Chương 833: Lên đến cấp 45!

‘Thiên quan Vân Triệt’

Ở trong một cung điện.

Trời đông giá rét, băng tuyết từng mảnh rơi xuống, khiến cho cung điện hóa thành màu trắng.

Ngô Trì vừa mới bước vào trong đó, gió lạnh liền đập vào mặt.

Gió lạnh lạnh thấu xương, đủ khiến cho người khác run rẩy, nếu như không cẩn thận, nói không chừng sẽ bị bệnh một trận.

Thế nhưng Ngô Trì đã là sinh mệnh bất phàm từ lâu, hít thở một cái, nhiệt độ ở bên trong cơ thể tuôn ra, trừ khử sạch sẽ khí lạnh ở xung quanh.

“Trời tuyết lạnh lẽo, ngân trang tầm bao, ngược lại cũng là cảnh trí đặc biệt.”

Ngô Trì ngắm nhìn bốn phía, hơi gật đầu.

Bạch Uyển Nhi ngược lại cũng không thích tráng lệ, trong cung điện có rất ít đồ trang trí, trong thời tiết tuyết rơi, tất cả chỉ là lạnh lẽo và tuyết trắng.

Hắn giẫm ở trên mặt đất, để lại từng vết chân.

Bước vào trong cung điện, cửa lớn vẫn chưa đóng chặt.

Ngô Trì đi vào, xung quanh có ánh nến vàng tối, phía dưới ánh đèn, hơi lộ ra ám muội.

Thực ra, trong ‘Thành Thái Âm’ có rất nhiều tạo vật, có thể khiến cho chỗ tối đen sáng như ban ngày, nhưng ánh nến thì có vẻ đẹp của ánh nến!

Như lúc này, ở phía trước, bên cạnh giường, có một cô gái đang ngồi ở đó.

Nàng mặc một bộ đồ màu trắng, mái tóc rối thả xuống trên vai, đôi chân xinh đẹp gác lên bên giường, nhẹ nhàng đung đưa.

Dưới ánh nến vàng tối, da thịt trắng nõn của cô gái hiện ra sự mỹ lệ khiến cho người khác rung động.

Thế nhưng...

Trong phòng cũng không chỉ có một mình nàng.

Ở trên giường, trên chiếc chăn nhung rộng lớn, một cô gái xinh đẹp cao gầy nằm ở bên trên, người không một miếng vải, cơ thể xinh đẹp hiện ra yêu mị lại nhu hòa ở trong ánh nến.

Có lẽ là đã nhận ra động tĩnh, cô gái quay đầu lại, vội vàng đứng lên, khiếp sợ mở miệng nói: “Công tử!”

Mỹ nhân cao gầy ở trên chăn cũng ngồi dậy, dịu dàng nói: “Công tử đến rồi!”

“Bạch Uyển Nhi, Bạch Vân Nhi, các ngươi đây là?”

Ngô Trì mỉm cười, đi đến.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái đỏ bừng, không nói ra lời, ấp úng không biết nói gì.

Bạch Vân Nhi dịu dàng cười cười, mở miệng nói: “Công tử biết rõ còn hỏi.”

“Uyển Nhi đến ‘Thành Thái Âm’ cũng đã mấy tháng rồi, công tử giống như la đã quên mất nàng!”

“Trong mấy tháng này, đẳng cấp của Uyển Nhi vẫn giậm chân tại chỗ, rất là thua thiệt đó!”

Giọng nói của nàng cố ý trầm thấp một chút, nghe đến mềm mại đáng yêu kinhh ngạc người khác.

Bạch Uyển Nhi sợ hãi giống như thỏ vậy, vội vàng vẫy tay nói: “Không có! Không có! Bạch Di nói đùa đó, tốc độ tăng thực lực của hiện nay đã nhanh hơn rất nhiều so với lúc trước! Uyển Nhi không dám yêu cầu những chuyện khác!”

“Hừ, đồ ngốc, đã nói là phối hợp đâu?”

Bạch Vân Nhi liếc mắt qua.

Nghe thấy vậy, Ngô Trì không nhịn được mà cười một tiếng, cũng không nói nhảm, ngồi xuống giữa hai nàng, ôm lấy cô gái đặt ở trên đùi, một bên ôm lấy Bạch Vân Nhi.

Nhìn thấy hai cô gái yêu kiều, hắn không khỏi có chút ngạc nhiên, liền hỏi: “Các ngươi... tại sao lại đột nhiên như thế?”

“Quá khứ của ta, đều đã biến mất rồi.”

Ánh mắt của Bạch Uyển Nhi hơi trầm xuống, thoạt nhìn vô cùng khó chịu.

“Nếu như không phải là công tử, thì sự sinh ra và sự hủy diệt của ta có lẽ là chỉ trong một cái chớp mắt.”

“Là công tử cho ta sinh mệnh!”

Nghe thấy vậy. Ngô Trì thở dài.

Giờ này phút này, còn nói nhảm nữa thì cũng không thỏa đáng!

Ngô Trì ôm lấy hai người, nhẹ nhàng mà ngã xuống trên chiếc chăn nhung.

Cô gái dựa vào bả vai của Ngô Trì, ánh mắt tụ vào cánh cửa bên kia, ánh mắt có chút thất vọng mất mác.

Không biết tại sao, trong lòng nàng lại có một cỗ đau thương nhàn nhạt.

.....

Một đêm trôi qua, Ngô Trì nghỉ ngơi rất tốt.

Buổi sáng tỉnh dậy, hắn duỗi người một cái, ăn bữa sáng dưới sự hầu hạ ‘sơ ý’ của Bạch Uyển nhi, sau đó cầm lấy danh sách, lại bắt đầu bồi dưỡng tân binh!

Một lần ít nhất là 100 người, tinh thần của hắn phấn chấn, nắm chặt trường kiếm, hùng dũng oai vệ bước vào ‘Gia tốc không gian’!

......

Như thế, lại là chín ngày trôi qua!

Cuối cùng, buổi chiều ngày này, Ngô Trì đã bồi dưỡng xong tất cả các tân binh...

Mỗi một người, đều nhận được đặc quyền ‘đốn ngộ mỗi ngày’, thăng cấp nhanh như bay!

Nằm là có thể mạnh mẽ, vô cùng thoải mái!

“Rất nhiều binh sĩ đã xong rồi! Ta cũng phải chuẩn bị thăng cấp!”

Ở trên tường mây, Ngô Trì hít sâu một hơi, mở bảng Lãnh địa ra!

Sau đó, hắn trực tiếp kéo Lãnh địa lên đến cấp 45!

Ùng ùng--!

Không gian xung quanh ‘Thành Thái Âm’ khuếch trương hơn một vòng!

Sau cấp 40, diện tích của Lãnh địa cũng sẽ đề cao thêm một bước!

.....

‘Thành Thái Âm’

Tương ứng: ‘Ngô Trì’.

Đẳng cấp: Cấp 45 (0/55 vạn).

Diện tích của Lãnh địa: 3250 vạn mét vuông.

Hoàn cảnh của Lãnh địa: ‘Động trời Thái Âm’.

Kiến trúc hiện có: ‘Tiên Vân Ngũ Sắc’ (cấp 40), ‘Tiên Mây Gân Đấu’ (cấp 40)... (Ẩn bớt).

Giới thiệu: Vô cùng có tiềm lực!

.....

“Tốt lắm! Bắt đầu dùng tiền thôi!”

Ngô Trì hít sâu một hơi, quay đầu lại, bắt đầu thăng cấp!

Nhóm đầu tiên, đương nhiên là Binh doanh và Tế đàn!

Các loại Binh doanh như ‘Đại Doanh Tiên Tần’, kiến trúc Anh hùng như ‘Huyễn cảnh Thái Hư’, toàn bộ đều kéo lên cấp 45!

Nguyên thạch hư không lấy vạn làm đơn vị, động cái là mấy chục vạn, hơn trăm vạn biến mất.

Sắc mặt của Ngô Trì cũng không thay đổi, điên cuồng ‘ấn’ vào!

Rất nhanh, từng cái Binh doanh đều kéo đến cấp 45, các loại kiến trúc như ‘Huyễn cảnh Thái Hư’ cũng kéo đầy!

Trong ‘thành Thái Âm’, chúng nữ lập tức nhận ra được sự thay đổi, ai nấy đều hiểu được, đây là Ngô Trì đang đề cao hạn mức cao nhất của toàn bộ Lãnh địa!

Đẳng cấp... mở khóa rồi!