Chương 846: Như thế này cũng không tệ

'Thiên Quan Vân Triệt' đã lên đến cấp 45!

Tòa cung điện cổ kính này, sau khi dùng đạo cụ thần kỳ để cải tạo, đã trở thành một món kiến trúc cấp 'bí bảo'.

Sở hữu không gian chồng chất, công năng điều tiết bốn mùa..., mặc dù nói chỉ là 'tác phẩm thú vị' của một vị Đạo quân, thế nhưng Đại năng như Đạo quân, hơi ra tay một chút, là có thể biến nơi ở bình thường trở thành nơi ở cực phẩm như 'Thiên cung Vân Triện'!

Mỗi người một không gian không phải là vấn đề, hơn nữa lớn nhỏ như thường, hoàn cảnh, phong cách kiến trúc, đều có thể tự mình khống chế!

Như đám người Lâm Đại Ngọc, cung điện của mỗi một người đều khác nhau, Ngô Trì mỗi ngày mỗi đêm đều ghé qua từng cung điện, luôn có thể có thu hoạch mới.

Dựa theo sự lý giải của hắn, cung điện của Trần Thiên Âm có thể chính là loại thanh u, tuyệt mỹ của 'cung Quảng Hàn'.

Thế nhưng...

Sau khi đi vào, Ngô Trì phát hiện bản thân đã đoán sai rồi.

Cung điện của Trần Thiên Âm, vô cùng đơn giản!

Trong cung điện cổ phong, không có trang trí đặc biệt gì, không có các loại 'tuyết lớn đầy trời', 'hương hoa quế bay', 'hoa anh đào trải đường' gì cả, chỉ là một Cung điện rất bình thường mà thôi!

So sánh với cung điện của các mỹ nhân khác, cung điện của nàng chỉ có thể xem là 'phòng phôi liệu'!

"Hả, chỗ của ngươi không có thiết kế sao?"

Ngô Trì tò mò mà nhìn qua Trần Thiên Âm, người phía sau lắc đầu, thấp giọng nói: "Lười."

"???"

Sắc mặt Ngô Trì kinh ngạc, ngạc nhiên nói: "Đại Tiên nữ của chúng ta, thế mà lại là một con quỷ lười?"

"Phiền phức, không muốn làm..."

Nàng cứ nói, bản thân cũng đã xấu hổ luôn rồi, khuôn mặt lại đỏ hơn một chút.

Phong thái tuyệt mỹ như thế, khiến cho cả người của Ngô Trì đều nóng rực lên.

Thậm chí ngay cả bàn chân của hắn cũng đều mền nhũn ra rồi, cả người đều có một loại cảm giác 'lâng lâng muốn bay lên trời'.

"Có cơ hội, ta giúp ngươi thiết kế một cái."

"Cung Quảng Hàn là như thế nào? Chỗ mà trước đây ngươi từng sinh sống."

Ngô Trì hỏi một câu.

Trong trí nhớ của hắn, cho dù là ở Thế giới Thần thoại nào, nhưng phàm là cung điện của Tiên nhân, thì nhất định sẽ là cảnh tượng cực kì Tiên khí, vô cùng xinh đẹp, vô cùng huyền huyễn.

Trần Thiên Âm mím môi lại, suy tư một lát, nói: "Tinh của Thái Âm vô cùng hoang vu, nhưng có Hạch Tinh Thái Âm, trong địa mạch có đạo vận, trải rộng toàn bộ Tinh cầu."

"Vậy nên, ta..."

Tiểu mỹ nhân nhỏ tiếng nói về phủ đệ trước đây của mình.

Nằm ngoài dự liệu của Ngô Trì.

'Lười' của nàng không phải là nói đùa, 'cung Quảng Hàn' lại chỉ là một căn phòng nhỏ!

Nếu như không phải là quy củ của 'Thiên Đình', thì có lẽ ngay cả tấm bảng hiệu 'cung Quảng Hàn' Trần Thiên Âm cũng không muốn làm.

Nhỏ đến cực điểm, cũng lười đến cực điểm!

Chuyện này khiến cho Ngô Trì mở rộng tầm mắt, cũng cảm thấy vô cùng kì lạ.

Mỹ nhân tuyệt thế đủ để khiến cho cả Thiên đô đều đố kị, lại là một người mắc bệnh lười, thậm chí còn có thể tính là một 'trạch nữ'!

Quá vô lí rồi!

.....

Đi vào bên trong phòng ngủ, tất cả đều là đơn giản như thế.

Trái tim của Ngô Trì đập thình thịch lên, có chút khô miệng.

Nhưng hắn không chuẩn bị uống trà hay uống rượu...

"Ta... ta không biết."

Trần Thiên Âm cũng có chút căng thẳng, nhỏ tiếng nói một câu.

Ngô Trì mỉm cười, mở miệng nói: "Không sao, ta dạy cho ngươi."

"Được."

Tiểu mỹ nhân cúi đầu xuống.

Lúc này, tất cả đều không nằm trong lời nói.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng mặt đất.

Một bộ quần áo bỗng nhiên rơi xuống, tản ra sáng bóng nhàn nhạt dưới ánh mặt trời.

Kim Ô đông đề, Nguyệt thỏ tai ngâm.

.....

Mặt trời mọc phía Đông lặn phía Tây, chính là ngày đêm thay đổi, âm dương giao hội.

Một đêm như thế trôi qua, lại là một đêm, lại là một đêm.

.....

Đầy đủ chín ngày, kèm theo tia nắng mặt trời đầu tiên, Ngô Trì lúc này mới tỉnh dậy.

Hắn xoa xoa chiếc mũi, ánh mắt mông lung mà nhìn xung quanh.

Bên cạnh, Trần Thiên Âm vẫn còn đang ngủ say.

Những sợi tóc đen che mất nửa gương mặt, khuôn mặt trắng nõn lúc này hơi lộ ra phong vận, khiến cho Ngô Trì mê muội.

Hắn nhìn mấy lần, vội vàng cưỡng chế bản thân tỉnh táo lại, dời ánh mắt đi.

"Hằng Nga..."

"Chính là Đổng Vĩnh, không bằng ta!"

Ngô Trì suy nghĩ miên man, cảm nhận được hương thơm như ngọc ở trong lòng ngực, liền không suy nghĩ nữa.

Nếu như có thể, hắn không ra ngoài một năm hai năm nữa cũng đều được!

Nhưng chuyện này cũng khiến cho Ngô Trì suy nghĩ lại, hắn không thể hoang phí thời gian như thế được.

"Nhân lúc nàng đang ngủ say, ta có thể..."

Ngô Trì suy nghĩ một lát, lấy được quyền hạn của Cung điện này, bắt đầu thiết kế!

Cẩn thận từng li từng tí mà bước xuống giường, Ngô Trì rời khỏi 'Thiên cung Vân Triện'.

Hắn chuẩn bị ăn ngon một bữa, bồi bổ cơ thể một chút.

Khổ cực chín ngày chín đêm, nếu như hắn còn là người bình thường, thì đã đột tử từ lâu rồi.

.....

Giữa trưa!

Trần Thiên Âm mơ mơ màng màng tỉnh dậy, nhìn bốn phía xung quanh, đã không còn một bóng người nào.

Trong lòng nàng lại có chút buồn man mác, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều.

Ngồi dậy, kéo tấm chăn mỏng ra, để lộ ra cơ thể trắng nõn, giống như là một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc vô cùng cẩn thận, hoàn mỹ không có một tì vết, không một tấc nào mà không đẹp, không một chỗ nào mà không kinh động lòng người.

Ánh nắng buổi trưa xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong, chiếu xuống trên người nàng, giống như ánh nắng màu vàng đều ‘phai mờ ảm đạm’, toàn bộ mị lực đều bị áp chế.

Trần Thiên Âm hít sâu một hơi, ngó nhìn bốn phía, đã nhìn thấy phòng ngủ của mình trở nên lớn hơn.

Vốn là phòng ngủ đơn giản thông thường, bây giờ đã rộng rãi hơn rất nhiều.

Bàn vuông, bốn chiếc ghế, bức tranh, bình sứ, bình phong…

Có tủ quần áo to lớn, bên trong có từng bộ đồ hoa lệ, có một chiếc kệ dài, phía trên để từng miếng ngọc bội, còn có chiết phiến, ngọc đái…

Mỗi một hình dạng, đều được lựa chọn tinh xảo!

Trong chốc lát, Trần Thiên Âm giống như là nhìn thấy cảnh tợng có người nào đó đang trầm tư suy nghĩ, sau đó lấy đồ trưng bày lên.

Nàng không khỏi mỉm cười, trong lòng vô cùng ấm áp.

“Như thế này…”

“Cũng không tệ.”