Chương 850: Một đêm thay đổi

“Bên ngoài, chẳng lẽ là hoàn cảnh một loại giống như Virus hoặc là khí độc!?”

Ngô Trì nhớ lại trước đây mình đã từng nhìn thấy ở trong sách vở, có chút trầm ngâm.

Ở Hư không vô tận, tình huống gì cũng đều có thể gặp, vậy nên Ngô Trì cũng không ngạc nhiên gì khi nhìn thấy độ bền của ‘Tiên Vân Ngũ Sắc’ đang giảng xuống.

Chuyện này cũng không tính là hiếm thấy!

Ở khắp nơi của Hư không vô tận đều là thế giới đã từng huỷ diệt, thế giới đều đã huỷ diệt, đương nhiên là nguy cơ đáng sợ gì cũng đều có thể tồn lưu.

Ví dụ như trước đây Ngô Trì đã gặp, quái vật sương mù dày đặc, Quỷ Ảnh cao gầy, Tà Thần giáng lâm…

“Mở ra!”

Ngô Trì phất tay, ‘Đại trận Ngũ Hành Huyễn Diệt’ bành trướng ra, bao trùm toàn bộ Lãnh địa ở trong đó!

Đối với cấp 45 mà nói, thực ra thì đẳng cấp của ‘Đại trận Ngũ Hành Huyễn Diệt’ đã có chút quá thấp, nhưng uy năng của bản thân đặt ở nơi này, ngăn cản thứ kì quái ở bên ngoài, ngược lại cũng không khó.

Rất nhanh, độ bền của ‘Tiên Vân Ngũ Sắc’ đã không giảm xuống nữa.

Áp lực của ‘Đại trận Ngũ Hành Huyễn Diệt’ không lớn, bổ sung một chút điểm tồn kho là có thể tiếp tục sử dụng rất lâu.

Ở trên tường mây, Ngô Trì nhìn ra, đô thị hiện đại ở bên dưới hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng cũng không có bao nhiêu phế tích, những kiến trúc kia thoạt nhìn đều rất hoàn hảo!

Ở trên đường, cũng có thể nhìn thấy rất nhiều xe cộ.

Thứ không có duy nhất… chính là con người!

Hoặc có lẽ là, sinh linh!

Một thế giới không có sinh linh, vừa phồn hoa vừa mê người, nhưng cũng hiện ra vô cùng tĩnh mịch.

Ít nhất… đối với Ngô Trì mà nói, đô thị ở phía dưới có chút đáng sợ.

“Công tử!”

Tần Khả Khanh đi đến.

Mở ’Thiên nhãn’ ra, nàng cũng đã nhận ra vài thứ, trầm giọng nói: “Bên ngoài hình như là có chút quỷ dị.”

“Ừm, phân phó xuống, nói mọi người không nên gấp gáp!”

Ngô Trì gật đầu, lại nói tiếp: “Thế giới này, dường như là tồn tại một loại lực lượng ăn mòn!”

“Được!”

Mỹ nhân dịu dàng cười cười, bước bộ mà rời khỏi chỗ này.

Trong ‘Thành Thái Âm’, các Anh hùng vốn dĩ đều rất kích động, ai nấy đều xoa tay.

Từng quân đội cũng đều là vận sức chờ phát động, nắm chặt vũ khí, đã chuẩn bị xong các kỹ năng.

Dù sao mà nói, cũng là một bầu không khí trước trận chiến!

Thế nhưng sau khi ‘Thành Thái Âm’ giáng lâm, cũng không trực tiếp gặp phải quái vật chiến đấu, mà là hoàn cảnh quỷ dị.

Đương nhiên… cũng không thể lỗ mãng!

Theo mệnh lệnh của Ngô Trì hạ xuống, chúng nữ cũng đều tỉnh táo lại, ai nấy đều tản đi.

“Công tử, có cần sắp xếp một vài ‘Hoè Yêu Thái Âm’ ra ngoài hay không?”

Diệu Ngọc thấp giọng lên tiếng.

Ngô Trì nhíu mày lại, chưa kịp trả lời.

Lâm Đại Ngọc lắc đầu nói: “Diệu Ngọc cô nương, chuyện này chắc chắn là không được. Dù sao thì Linh Nhi cũng là Anh hùng Thần Thoại, lại tinh thông với Triệu hoán, Thụ tinh mới vừa được thuận tay triệu hoán kia, có thể tương đương với một Quái vật hư không đẳng cấp Tinh anh!”

“Ngay cả lớp thịt dầy của Quái vật hư không cũng không chịu nổi bao lâu, huống chi là binh sĩ của Thành Thái Âm!”

Nghe thấy vậy, Diệu Ngọc chép miệng một cái, bất lực nói: “Được rồi.”

“Thế nhưng, ta có thể đi ra ngoài xem thử!”

Lâm muội muội nóng lòng muốn thử, nhìn về phía Ngô Trì.

Người phía sau sắc mặt tối sầm, trực tiếp đánh vào đầu của Lâm muội muội một cái, tức giận nói: “Đừng có tìm đường chết!”

Nói xong, hắn nhìn về phía bầu trời, sắc mặt nghi ngờ.

Ban đêm tối mờ, ánh trăng ở trên trời có một vòng sáng.

Chuyện này rõ ràng rất bình thường…

Thế nhưng Ngô Trì có một loại cảm giác, mặt trăng này rất đáng sợ!

Rất nguy hiểm!

“Ở trên cao quan sát bốn phía một chút, cẩn thận vẫn hơn!”

Ngô Trì suy tư một chút, phân phó xuống dưới.

Lâm Đại Ngọc cũng không dám tranh luận, lên tiếng, dẫn theo chúng nữ tản đi.

Ánh trăng như nước, sáng tỏ hoa lệ.

Ngô Trì đứng ở đầu tường, ánh măt hơi nheo lại.

“Vật kia…”

“Là ánh trăng thật sao?”

…..

Ngày hôm sau!

Sáng sớm!

Thỏ ngọc lặn về phía Tây, Kim điểu dâng lên từ phía Đông, ánh sáng màu vàng vung ra bốn phía.

Ở Hư không vô tận, ‘mặt trời lên mặt trăng xuống’ cũng không hiếm thấy, mặt trời cũng chỉ là một cái Hằng tinh, mặt trăng thì càng không cần phải nói rồi.

Thế nhưng ở Thế giới Thần thoại, mặt trời là sinh linh Thần thoại, mặt trăng cũng là như thế, vậy thì không phải một viên Tinh Thần phổ thông là có thể khái quát được.

Bên trong Vạn giới Chư thiên, rất nhiều Thế giới đều có mặt trăng và mặt trời, mỗi một nơi đều không giống nhau.

Cho đến hôm nay, cũng đều không có một kết luận chuẩn bị nào.

Có người suy đoán rằng ‘Mặt trời’ và ‘Mặt trăng’ đã ngưng tụ thành pháp tắc, thế giới chắc chắn phải có, có người suy đoán rằng ‘Mặt trời’ và ‘Mặt trăng’ đã từng vó Đại năng Vô thượng siêu thoát vạn giới, vạn giới huy hoàng, nghìn tỉ hình chiếu!

Cũng có người suy đoán rằng Vạn giới đều là từ một thế giới mà chia ra, vậy nên đều rất giống nhau.

…..

Trong ‘Thiên cung Vân Triệt’, Ngô Trì đột nhiên thức dậy, sắc mặt hơi giật mình.

“’Đại trận Ngũ Hành Huyễn Diệt’ hình như là không còn tiêu hao nữa?”

“Áp lực ở bên ngoài… không còn nữa!”

Trong lòng Ngô Trì lẩm bẩm.

Trần Thiên Âm ở bên cạnh mơ hồ mở mắt ra, có chút lười biếng mà nói: “Công tử, mới vừa ngủ liền thức dậy sao?”

“Ngươi nghỉ ngơi trước đi.”

Ngô Trì dịu dàng lên tiếng, giúp nàng đắp kín chăn, sau đó đứng dậy mặc quần áo tử tế, rời khỏi ‘Thiên cung Vân Triệt’.

Ánh mắt của Trần Thiên Âm mơ hồ, nhưng bản thân đã rất mệt mỏi, cũng không hỏi nhiều nữa, ngọt ngào mà ngủ thiếp đi.

Bên trên tường mây, đã có các Binh sĩ dậy sớm trấn thủ.

Sắp xếp của Ngô Trì ngày hôm qua, các nàng đương nhiên là sẽ không phớt lờ, ai nấy đều căng thẳng mà nhìn ra bên ngoài!

Ngô Trì vừa bay qua bên này, rất nhiều Binh sĩ đều lập tức chắp tay hành lễ.

“Vương thượng! Chào buổi sáng!”

“Chủ nhân, buổi sáng tốt lành!”

“Vương thượng vạn an!”

…..

Từng tiểu mỹ nhân đều oanh thanh yến ngữ, tâm tình của Ngô Trì cũng đã tốt hơn một chút, mỉm cười, đáp lễ lại.

Lúc này, một vị Tần nữ đi lên phía trước, cung kính nói: “Vương thượng, ở phía dưới, có dị dạng!”

“Ồ? Có biến hoá sao?”

Ánh mắt của Ngô Trì khẽ động, trực tiếp theo Tần nữ đi đến bên tường nhìn xuống!

Chỉ nhìn thấy phía dưới ánh mặt trời, đô thị lớn phồn hoa, náo nhiệt không gì sánh được!

Trong đô thị, dòng người không dứt, tiếng xe vang lên, tiếng người, âm thanh của các loại tạo vật cơ giới hiện đại…

Hỗn loạn, huyên náo!

“Trong một đêm, lại thay đổi lớn như thế sao?”

Ngô Trì kinh ngạc, hỏi: “Thay đổi khi nào?”

“Chính là mới vừa lúc nãy, ánh nắng vừa chiếu xuống!”

Sắc mặt của Tần nữ nghiêm túc.

Một đêm này, đương nhiên là các Binh sĩ thay phiên nhau trấn thủ, toàn bộ thay đổi đều được các nàng để ở trong mắt.

Ngô Trì gật đầu, vung tay lên, ‘Đại trận Ngũ Hành Huyễn Diệt’ rút về một ít!

Nhưng lần này, độ bền của ‘Tiên Vân Ngũ Sắc’ hoàn toàn không có biến hoá gì!