Chương 822: Thật là muốn nằm cũng có thể trở nên mạnh mẽ!

“Ồ? Ngươi quan tâm đến Thái Chi như thế sao?”

Lý An mỉm cười, ánh mắt tựa hồ cũng mang theo một chút ánh sáng, vô cùng tinh quái.

“....”

Khuôn mặt của Ngô Trì co lại, vẫy tay nói: “Đừng như thế chứ! Ta không có hứng thú gì với hai người cả.”

“Vậy cũng chưa chắc đâu.”

Lý An cười thần bí một tiếng.

“???”

Sắc mặt Ngô Trì tối sầm, lúc này Lý An mới cười ha ha một tiếng, vẫy tay nói: “Ngô huynh chớ trách, ta chỉ là đùa giỡn một chút thôi.”

“Thái Chi đã đi ra ngoài để lấy Kim quyển rồi, dùng để học tập Thần thông.”

Ngô Trì bất lực, tại sao lại cảm thấy Lý An giống như là đã trở thành một người khác nhỉ.

Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, nói với Lý An mấy câu, nhưng người phía sau lại ăn nói kỳ quái, Ngô Trì cũng không muốn chờ lâu, trực tiếp tiến vào trong Lãnh địa!

Trong kí túc xá, đang ngồi ở bên trên ‘đá ngộ đạo’, nhìn thấy Ngô Trì biến mất, ‘Lý An’ tự nhiên cười nói!

Bỗng nhiên, trong kí túc xá thủy liên nở rộ, hóa thành một thủy kính, Lý An từ trong đó đi ra, khuôn mặt bình tĩnh.

Lúc này, hắn nhìn thấy ở trên giường của mình cũng xuất hiện một tên Lý An, không khỏi nhướng mày lại.

“Thái Chi, ngươi đừng có biến thành ta để mà đi làm loạn.”

“Aiya, ở kí túc xá mà sợ cái gì chứ.”

Đào Thái Chi biến trở về như cũ, bĩu môi.

“Thần thông biến hóa được truyền thừa từ cổ xưa của ngươi, cần phải dùng tâm mà học tập, sao có thể hoang phế như thế chứ?”

Lý An nghiêm túc lên tiếng.

“Bắt đầu từ ngày mai, người cùng ta đến Kim điện để tĩnh tâm tu luyện đi!”

“Hả!?”

Con ngươi của Đào Thái Chi trừng to ra, không có sức lực mà ngã xuống, “Không sống nữa, giết ta đi.”

“Thiên phú chỉ là khởi điểm, cố gắng mới có thể nhận được thu hoạch.”

Lý An lắc đầu, Đào Thái Chi liếc mắt qua, nhổ nước bọt nói: “Lý tỷ tỷ của ta ơi, ngươi là Đạo tử, lại còn cố gắng như thế, muốn khiến cho người khác sống như thế nào đây?”

“Không thẹn với lương tâm là được.”

Lý An lơ đãng.

Đào Thái Chi than thở: “Thật là muốn nằm thì cũng có thể trở nên mạnh mẽ, nếu như An An là đàn ông thì tốt rồi, ta chắc chắn sẽ gả cho ngươi, ôm bắp đùi của ngươi!”

“Không nên nói chuyện lung tung!”

Lý Anh kinh ngạc, nhìn ngó xung quanh, thở phào nhẹ nhõm.

“Nếu như Ngô Trì đột nhiên trở về, vậy thì rắc rối lớn rồi.”

“Cắt, hắn vừa rồi đã trở về, lại trực tiếp đến Lãnh địa rồi!”

Đào Thái Chi bĩu môi.

.....

‘Thành Thái Âm’!

Từ trong Hư không vô tận trở về, đương nhiên chính là thời gian nghỉ ngơi.

Bây giờ bên trong thành đã có một đống máy tính, đám người cũng có thứ để giết thời gian, ngược lại cũng không cần nhìn chằm chằm vào trường kiếm của Ngô Trì giống như trước đây.

Giữa trưa!

Ánh nắng ấm áp, gió nhẹ ôn hòa.

Đi ở trên đường, từng đại mỹ nhân yêu kiều lui tới, khiến cho người ta ngạc nhiên.

Ngô Trì thưởng thứ phong thái của chúng mỹ nhân, lúc đi ngang qua liền chào hỏi, oanh oanh yến yến, hương thơm động lòng người.

Tâm trạng của hắn hôm nay rất bình tĩnh, cũng không có ở trên đường mà cuồng sát cầm kiếm lên, một thân một mình đi đến trước ‘Bảo khố Càn Khôn’!

“Giáng lâm lần trước, Nguyên thạch hư không và Kết tinh hư không đều có mấy tỉ, mặc dù đã tiêu tốn rất nhiều...”

“Nhưng còn dư lại, cũng đủ để cho ta thăng cấp nhanh chóng một lần!”

“Đương nhiên, trước lúc đó, tốt nhân là mang đồ không dùng đến đi bán, thu hoạch thật nhiều Kết tinh hư không, để bảo đảm thu hoạch của Anh hùng!”

“Nếu như vận khí tốt, thì nói không chừng Lâm muội muội có thể trở thành Anh hùng Thần thoại!”

.....

Trong lòng Ngô Trì khẽ động.

Hắn chuẩn bị một hơi liền lên đến cấp 45!

Nguyên thạch hư không, là chắc chắn đủ!

Trên thực tế, mấy tỉ Nguyên thạch hư không, đủ để cho toàn bộ Kiến trúc ở trong lãnh địa lên đến cấp 45, số dư còn lại cũng sẽ không nhỏ.

Nhưng Kết tinh hư không thì....

Cũng may, Kết tinh hư không trên cơ bản thì rất dễ để thu hoạch, có thể giao dịch buôn bán.

Ngô Trì mở ‘Bảo khố Càn khôn’ ra, nhìn lướt qua...

Lấy một cái vòng tay từ trong đó ra.

.....

‘Vòng tay thứ nguyên’

Loại hình: Đạo cụ một lần.

Không gian: 8 vạn mét khối.

Giới thiệu: Đạo cụ không gian một lần duy nhất, sản vật bán sỉ.

.....

Mỗi một lần bán một số thứ, đều phải chuẩn bị một đạo cụ không gian.

Ví dụ như túi trữ vật, không gian giới chỉ, quyển trục không gian!

Dù sao thì khung vật phẩm của Lãnh chúa và Anh hùng cũng là có giới hạn!

Mang một vài vật tùy thân thì không sao cả, nhưng số lượng mỗi ngày một lớn, khung vật phẩm căn bản là không chứa nổi.

“Ừm, đồ hỗn tạp cũng có rất nhiều!”

.....

“Thứ bán tốt nhất, vẫn là những món phẩm chất màu vàng kia, mặc dù đẳng cấp thấp, nhưng cũng rất dễ để bán đi!”

“Ngược lại là những phẩm chất bình thường thì không dễ bán... chỉ có thể bán cho Thương hội.”

.....

Ngô Trì chau mày lại, vừa chọn hàng hóa, gói đồ ở trong ‘Bảo khố Càn khôn’, vừa suy nghĩ một chuyện.

Bản thân... có cần mở một cửa hàng ở trong ‘Diễn đàn Chư thiên’ không!?

.....

Một lúc sau, Ngô Trì đang bận rộn, một bóng dáng yêu kiều chạy đến, trực tiếp nhảy lên trên lưng của Ngô Trì.

Phía sau còn có hai Tiểu Loli.

Không cần quay đầu lại, Ngô Trì cũng biết là ai đến.

Hắn tức giận nói: “Giống như là thỏ vậy, tung ta tung tăng.”

“Hừ, công tử ca ca không thích sao?”

Mộc Linh Nhi cà cà vào cổ của hắn, âm thanh thanh thúy mang theo một chút ma mị.

“Ngày hôm trước công tử còn để cho ta mặc đồ con thỏ kia mà.”

“Khụ khụ, có người khác đang ở đây.”

Ngô Trì ho khan một tiếng, để cho Mộc Linh Nhi nhảy xuống, sau đó nhìn về phía chị em nhà họ Cố.

Cố Hề Nhi và Cố Phán Nhi đang tò mò lắng nghe, nhưng cũng không nghe hiểu ‘con thỏ’ là có ý gì, sắc mặt mơ màng.