Chương 855: Tiên đan! Mở Bảo rương!

“Ngô huynh hẳn là biết, Lý An đến từ Đạo môn!”

“Đối với những dược vật của Đạo thương, trong tay ta cũng có chuẩn bị sẵn một chút.”

Hắn cười nhàn nhạt, đưa đan dược qua.

Viên ‘đan dược’ này thoạt nhìn rất nhỏ bé, tầm thường.

Thế nhưng phía trên lại mơ hồ hiện ra đạo vận!

Cộng thêm ‘đá ngộ đạo’ vốn có của kí túc xá, cộng minh đạo vận, ba người mơ hồ có thể nhận thấy được phía trên đan dược có hư ảnh của Thần thú, vô cùng thần dị!

Sắc mặt Ngô Trì khẽ động, hai tay nhận lấy đan dược, nghiêm mặt nói: “Đa tạ.”

“Hắc, ta chính là thích tích cách sảng khoái này của ngươi, không cần khách sáo!”

Đào Thái Chi vỗ tay một cái, trên mặt tràn đầy ý cười.

“Cũng đa tạ Thái Chi huynh.”

Ngô Trì cười cười, nhìn về phía đan dược ở trong tay.

…..

‘Đan dược Ngũ Hoa Trọc Nhãn’

Chủng loại: Đan dược.

Phẩm chất: Màu vàng Truyền thuyết.

Đẳng cấp: Cấp 200.

Công năng: Không phục Đạo thương!

Giới thiệu: Vật do Đan tiên của Đạo môn Lý thị tỉ mỉ chuẩn bị, công hiệu thuần tuý không đan độc, chính là cực phẩm trong đan dược.

…..

“Tiên đan.”

Ngô Trì ngưng trọng mà nhìn qua Lý An, cũng không khách sáo, trực tiếp dùng đan dược.

Viên ‘đan dược’ này vào trong miệng liền tan ra, trong phút chốc liên fhoá thành một ‘khí độ đan hà’, nước văng khắp toàn thân!

Chỉ trong một cái hít thở, ‘Đạo thương’ ở trên người của Ngô Trì cũng đều biến mất, da thịt khôi phục, cả người đều ‘rực rỡ hẳn lên’!

“Thoáng cái liền khôi phục, không hổ là tiên đan!”

Đào Thái Chi cũng ở bên cạnh nhìn vào, không nhịn được mà phồng má lên, đẩy cánh tay của Lý An,

“Lý An huynh, cũng không thấy ngươi cho ta một viên.”

“Ngươi có ‘Đạo’ của nhập môn sao?”

Lý An trợn mắt liếc nhìn hắn, Đào Thái Chi hừ một tiếng, sắc mặt cũng kéo xuống.

Ba người của kí túc xá, đều là Thiên kiêu, thế nhưng Thiên kiêu cũng chia cao thấp, Đạo tử Lý An, nhập môn ‘Đại độn Ngũ Hành’, người đứng đầu Ngô Trì, nhập môn ‘Đạo của Âm Dương’!

Đừng nói là lần này, nhìn qua mười năm này, hai người cũng chính là Thiên tài tuyệt đỉnh!

Đạo, cũng không phải là những thứ như Ý cảnh hay Lĩnh vực.

Ý cảnh và Lĩnh vực mặc dù gian nan, nhưng theo thời gian trôi qua thì sẽ có thể đạt được.

Thế nhưng còn Đạo, đa phần mọi người là cả đời, hay cho dù là ngàn vạn năm, cũng chưa chắc có thể sờ đến, càng không nói đến là nhập môn, thậm chí là tiến xa hơn một bước!

Đây không phải là nói đùa, thời đại Lãnh chúa toàn dân, Thần tiên có vô cùng vô tận, thế nhưng trong số các Thần tiên, lại có bao nhiêu người có thể ngồi trên đạo mà tiến?

Có vị Đại năng từng nói, là người thì cầu Tiên, Tiên nhân lại cầu đạo!

"Đúng thật là rất thoải mái!"

Ngô Trì thở phào một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân đều ấm áp lên, sự thoải mái không thể nói ra được.

Viên Tiên đan này, là vật chỉ dùng được một lần, vô cùng hiệu quả!

Thế nhưng suy nghĩ thì cũng phải, Đạo thương không phải là các loại như Trớ chú, Đan dược có thể khôi phục Đạo thương, không phải Tiên đan thì không thể.

Hơn nữa, Tiên đan của Đạo môn, e rằng không phải là Thần tiên phổ thông!

Trong lòng Ngô Trì chuyển động, hỏi: "Lý huynh, có phải là có lời muốn nói hay không?"

"Không có."

Lý An lắc đầu, cười nhạt một tiếng: "Nếu như Ngô huynh đã không sao rồi, vậy thì ta và Thái Chi tiếp tục chơi cờ đây."

Nói xong, hắn khôi phục lại bàn cờ, vỗ lên cánh tay của Đào Thái Chi, người phía sau bĩu môi, tiếp tục đối cờ với Lý An.

Nhìn thấy thế, Ngô Trì mỉm cười một tiếng, ngồi ở bên cạnh lặng lẽ nhìn lấy.

Ngồi ở bên trên 'đá ngộ đạo', tâm tình của hắn trong sáng, cả người giống như là đắm chìm vào trong ao nước lạnh như băng, vô cùng bình tĩnh.

Trong cảm giác của hắn, Lý An đúng thật là không có bắt cứ 'ý tứ gì khác'!

Tặng cho Ngô Trì một viên Tiên đan, giống như là mời hắn ăn quả táo vậy, bình thường, không có gì lạ.

Một lát sau, hai người nhìn nhau nói vài câu, sau đó Ngô Trì cảm thấy vô vị, trực tiếp tiến vào trong Lãnh địa!

Nhìn theo hắn rời đi, Đào Thái Chi cười hắc hắc, chớp mắt nói: "Lý huynh thậy là bất công!"

Lý An trợn mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt di chuyển, nhìn về phía giường của Ngô Trì.

"Đạo thương."

"Hắn quả nhiên là mạnh hơn ta."

.....

'Thành Thái Âm', đã khôi phục tường hòa!

'Giáng lâm chính thức' hiện nay đã là một năm một lần, thời gian một năm, đủ để cho 'Thành Thái Âm' hóa toàn bộ thu hoạch thành của mình.

Trên 'Quảng trường tu luyện', có rất nhiều Binh sĩ đang luyện võ.

Cũng có người vây quanh ở bên ngoài, đang xem Giả Nghênh Xuân mở rương.

Nhị nha đầu giống như là đang 'kỹ năng ưu tú', đứng chắp tay, lanh lảnh mở miệng: "Tám ban ngàn tay chân, chín lấy muôn phương tròn!"

Nói xong, có Văn khí cuộn trào mãnh liệt mà ra, hoá thành từng bàn tay to, mở ra số lượng lớn các Bảo rương!

Ánh sáng của 'Bảo Khố Càn Khôn' không ngừng bay đến, hoặc là mang Bảo rương đến, hoặc là cuốn thu hoạch đi, ánh sáng không ngừng, trên sân giống như là tăng thêm 'hiệu ứng đặc biệt', vô cùng xinh đẹp!

Giả Nghênh Xuân mặc áo màu xanh, quần dài nhu y, trang điểm 'tiểu thư khuê các', có chút giống với hán phục của Đại Minh.

Đáng tiếc, cho dù có mặc quần áo nho nhã đoan trang như thế nào đi chăng nữa, thì trên người của tiểu mỹ nhân hoạt bát đáng yêu này cũng xem như là 'gặp tai vạ'.

Dáng vẻ của nàng đắc ý, khiến cho chúng nữ xung quanh đều buồn cười.

Ngô Trì mới vừa đến cũng không nhịn được mà cười một tiếng, ánh mắt di chuyển, trực tiếp không một tiếng động mà bay lên, sau đó nhảy đến!

Tốc độ của hắn cực nhanh, chưa đợi Giả Nghênh Xuân kịp phản ứng lại, liền bay đến phía trước người của nàng!

Một khắc sau, trường kiếm tùy thân ra khỏi vỏ, 'tăng' một tiếng, đánh lên trên khuôn mặt của nàng.

Giả Nghênh Xuân cả kinh, lập tức nhìn thấy trường kiếm, lại nhìn về phía Ngô Trì, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy ý cười.

"Công tử!"

"Nhị tiểu thư dương dương tự đắc, đang làm cái gì thế?"

Ngô Trì cười cười, Giả Nghênh Xuân hừ hừ một tiếng, cầm lấy trường kiếm, trả lời: "Không có chuyện gì làm, nên mở Bảo rương cho công tử!"

"Yo, vậy ta còn phải cảm ơn ngươi nữa!"

Ngô Trì cười cười, đôi mắt xinh đẹp của Giả Nghênh Xuân di chuyển, khiêu khích nói: "Công tử đánh đến một trận, ta vừa mở Bảo rương, vừa đánh với ngươi!"

"Khẩu khí thật là lớn! Không giáo huấn ngươi một trận là không được!"

Ngô Trì nhìn ngó xung quanh, đã có rất nhiều người đến đây vây xem.

Hắn cũng không sợ thiếu đối thủ, trực tiếp ném trường kiếm ra, đánh về phía Nhị tiểu thư!

Giả Nghênh Xuân đã có chuẩn bị từ lâu, liên tục bước nhẹ nhàng, cơ thể vừa xoay, há mồm cắn lấy chuôi kiếm.

Ngô Trì cười một tiếng, vừa dùng lực, trường kiếm đẩy về phía trước.

"Ô ô--!"

Giả Nghênh Xuân mở to hai mắt, vội vàng lùi lại phía sau mấy bước, rồi lại giết lên!

Trên sân, ánh kiếm trong lúc nhất thời giống như là ảnh vậy, kéo dài không dứt.

Thế nhưng Nhị nha đầu chung quy vẫn không phải là đối thủ của Ngô Trì, mấy trăm kiếm ngắn ngủi, nàng đã thua trận, chỉ có thể chủ động chịu đòn.

Vừa mở Bảo rương, Ngô Trì vừa luyện kiếm ở trong 'Quảng trường tu luyện'!

Bên này có rất nhiều người, hắn một mình đã đủ để giữ quan ải, lấy một địch vạn, hoàn toàn không giả!

Ánh kiếm bắt đầu khởi động, từng bộ từng bộ kiếm pháp, vừa động là ngàn kiếm, khiến cho từng tiểu mỹ nhân đều cúi đầu nhận thua.

Tám tiếng sau, cuối cùng cũng đã mở hết Bảo rương.