Chương 832: Truyền âm của Bạch Uyển Nhi

Ánh nắng vàng óng ánh, chiếu xuống màu đỏ máu ở trên mặt hồ, sóng gợn lăn tăn, chói lọi.

‘Kính hồ Linh Huyết’ không hổ là một Kiến trúc phong cảnh, mặc dù đã bỏ đi tính công năng, nhưng cũng đáng để cho mọi người thăng cấp lên.

Dù sao thì Ngô Trì cũng không hy vọng Lãnh địa của mình sẽ trở thành một chiếc máy móc lạnh lẽo.

Ở trong hồ, mấy mỹ nhân tuyệt mỹ thiên hạ đang du ngoạn.

Mấy Tần nữ buộc tóc lên, dựa ở bên hồ, đang nghỉ ngơi một chút.

Các nàng nhắm hai mắt lại, cơ thể trắng nõn cùng hồ nước màu đỏ máu làm nổi bật lẫn nhau, sáng bóng mê người.

Khuôn mặt của mấy mỹ nhân Long Cung lạnh lùng, đứng thẳng ở trong hồ nói chuyện với nhau, cơ thể có lồi có lõm hiện ra độ cong ở dưới ánh mặt trời.

Mấy cô gái cung Minh Nguyệt truy đuổi đùa giỡn ở trong hồ, cơ thể yêu kiều giống như là cá lặn, cơ thể như ngọc trắng đong đưa ở trong hồ nước, đôi chân nhỏ đạp ra, dẫn đến nổi từng gợn sóng nước.

.....

“Ánh nắng vừa đúng lúc, hồ đẹp, người càng đẹp hơn.”

Tâm trạng của Ngô Trì vui sướng, không nhịn được mà cũng xuống dưới hồ.

Động tĩnh đánh thức mấy Tần nữ đang nghỉ ngơi, các nàng mở mắt ra nhìn thấy Ngô Trì, vội vàng đứng dậy hành lễ.

“Vương thượng!”

“Không sao, các ngươi cứ tiếp tục đi. Ngô Trì mỉm cười, các Tần nữ gật đầu, nhưng cũng không có tâm tư tiếp tục ngủ nữa.

Đúng lúc mấy cô gái đùa giỡn qua đây, nhìn thấy Ngô Trì, dồn dập mở miệng hô ‘Thượng Tiên’, không muốn xa rời mà kéo hắn lại.

Ngô Trì trái ôm phải ấp, trao đổi với các nàng.

Ở trong hồ nghịch nước một chút, có cô gái nói đến luyện kiếm, Ngô Trì cũng không nhỏ mọn, trực tiếp gọi các tiểu mỹ nhân ở xung quanh đến đây, sau đó cầm kiếm di chuyển mà luyện kiếm cùng với mọi người ở trong hồ!

Bọt nước xao động, ánh nắng và nước hồ va chạm, bóng kiếm hỗn loạn, kiếm pháp của Ngô Trì sắc bén, tấu lên một khúc Đoản ca.

.....

Sau khi trong hồ Kính Linh Huyết có núi giả, trái tim của Bạch Uyển Nhi đập bịch bịch, dựa vào núi giả, khuôn mặt cười đỏ bừng, có chút căng thẳng sợ hãi.

Tóc của cô gái để ở bên vai, cũng là thân không mảnh vải, tắm ở trong hồ.

Vốn đang nói chuyện với ‘Bạch Di’, cũng chính là Bạch Vân Nhi, chợt nhìn thấy Ngô Trì đi đến.

Bạch Vân Nhi để cho nàng chào hỏi một tiếng, tránh khỏi thất lễ.

Bạch Uyển Nhi cũng suy nghĩ như thế, cũng vừa đến bên này, liền nhìn thấy Ngô Trì đang luyện kiếm, khiến cho nàng không dám đi qua đó nữa.

“Bạch Di, công tử cũng quá dọa người rồi.”

“Kiếm quang đó, giống như là muốn giết người!”

Cô gái đơn thuần mím môi lại, bên trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy sự sợ hãi, cánh tay trắng nõn của nàng khoát lên núi giả, có chút run rẩy.

Cơ thể phát dục đầy đủ nõn nà đang run rẩy ở trong nước, hô hấp cũng dồn dập hơn rất nhiều.

“Sợ như thế làm gì chứ?”

Bạch Vân Nhi xuất hiện ở bên cạnh.

So sánh với Bạch Uyển Nhi, nàng càng trưởng thành hơn, cũng có khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc bàn khởi, có thực thể, tư tháu còn tốt hơn so với Bạch Uyển Nhi!

Hai nàng ngâm ở trong nước, lại giống như là một đôi mẹ con, mị lực kinh người.

“Ta, ta thấy kiếm pháp của công tử, thì liền sợ hãi.”

Bạch Uyển Nhi run rẩy mà mở miệng, lại ôm lấy thắt lưng của Bạch Vân Nhi, nhỏ tiếng nói: “Bạch Di, ngươi nói xem, liệu có khi nào một ngày nào đó công tử sẽ đến công kích ta không?”

“Chuyện luyện kiếm, là chuyện mà hắn chắc chắn sẽ làm! Ngươi cũng giống như thế.”

Bạch Vân Nhi xoa xoa đầu của cô gái, người phía sau run lên, nhìn về phía Ngô Trì, sợ hãi nói: “Công tử thoạt nhìn thật là đáng sợ.”

“Quen rồi là được, tại sao lại không đi thử xem?”

Bạch Vân Nhi cười phốc lên, cô gái cũng không có tâm tư để thưởng thức nụ cười mỹ lệ của Bạch Vân Nhi, mím môi lại, thấp giọng nói: “Ta cũng không biết...”

“Hay là, Bạch Di giúp ngươi?”

Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Vân Nhi khẽ động.

“Hả!?”

Bạch Uyển Nhi sững sờ, kinh ngạc nói: “Bạch Di giúp ta? Nếu như có Bạch Di giúp đỡ, đúng thật là áp lực sẽ nhỏ đi rất nhiều, nhưng mà, nhưng mà...”

“Nhưng mà lỡ như công tử công kích Bạch Di thì sao!”

“Không sao cả...”

Khuôn mặt của Bạch Vân Nhi cười ma mị, nhìn về phía Ngô Trì, thấp giọng nói: “Như thế cũng không tệ.”

“Đi thôi! Chúng ta đi tìm người!”

“Tìm ai?”

“Mấy người Trần Hương Nhi! Để cho các nàng dạy chúng ta!”

.....

Thoải mái tắm mấy tiếng đồng hồ, Ngô Trì sảng khoái từ trong hồ đứng dậy, chỉ để lại một mảnh hỗn độn ở phía sau.

Ở trên bờ, vài cô Tần nữ ăn mặc thường phục mỹ lệ rộng thùng thình đang nói chuyện phiếm, nhìn thấy Ngô Trì đi ra, vội vàng đi đến.

Một người thay đồ cho Ngô Trì, một người cầm lấy trường kiếm, người còn lại cẩn thận mà lau chùi những giọt nước ở phía trên.

Rất nhanh, Ngô Trì khôi phục dáng vẻ nhẹ nhàng khoan khoái, vẫy tay nói: “Đi thôi, đi ăn cơm.”

“Vâng! Vương thượng!”

.....

Tửu lâu Lưu Kim, Ngô Trì đang ăn một cơm trưa hỗn loạn.

Tuy nói là buổi chiều, nhưng nghĩ đến ‘cơm chiều’ và ‘cơm trưa’ cũng chỉ là một chữ, khoảng cách không lớn.

Vừa ăn cơm, Ngô Trì vừa luận đạo cùng với mấy mỹ nhân Tần nữ, thú vui ở trong đó.

Cơn nước xong, đang trò chuyện, Ngô Trì ăn no xong lại muốn động kiếm, lỗ tai bỗng nhiên khẽ động.

Là truyền âm!

“Là nàng!?”

Ngô Trì ngẩn ra.

Là Bạch Uyển Nhi truyền âm đến, tìm hắn.

Nói đến, Bạch Uyển Nhi đến ‘Thành Thái Âm’ cũng đã rất lâu rồi, sớm đã quen thuộc với nơi này.

Ngô Trì vẫn chưa sắp xếp công việc gì cho nàng, nhưng lá gan của cô nương này lại không lớn, cũng có chút kiên cường.

Lúc thì hỗ trợ giúp đỡ cho chúng nữ, đẳng cấp cũng đã tăng lên đến cấp 20!

“Cũng tốt, để cho nàng nhanh chóng thăng cấp mới chính là chuyện chính! Nếu như ta muốn kéo Lãnh địa lên đến cấp 45, nàng mới hơn cấp 20 thì cũng không thích hợp.”

Ngô Trì hơi trầm ngâm, rời khỏi Tửu lâu.

Đi về phía ‘Thiên quan Vân Triệt’.