Chương 845: Trái tim của Ngọc Phi

Trước cửa 'Tế đàn Thiên mệnh', chúng nữ mới vừa mở mệnh cách ra đang nói chuyện ở đây!

Ví dụ như Mộ Dung Lục Vận, Phương Mân cùng với Trần Hương Nhi đang vây chung ở một chỗ, những Anh hùng còn lại cũng tụ ba tụ năm, vô cùng hưng phấn.

Bạch Uyển Nhi dựa vào tường, Bạch Vân Nhi hiện lên, hai tiểu mỹ nhân một lớn một nhỏ đang phân tích mệnh cách đã mở ra của Bạch Uyển Nhi!

"Bạch Di, mệnh cách này của ta có liên quan đến máu, có lẽ có thể học tập một chút bí pháp Huyết đạo."

Bạch Uyển Nhi nóng lòng muốn thử, lực lượng đến từ 'Mệnh cách màu vàng', khiến cho nàng vô cùng hưng phấn!

Hơn nữa, lần trước cũng đã có quan hệ với Ngô Trì rồi, mỗi ngày Bạch Uyển Nhi đều đốn ngộ, đẳng cấp thăng vô cùng nhanh!

Tự nhiên, thực lực mỗi ngày một đoạn!

Bỗng nhiên, một cô gái chạy vội vàng ra, thu hút ánh mắt của chúng nữ.

Hiển nhiên, chính là Mộc Linh Nhi!

Vị 'Anh hùng Thần thoại' duy nhất này, đương nhiên là mọi người đều biết.

Chỉ là lúc này, Mộc Linh Nhi đã không còn vẻ nghịch ngợm như bình thường, tự mình lẩm bẩm những câu kì lạ như 'Ta đang nằm mơ', 'Không thể nào', 'Ta mới là Thần thoại Nhất thải', chạy ra ngoài.

Những người khác chào hỏi với nàng, nàng cũng không nghe thấy.

Giống như, là bị đả kích gì đó...

Đám người đang tò mò, Ngô Trì và Trần Thiên Âm đi ra.

Trên khuôn mặt của Ngô Trì mang theo nụ cười, vừa nhìn đã là biết rất vui vẻ.

Trần Thiên Âm hơi lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng không lộ ra bất cứ màu sắc kích động hay là hưng phấn gì.

Bước đi mềm mại, giống như là Tiên Hồ.

"Công tử!"

"Công tử!"

.....

Chúng nữ vội vàng hành lễ!

Ngô Trì vẫy vẫy tay, cười nói: "Mọi người có thể tự động tản đi rồi, làm quen với mệnh cách."

"Vâng!"

Chúng nữ đáp lại một tiếng, tự mình tản đi.

Ngô Trì nhìn về phía Trần Thiên Âm, cười nói: "Đi chung với nhau một lát?"

"Ừm."

Trần Thiên Âm ừ một tiếng.

Hai người thuận theo đường mà đi ra bên ngoài, nhưng không có mục đích, chỉ là đi dạo.

'Thành Thái Âm' của ngày hôm nay cũng không hề nhỏ!

Bên trong thành thông suốt bốn phía, có đủ các loại Kiến trúc, xem như một tòa 'Thành nhỏ'.

Trên đường đi, Trần Thiên Âm nhìn qua Ngô Trì một chút, có chút nghi ngờ.

Lúc mới vừa quen biết, Ngô Trì đã trực tiếp ôm lấy nàng, mặc dù không làm chuyện gì ngoài giới hạn, nhưng mục đích cũng rất rõ ràng.

Nhưng hôm nay lại quy củ lễ độ, khiến cho nàng trong lúc nhất thời không thể nào thích ứng được.

Sau khi thân chết đạo tiêu tán, Trần Thiên Âm được triệu hoán mà đến, thực ra trong lòng đã có chuẩn bị rồi.

Trái phải chẳng qua là chết thêm một lần nữa, nếu như không có chỗ dung thân, nàng tình nguyện tự bạo Chân Linh, không vào luân hồi.

Thế nhưng... cho dù là Ngô Trì hay là 'Thành Thái Âm', tất cả đều tốt hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của nàng.

Cuộc sống trong khoảng thời gian này, vô cùng theo ý thích, thoải mái.

Không lạnh lẽo như trên Tinh Thái Âm, cũng không phức tạp như Thiên Đình.

Còn về ước muốn của Ngô Trì....

Mặc dù nàng không có kinh nghiệm về phương diện này, nhưng dù sao thì cũng đã từng là Tiên nhân, đương nhiên là nhìn ra được.

Bởi vậy, trong lòng Trần Thiên Âm ít nhiều cũng có chút do dự.

Nhưng mỗi một ngày trôi qua, Trần Thiên Âm đã có ý nghĩ rồi.

.....

Đi rồi lại đi, Ngô Trì cũng đã nhận ra ánh mắt của tiểu mỹ nhân.

Không khỏi quay đầu lại, cười nói: "Sao thế?"

"Không có gì."

Trần Thiên Âm lắc đầu, suy nghĩ một chút, chủ động giơ tay bắt lấy bàn tay lớn của Ngô Trì.

Bàn tay nhỏ của Tiên nữ giống như là ngọc mềm vậy, khiến cho Ngô Trì ngạc nhiên, nhìn về phía nàng.

Tiểu mỹ nhân quay đầu đi, gò má hiện lên tia ửng đỏ nhàn nhạt.

Ngô Trì cười cười, quả quyết nắm chặt lấy tay của nàng.

Trên đường đi, Ngô Trì hỏi: "Thiên Âm, mệnh cách phẩm chất Nhất thải của ngươi là duy nhất ở trong thành Thái Âm, cần phải khai phát thật tốt, 'Tiên thể Thái Âm' kia vô cùng tốt!"

"Ừm, ta cũng cảm thấy như thế!"

Trần Thiên Âm gật đầu, thở dài nói: "Đây là một cơ thể vô cùng thuần túy, gần như là phù hợp hoàn mỹ với Lực lượng của Thành Thái Âm, chỉ là còn đợi khai phát, ta cần một chút thời gian."

"Ngươi chắc chắn là có thể làm được!"

Ngô Trì có chút tự tin, nói rằng: "Trước đây ngươi chính là Thiên quan 'Hằng Nga', chủ của cung Quảng Hàn!"

"Ừm."

Trần Thiên Âm mỉm cười, cũng không khiêm tốn.

Về phương diện lực lượng của Thành Thái Âm, nàng đúng thật xem như là 'chuyên nghiệp đối khẩu', độ khó gần như là không.

Chỉ là... cái tên 'Ngọc Phi' này, khiến cho nàng có chút ngượng ngùng.

Do dự một chút, Trần Thiên Âm nhỏ tiếng nói: "Ta... ta cũng gọi ngươi là công tử nha."

"Hả? Sao cũng được."

Ngô Trì cũng không để ý.

Nhưng lập tức, hắn liền nhận ra được ý tứ ở trong này.

Ngô Trì lập tức quay đầu lại, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía nàng.

Trần Thiên Âm đánh bạo, trên khuôn mặt tinh xảo mang theo chút ngượng ngùng.

"Công tử..."

"Hay lắm! Gọi thêm một lần nữa!"

Trong lòng Ngô Trì vui vẻ, Trần Thiên Âm hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, nhẹ giọng nói: "Công tử~!"

"Tiếp tục!"

"Công tử! Công tử!"

"Tiếp tục!"

.....

Giọng nói thần tiên dễ nghe vang ở bên tai, hai người đi đến 'Thiên Quan Vân Triện'.

Trần Thiên Âm cầm lấy góc áo, có chút căng thẳng, bên trên dung nhan tuyệt mỹ mang theo chút mờ mịt nhàn nhạt.

"Nói đến, ta cũng chưa từng nhìn thấy thiết kế Cung điện của ngươi!"

Ngô Trì nhìn về phía nàng, dịu dàng nói: "Không biết...."

"Được."

Trần Thiên Âm dịu dàng nhìn qua hắn, cỗ vẻ đẹp dịu dàng này, thiếu chút nữa là khiến cho khớp xương của Ngô Trì đều mềm nhũn cả ra.

Một khắc sau, hai người đi vào bên trong cung điện...