu lâu xa hoa, cao lớn.

Giả Tích Xuân và mấy mỹ nhân ngồi ở bàn bên cạnh, nhìn vào món ngon rượu ngon ở trên bàn, có chút được sủng ái mà sợ hãi.

“Phô trương lãng phí như thế, có phải là hơi không tốt không?”

Sắc mặt của nàng lạnh lùng, nhìn về phía mấy người Giả Nghênh Xuân.

Người phía sau hừ hừ một tiếng, nói: “Dù sao cũng là tiền của Móng Heo lớn, không tiêu hết thì không được!”

“Móng Heo Lớn… là vị Lãnh chúa đại nhân kia sao?”

Ánh mắt của Giả Tích Xuân di chuyển, trong lòng cảm thấy không thích hợp.

Cho dù là quan hệ giữa Lãnh chúa và Anh hùng, thì cũng không nên lãng phí như thế mới đúng.

Vừa nghĩ, nàng lại âm thầm ngạc nhiên.

Ở trong ấn tượng của nàng, Nguyên Xuân nên phải là vô cùng có lễ nghi, không thể dễ dàng phế bỏ quy củ!

Nghênh Xuân quanh năm đều sợ hãi rụt rè, tính tình nên là khiếp sợ mới đúng.

Tại sao bây giờ… đều thay đổi hết rồi?