Chương 806: Tắt đèn cùng bốn cô gái! Đến thảo nguyên!

Vừa nãy, Lâm Đại Ngọc đã sử dụng ‘Bức tranh vận mệnh’, khoảng cách đến phẩm chất Thần thoại Nhất thải, cũng chỉ còn một bước ngắn nữa thôi!

Thực lực tăng vọt, là toàn diện, là tiến hoá và thăng hoa của tầng thứ sinh mệnh!

Vì vậy, sau khi nàng qua đây, mới có chuyện xấu hổ là khí tức chưa thu liễn hoàn toàn.

Trong ‘Thành Thái Âm’ có đông đảo cường giả, cho dù là một tiểu binh, thì cũng có thể có thuộc tính đáng sợ, em gái Lâm bình thường đều tỉ mỉ mới có chuyện ngoài ý muốn như thế.

“Không sao cả.”

Giả Tích Xuân cảnh giác mà nhìn qua hai nàng, dịu dàng nói: “Không sao, Đại Ngọc cũng không phải là cố ý.”

“Còn về chuyện trước đó, các ngươi xem bảng thuộc tính của ta là được rồi.”

Nói xong, nàng chia sẻ bảng thuộc tính của mình ra, để cho chúng nữ đều có thể nhìn thấy.

Lâm Đại Ngọc có thể nghe ra Giả Tích Xuân là khẩu thị tâm phi, đáy lòng có chút bất lực, nhưng cũng không nhịn được tò mò mà nhìn qua.

Rất nhanh, các nàng đều hiểu ra.

“Vạn giới Chư thiên không có gì là không có, Huyết mạch thiên phú, cũng đều vô cùng kỳ lạ!”

“Như kiểu Tích Xuân cô nương, e rằng có thể không một tiếng động mà giết chết kẻ địch, đáng sợ đến cực điểm!”

Ánh mắt của Tiết Bảo Thoa di chuyển, lập tức nghĩ đến hai chữ ‘Thích khách’!

Lâm Đại Ngọc cũng là như thế, cười lên một tiếng, “Sau này ta cũng không thể chọc Tích Xuân rồi, lỡ như Tích Xuân cô nương len lén cho ta một đao, vậy thì ta cũng không thể phát hiện được!”

“Đừng lắm lời.”

Tiết Bảo Thoa âm thầm cho một ánh mắt, em gái Lâm ngầm hiểu, liền nói tiếng xin lỗi, xoay người rời đi.

Chúng nữ vừa mới ăn ngon uống say, tiếp tục nói chuyện.

Tiếp theo, Tiết Bảo Thao sắp xếp cho nàng một căn phòng, dẫn theo nàng đi dạo quanh ‘Thành Thái Âm’, làm quen một chút.

Cả thành đều là mỹ nhân, đúng thực là khiến cho Giả Tích Xuân mở mang tầm mắt!

Lúc trước ở Giả phủ, nàng bởi vì bản thân xinh đẹp mà gặp quá nhiều phiền phức, hoàn khố ở bên ngoài, nam tử ở trong Giả phủ, không có chỗ nào là không mơ màng đến tư sắc của nàng, cho dù là hạ nhân thì cũng thường xuyên có lòng đi quá giới hạn, nếu như không phải là có ‘mẹ Giả’, vị bà trông nom thế hệ này, thì e rằng nàng đã tự sát từ lâu, để tránh khỏi bị làm nhục.

‘Thành Thái Âm’ thì lại khác hoàn toàn, ở nơi đây giống như là Tiên cảnh ở trên trời, vô cùng xa hoa, khắp nơi đều là tiên nữ, tư sắc như nàng cũng không phải là xuất chúng ở trong đó.

Thậm chí, khi nhìn thấy Trần Thiên Âm, không biết tại sao nàng lại có một loại cảm giác xấu hổ, lại giống như là nhìn thấy Thần tiên vậy, tự mình hổ thẹn.

Thế nhưng, đây cũng là chuyện tốt.

Nàng có thể tĩnh tâm lại, chậm rãi tiếp nhận thế giới mới này.

…..

Lúc Giả Tích Xuân đang đi tham quan, Ngô Trì đi đến một gian phòng của Cung điện 'Thiên Cung Mây Đệ', bên trong phòng ngủ ấm áp, chúng nữ Tử Quyên, Hương Lăng mặc cung trang sa mỏng, vừa mới tắm xong, đang vui cười đùa giỡn ở bên trong.

Ngô Trì đẩy cửa đi vào, các nàng sợ hết hồn, vội vàng bò đến hành lễ.

Đến 'Thành Thái Âm' rồi, các nàng đương nhiên sẽ không mặc quần áo của trước đây, mặc vào đều là những xiêm y xinh đẹp.

Tử Quyên mặc một bộ quần áo màu xanh lam, cơ thể yêu kiều bị xiết quá chặt, chiếc eo nhỏ nhắn mềm mại, cơ thể có lồi có lõm, diễn tả sinh động.

Váy sa mỏng bày ra, một chiếc đùi trắng nõn tinh xảo, đôi chân xinh đẹp chưa manh vớ, đạp ở trên mặt đất.

Nàng chỉ cao 1m65, khuôn mặt xinh đẹp siêu phàm thoát tục, không hề có nếp nhăn, ngay vành mắt đen cũng đều không có.

Đây là đề cao tầng thứ sinh mệnh, mang đến mị lực tăng lên.

Mỹ nhân như thế mà đặt ở kiếp trước của Ngô Trì, chỉ có thể tồn tại ở trong ảo tưởng của mọi người.

Bây giờ…

“Công tử!”

Tử Quyên yêu kiều hành lễ, trong đôi mắt to mang theo mộ chút xấu hổ.

Nàng cũng không phải là ngày đầu tiên đến, đương nhiên là biết Ngô Trì đến để làm gì.

Ở bên cạnh, Tình Văn búi tóc bánh bao, khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ đỏ bừng lên, có lẽ là đã biết gì đó, nàng không hề sợ hãi chút nào mà đứng ở trước mặt của Ngô Trì, cơ thể dưới bộ đồ màu xanh nhạt nổi lên một độ cong, da thịt nõn nà trơn bóng không hề có ngấn.

Hương Lăng thì mím môi lại, trên khuôn mặt xinh đẹp cũng có chút sợ hãi, nhưng bàn tay nắm chặt lấy góc áo, cũng không muốn lùi lại.

Sử Tương Vân thì ngược lại to gan hơn rất nhiều, ngồi ở trên giường, vừa vuốt tóc, vừa cười cười về phía Ngô Trì.

Nàng mặc một bộ đồ cổ trang màu đỏ, liệt diễm như lửa, giống như là hoa hồng vậy, xinh đẹp mà nguy hiểm.

Không giống như ba nha đầu còn lại, Sử Tương Vân cao hơn một chút, nhưng cũng không cao bằng Ngô Trì, vóc người cũng khá hơn nhiều, xiêm y màu đỏ thiếu chút nữa là bị căng nứt, có một loại cảm giác ‘đứng ngạo nghễ trong nhóm người’.

“Xuỵt!”

Ngô Trì quét qua tất cả mọi người, mỉm cười, xoay người đóng cửa lại!

Ánh nến, hơi rung nhẹ.

Hôm nay, lại là một đêm không ngủ.

…..

Mười tám ngày sau!

Cuối cùng thì ‘Thành Thái Âm’ cũng bay ra khỏi đại địa Ao đầm, tiến vào một mảnh thảo nguyên.

Không giống với Ao đầm, thảo nguyên mệnh mông vô bờ, tìm kiếm quái vật đương nhiên là sẽ đơn giản hơn!

Sáng sớm ngày này, lúc vừa mới đến năm sáu giờ, ‘Thành Thái Âm’ liền phát hiện ra con mồi, từ trên cao hạ xuống.

Ngô Trì nghe nói mà đến, đi xuống nhìn một chút, lập tức phát hiện ra con mồi của mình!

Một đám người thú!

Chuyện thú vị là, phía dưới là hai đoàn người thú đang chiến đấu với nhau.

Đều đã bị Hư không ăn mòn, thân thể hư thối, thần trí điên cuồng!

Một bên là các loại người thú ăn thịt người như hổ, hồ ly, báo, sói…

Một bên là các loại người thú ăn cỏ như dê, thỏ, trâu…!