Chương 840: Cá của tâm linh! Thiên sứ trong mâm!

"Quần Tinh, sẽ chúc phúc ngươi!"

Trần Hỏa Vũ cười cười lên tiếng, rất có lễ mạo, hơn nữa dường như hiểu được phong tục của Hạ quốc.

Ngô Trì ngược lại cũng không cảm thấy kì lạ, đối phương chắc chắn là có mục đích riêng, không trực tiếp bàn giao dịch mới là bình thường.

Thế nhưng...

"Lời nói này của ngươi, là người Hạ quốc?"

Ngô Trì chau mày lại.

Trần Hỏa Vũ mỉm cười một tiếng, giải thích nói: "Phụ thân của ta là người Hạ quốc, mẫu thân là người Dalits, vậy nên ta họ Trần, hiểu rõ về Hạ quốc."

Nghe thấy vậy, Ngô Trì liền hiểu được.

Trần Hỏa Vũ không phải là người Hạ quốc, chỉ có một người phụ thân là Hạ quốc mà thôi.

"Vậy không biết..."

Ngô Trì vừa muốn mở miệng hỏi mục đích của đối phương, Trần Hỏa Vũ khẽ lắc đầu, nói: "Yến hội bắt đầu rồi."

Nói xong, nàng vỗ vỗ tay.

Mấy vị Thiên sứ có khuôn mặt xinh đẹp đi ra, bưng 'mâm bạc', phân biệt đặt ở trước mặt của hai người.

Sau đó, Thiên sứ mỹ lệ đứng ở phía sau.

Mùi thơm nhàn nhạt của cơ thể bay đến, vô cùng dễ ngửi.

Ngô Trì nhướng mày, tâm thần sạch sẽ, nhìn về phía chiếc mâm.

"Mỹ thực không thể tệ bạc, phụ thân ta thường nói ở Hạ quốc, mỹ thực chính là chuyện lớn."

"Đương nhiên, ta đã chuẩn bị mỹ thực rất lâu."

Trần Hỏa Vũ mỉm cười một tiếng, kéo miếng vải ở trên mâm bạc lên.

Một khắc sau, nhìn thấy rõ thứ ở bên trong, đồng tử của Ngô Trì co rụt lại.

Ở trong mâm, lại là từng 'người' nho nhỏ, đang kêu rên thảm thiết, thậm chí có người còn đang quỳ cầu xin tha thứ, không ngừng khóc lóc kể lể cái gì đó!

Hắn chau mày lại, vội vàng xốc chiếc khăn của mình ra.

Quả nhiên, ở trong mâm, cũng là một 'người' nho nhỏ, hoảng sợ la lên, sắc mặt sợ hãi!

"Chuyện này?"

Ngô Trì nhìn về phía Trần Hỏa Vũ, sắc mặt bắt đầu nghiêm túc.

Người phía sau xoa xoa chiếc sừng, giải thích: "Ở biển đỏ thẫm, có một loại cá tên là 'Kẻ che đậy tâm linh', bọn chúng không có thủ đoạn công kích, nhưng lại rất am hiểu chạy trốn, có thể ngụy trang thành các loại sinh linh, che đậy tâm linh!"

"Kỹ năng Tâm linh, cách điều tra tinh thần bình thường không thể nào khám phá ra được, chỉ có thể dùng trái tim của mình để cảm nhận, thì mới có thể nhìn thấu sương mù dày đặc, nhìn thấy sự thật."

Ngô Trì không phải là đứa trẻ, đương nhiên sẽ không nhìn thấy cái gì đó thì liền hô to gọi nhỏ, yên lặng mà nghe đối phương giải thích xong.

Ở Thời đại Lãnh chúa Toàn dân, mọi người đều tiếp xúc đến Vạn giới Chư thiên, thiên kì bách quái, cái gì cần có thì cũng đều có.

Vì vậy, theo như lời nói của Trần Hỏa Vũ, cũng có độ có thể tin nhất định.

Thế nhưng, Ngô Trì cũng không tin toàn bộ, nhìn một chút 'người' ở trong mâm, lặng lẽ mở 'Thiên nhãn' ra!

Quả nhiên, dưới 'Thiên nhãn', không hề nhìn ra bất cứ thông tin gì của những 'người' này.

Hắn lại thử dùng tâm linh để đi cảm nhận, lúc bắt đầu còn không có bất cứ thu hoạch gì, thế nhưng cảm giác xâm nhập vào, rất nhanh liền 'xuyên qua mây mù dày đặc', nhìn thấy con cá nhỏ đặc biệt đã bị nấy nướng xong ở trong mâm!

"Đúng thật là cá..."

Ngô Trì nheo mắt lại, vận chuyển toàn bộ 'Hoàng Đế pháp' cộng thêm 'Thần thể Thiên hỏa' ở trong cơ thể, xác nhận bản thân không hề bị quấy nhiễu.

Dưới phạm vi tầm nhìn của tâm linh, 'con cá nhỏ' này tản ra một cỗ lực lượng siêu phàm, ảnh hưởng đến bốn phía!

Phải biết rằng, con cá này đã chết rồi, đã bị nấu thành thức ăn, thế nhưng lại còn thừa lại cỗ lực lượng đáng sợ như thế.

Có thể tưởng tượng được, con cá này lúc còn sống sẽ có lực lượng đáng sợ như thế nào!

'Không có thủ đoạn công kích' ở trong miệng của Trần Hỏa Vũ, e rằng chỉ là so sánh với bản thân nàng mà thôi!

"Đây là lực lượng thanh tú, hay là đang mê hoặc ta?"

Ngô Trì chau mày lại.

Lúc này, Trần Hỏa Vũ cầm một đôi đũa lên, gắp 'người' lên, bỏ vào trong cái miệng xinh đẹp.

'Người' kia khóc oa oa lên, vừa khóc vừa la, cuối cùng bị một nhai cắn nát, Trần Hỏa Vũ khẽ mỉm cười mà nhai lấy.

Ngô Trì sởn tóc gáy, thoáng cái liền mất khẩu vị.

Dưới hai phạm vi tầm nhìn, là hai cảnh tượng.

Dưới một cái tầm nhìn, là Trần Hỏa Vũ ăn tươi nuốt sống người, dưới một cái tầm nhìn, nàng chỉ là ăn một miếng thịt cá mà thôi!

Ngô Trì có chút đau đầu, rất lâu cũng không thể cầm đũa lên được.

"Tại sao các hạ lại không ăn? Chẳng lẽ là không thích sao?"

Trần Hỏa Vũ cười cười mở miệng, giọng nói êm dịu.

Ngô Trì lắc đầu, thản nhiên nói: "Ăn không trôi, bỏ đi."

"Các hạ rất thẳng thắn."

Trần Hỏa Vũ vui vẻ hớn hở, dùng khăn vải bố mà lau miệng, vung tay một cái.

"Nếu như khách đã không thích, vậy thì bưng xuống đi, bưng món khác lên!"

"Vâng!"

Hai Thiên sứ xinh đẹp vội vàng bưng mâm rời đi.

Tràng diện, đột nhiên yên tĩnh lại.

Trần Hỏa Vũ vẫn mỉm cười, không nhìn ra có bất cứ thần sắc gì.

Trong lòng Ngô Trì khẽ động đậy, có chút không hiểu nổi tâm tư của người kia.

Qua một lúc sau, tiếng bước chân vang lên, hai vị Thiên sứ kia đã quay lại.

Không phải... là ba vị Thiên sứ!

Chỉ là, người Thiên sứ thứ ba đang nằm trên bàn thức ăn!

Giống như những Thiên sứ khác, vị Thiên sứ cũng mỹ lệ thuần khiết như thế, nàng có mái tóc dài màu trắng, đôi mắt màu vàng, da thịt trắng nõn vô song!

Thế nhưng, hai tròng mắt của nàng đều vô thần, trên người không một mảnh vải mà nằm đó, bên trên cơ thể trắng nõn, lại có từng món đồ ăn!

Thịt dê, thịt bò, thịt heo, còn có các loại rau thông thường như rau xanh, cải trắng...

Ở trên chiếc eo nhỏ nhắn của nàng, còn có một bình rượu nho!

"Là một người sống!"

Ngô Trì rất ngạc nhiên!

Lúc này, một luồng hương vị truyền đến, hương thơm thuần hậu, khiến cho vị giác của người khác mở rộng ra.

"Món ăn thứ hai."

Trần Hỏa Vũ chống tay lên trên gò má, khẽ cười nói: "Mời các hạ dùng món."