Chương 839: Hội nghị Quần Tinh lần thứ mười hai

“Nhắc nhở: ‘Hoả Vũ’ đã gửi cho ngài một quyền hạn phỏng vấn diễn đàn tạm thời!”

“Nhắc nhở: Đẳng cấp của diễn đàn là cấp 100, vuợt qua phạm trù đẳng cấp hiện tại của ngài.”

…..

Kiêến trúc nhân tạo ‘Diễn đàn vạn giới’ này của Lãnh chúa, sau khi tăng lên đến cấp 60, có thể nhận được tin tức của diễn đàn ở bất cứ lúc nào trong Lãnh địa.

Nếu như là sau cấp 100, thì sẽ càng tự do hơn, dễ dàng hơn.

“Nói cách khác, ‘Hoả Vũ’ này ít nhất cũng là một Lãnh chúa cấp 100, tại sao lại phải mua đồ của ta?”

Ngô Trì chau mày lại, cảm thấy có chút kỳ lạ.

Mở giao dịch của ‘Diễn đàn Vạn giới’ ra, cũng không phải là hoàn toàn ngẫu nhiên.

Đẳng cấp, nơi ở, phạm vi khoảng cách, đều có liên quan!

Nhưng bởi vì có quá nhiều Lãnh chúa, nói là ‘ngẫu nhiên’ thì cũng không có gì sai cả.

Nhưng bình thường mà nói, một người cấp 100 trở nên, thì sẽ không xuất hiện ở trên diễn đàn giao dịch của Lãnh chúa cấp 30, cấp 40.

Chỉ có một khả năng, chính là đối phương cố ý đến tìm Ngô Trì!

“Đi xem thử xem!”

Ngô Trì hơi trầm ngâm, nhìn về phía Thượng Quan Thiển Thiển.

“Thiển Thiển làm rất tốt, hãy tiếp tục cố gắng! Ta có việc, phải đi rồi.”

“Ừm, Ngô đại ca cứ đi làm việc đi, Thiển Thiển sẽ cố gắng!”

Cô gái dịu dàng cười cười, nhón chân lên để vuốt lấy cổ áo của Ngô Trì.

Ngô Trì cười cười, lấy một túi ‘Linh Mễ Thiên Ân’ cùng với một bầu ‘Rượu gạo Thiên Â’ từ trong túi vật phẩm ra, nhỏ tiếng nói: “Nhớ phải ăn thứ này mỗi ngày.”

“Hả!? Cái này, cái này ta không cần, quá quý trọng rồi.”

Thượng Quan Thiển Thiển cũng là Lãnh chúa, đương nhiên là vừa nhìn thì đã biết giá trị của ‘Linh Mễ Thiên Ân’.

Nếu nói ít, thì ngược lại cũng không đắt.

Nhưng Ngô Trì là chuẩn bị mỗi ngày đều cung cấp, sao nàng không xấu hổ được!

“Cầm lấy!”

Ngô Trì nhướng mày lên, trực tiếp nhét vào trong lòng của nàng.

Cô gái nhỏ tiếng hô lên, cơ thể có lồi có lõm thiếu chút nữa là bị đè cho bằng phẳng.

Cũng may là nàng phát dục vô cùng tốt, ngược lại miễn cưỡng cũng nâng được cái túi.

“Ngô đại ca, ta chỉ là một người ngoài, không cần phải lo lắng cho ta.”

Nàng khẽ cắn môi, thấp giọng nói một câu.

“Ngươi cũng không phải là người ngoài.”

Ngô Trì mỉm cười, xoay người rời đi.

Thượng Quan Thiển Thiển sửng sốt, nhìn theo Ngô Trì rời khỏi, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần, khuôn mặt đỏ ửng.

Nàng có chút mê man, trái tim nhảy thình thịch lên, không biết nên làm thế nào.

Cũng may, có khách hàng đến, Thượng Quan Thiển Thiển vội vàng thu hồi đồ đạc lại, khôi phục lại dáng vẻ ‘bà chủ’.

…..

Diễn đàn cá nhân!

Ngô Trì sử dụng mấy cái, mở ‘bậc thang ngọc trắng’ ra.

Hắn cũng không do dự, trực tiếp giẫm chân đi lên.

Trong chốc lát, hắn liền đi đến nơi mục tiêu.

Đây được gọi là diễn đàn ‘Đại sảnh Quần Tinh-- sảnh thứ mười hai’!

Chắc hẳn là ‘diễn đàn tư nhân’, vô cùng to lớn!

Lúc Ngô Trì mới vừa đến, lọt vào trong tầm mắt chính là kiến trúc phương Tây xa hoa, cùng với từng vị Binh sĩ Thiên sứ ở xung quanh!

Trên người khoác giáp trụ, trong tay cầm trường mâu, sắc mặt của ai nấy đều nghiêm túc.

“Xin hỏi, là Ngô Hoàng thúc các hấo?”

Một tên Thiên sứ đi lên, cung kính mở miệng.

Ngô Trì gật đầu, tên Thiên sứ kia liền hơi khom lưng, vẫy tay nói: “Xin các hạ đi bên này, Miện hạ đang đợi ngài.”

“Đi thôi!”

Ngô Trì cũng không sợ hãi, thản nhiên đi theo.

Một đường đi ngang qua, xung quanh có các tràng cảnh trong chuyện Thần thoại xưa của phương Tây, Thiên sứ tắm rửa, suối phun Thần thánh, Thần thú phương Tây…

Xa hoa, xa hoa trang nhã!

Thế nhưng Ngô Trì lại không phải là lần đầu tiên nhìn thấy tràng cảnh Thần thoại, ánh mắt đạm nhiên, cũng không lộ ra bất cứ vẻ ‘ngạc nhiên’ nào.

Ở trên đám mây, Trần Hoả Vũ nghiêng người nhìn xuống, nhìn chằm chằm vào Ngô Trì.

“Nội tâm của cái tên này… cũng không có bất cứ sóng gợn gì!”

“Không phải nói hắn là người háo sắc hay sao, tại sao nhìn thấy Thiên sứ tắm rửa lại không có một chút phân tâm nào cơ chứ?”

Nàng sờ sờ cằm, chỉ hơi trầm ngâm, vẫy tay chặn lại, phân phó nói: “Bên trong sảnh tiệc, đừng có người!”

“Vâng!”

Ở phía sau, từng tên Thiên sứ đi đến.

Trần Hoả Vũ lúc này mới lộ ra một nụ cười, nhìn về phía Ngô Trì.

“Luân bàn của vận mệnh…”

“Sắp bắt đầu chuyển động rồi!”

……

“Các hạ! Xin mời!”

Thiên sứ dẫn Ngô Trì đến bên trong một sảnh hội yến, sau đó cũng không dám đi vào, xoay người lại rời đi.

Ngô Trì sải bước đi vào trong, vừa thưởng thức trang hoàng của Kiến trúc, vừa đi vào bên trong sảnh.

Chỗ này đã có một chiếc bàn dài, trái phải có chỗ ngồi!

Bên trên bàn có một miếng vải trắng Thánh quang, phía trên chỉ có một bình rượu, cùng với hai cái ly.

“Kỳ lạ, người đâu cả rồi?”

Ngô Trì có chút mơ màng.

Lúc này, tiếng bước chân vang lên!

Ngô Trì quay đầu lại, nhìn thấy phù điêu ở trên vách tường ‘đã chuyển động’!

Giây tiếp theo, một cái phù điêu hình người run lên, có một cô gái đi đến!

Nàng có mái tóc ngắn màu vàng, hơi xoăn, đôi mắt màu vàng óng, thế nhưng lại có khuôn mặt ôn hoà của cô gái phương Đông, nhẵn nhụi có ý.

Mặc một chiếc quần dài màu trắng, phong cách phương Tây, da thịt trắng nõn, vóc người vô cùng nóng bỏng!

“Các hạ, đã đợi lâu rồi!”

Nàng mỉm cười, vẫy tay nói: “Mời ngồi!”

“Xin chào!”

Ngô Trì khẽ gật đầu, cũng không khách sáo, ngồi ở bên phải.

“Chúng ta hãy nói giao dịch đi!”

“Đợi đã!”

Trần Hoả Vũ ngồi ở bên trái, cười nói: “Nếu như đã là khách quý đến nhà, đương nhiên là phải mở tiệc chiêu đãi rồi! Còn chuyện làm ăn, thì đợi sau khi cơm nước no nê rồi lại bàn tiếp…”