Chương 859: Văn minh và Thế giới

Khuôn mặt của cô gái này tinh xảo, cũng xem như là một mỹ nữ, mặc dù không bằng những mỹ nhân ở trong Lãnh địa của Ngô Trì, nhưng ở trong thế tục cũng xem như là khó gặp.

Nàng tên là Từ Thanh Thanh, cũng đến từ Trái đất, chỉ là ở một thành thị khác mà thôi.

Những thứ mà nàng nói, chính là một vài thông tin cơ sở tăng cấp của ‘Lãnh địa’.

Muốn thăng cấp một Lãnh địa thành ‘Thế giới’, thô bạo không não mà bành trướng, đương nhiên chính là hạ hạ cách.

Có thể làm như thế, nhưng vô cùng khó khăn!

Thời đại Lãnh chúa toàn dân, từng vị tiền bối đèu dùng cách của mình mà đi ra từng con đường, thí nghiệm vô số loại khả năng, tạo ra từng Thần thoại.

Sương mù dày đặc ở con đường phía trước bị phá vỡ, vô số lựa chọn đặt ở trước mặt, các Lãnh chúa đương nhiên sẽ không tự mình làm lung tung.

Có rất nhiều cách thức, nhiều mặt để tăng cấp Lãnh địa!

Ví dụ như Lãnh địa Ma pháp, có thể đi con đường ‘Tín ngưỡng thành Thần’, hoá Lãnh địa thành Thần Quốc, trở thành đất của Thần chỉ, thậm chí sau này trở thành Thần Vương, có thể hoá Lãnh địa thành một ‘Vũ trụ Chư thần’.

Ví dụ như Lãnh địa Tiên Vực, có thể đi con đường ‘ba mươi ba Trọng Thiên’, hoá Lãnh địa thành hai giới, không người cách xa.

Ví dụ như Lãnh địa Vương triều chiến tranh, có thể đi ‘Vũ trụ Tiền Triều’, sáng tạo ra một hướng không có Thượng Tiên.

‘Đời sau’ của Thời đại Chư vị Lãnh chúa, bọn họ hạnh phúc, bởi vì có rất nhiều lựa chọn.

Mà mỗi một lựa chọn, đều là do không biết đã có bao nhiêu vị tiền bối dùng máu và lửa để thăm dò ra, mỗi một lựa chọn đều gần như là hoàn mỹ, có cơ sở bền chắc, hạn chế nhỏ, tương lai rộng lớn!

Ở cổ đại, vì để tìm kiếm những con đường này, mỗi một điều đều có vô số các Lãnh chúa hoá thành xương khô!

“Ta chuẩn bị đi con đường Lấy Lực Chứng Đạo!”

Hứa Giáp cười hắc hắc, sắc mặt mong chờ.

“Mục tiêu của ta là Thần thánh bất tử.”

Hứa Chân hơi trầm ngâm, tính cách của hai huynh đệ này hoàn toàn tương phản, ca ca hết sức cẩn thận, còn đệ đệ lại huênh hoang lỗ mãng!

“Còn ngươi, Ngô Ngữ?”

Từ Thanh Thanh quay đầu lại, nhìn về phía Ngô Trì.

Người phía sau hơi trầm ngâm, nói: “Tiên Vực.”

“Tiên Vực cũng có rất nhiều loại đó, ví dụ như con đường Thiên đình, ví dụ như Bí cảnh Động Trời!”

Từ Thanh Thanh cười cười, nói ra: “Mục tiêu của ta là Mộng cảnh Phỉ thuý, Đạo của Tự nhiên!”

“Cũng không tệ.”

Mấy người nói chuyện một lúc, cuối cùng đã đến chỗ sâu của rừng đá!

Nơi giảng bài của ‘Từ Bán tiên’ không giống với lần trước, lần này, có những cây trụ đã bị cắt đứt, trở thành ‘ghế đá’, cung cấp cho sinh viên ngồi.

Mấy người Ngô Trì tìm một góc rồi ngồi xuống, vừa nói chuyện phiếm vừa chờ đợi.

Không lâu sau, ‘Từ Bán tiên’ đạp ánh sáng mà đến, còn buồn ngủ mà nhìn xung quanh, trực tiếp ngồi xuống, hắng giọng nói: “Những thứ mà hôm nay giảng chính là một vài tin tức cơ bản về Vạn giới Chư thiên, Văn minh, và thế giới!”

“Mọi người đều biết Hư không vô tận, chắc chắn là cũng đã nghe đồn qua Hư không vô tận chính là phần mộ của Thế giới!”

“Tin rằng, rất nhiều người đều tán thành suy nghĩ này!”

Nghe thấy vậy, có rất nhiều học tử đều gật đầu.

Từ Bán tiên lại nói: “Vậy thì, Thế giới là bị huỷ diệt như thế nào? Từng cái Thế giới lại đồng thời xuất hiện như thế nào, giữa Thế giới và Thế giới, Văn minh và Văn minh có liên hệ gì?”

“Xin chư vị hãy yên lặng mà lắng nghe, Từ mỗ-- đạo đến…”

“Bắt đầu nói từ Thế giới, Vạn giới Chư thiên này…”

….

Từ Bán tiên giảng bài có một loại lực lượng thần bí, có thể khiến cho người ta chuyên chú, thậm chí là lĩnh hội!

Hơn nữa, ở bên trong ‘Rừng đá Tróc Nguyệt’, theo Từ Bán tiên giảng lại những tri thức khác nhau, rừng đá hội diễn ra những cảnh tượng khác nhau!

Có Vũ trụ vô ngân, vũ trụ đại bạo phát, vũ trụ bị huỷ diệt, có ngày tận thế của thế giới, có thế giới được sinh ra, có sinh mệnh đại bạo phát…

Sự sống mới, và huỷ diệt!

Thế giới có rất nhiều biến hoá, khiến cho các sinh viên kinh ngạc mà hô lên không thôi, chìm đắm ở trong đó.

Đây cũng không phải là như kiểu điện ảnh, mà là có thể khiến cho người khác trải nghiệm chân thực, độ chân thật vượt xa cả ‘giả thuyết trên mạng’ và ‘vũ trụ hư cấu’.

Ngô Trì tận mắt nhìn thấy sự sa đoạ của một thế giới, thậm chí có thể cảm giác được tiếng bi thương của cực kì bi ai và thế giới.

Giảng xong Thế giới, Từ Bán tiên lại giảng về Văn minh, từ trong đó, Ngô Trì biết được tên gọi của Thế giới này.

Không ngoài dự liệu—‘Thế giới Lãnh chúa’!

Thực ra, ở những Thế giới khác, trong dị tộc, cũng có Lãnh chúa.

Nhưng cơ bản đều là được truyền đến từ những thiết kế của Lãnh chúa trước đây, không giống với ‘Thời đại Lãnh chúa toàn dân’ của Thế giới Lãnh chúa.

Đương nhiên, từng cái Văn minh, từng cái Thế giới đều có ma sát.

Không có khả năng đều là bạn tốt, huynh đệ tốt…

Quan hệ giữa Văn minh và Văn minh, còn phức tạp hơn vô số lần so với giữa quốc gia và quốc gia ở kiếp trước.

Trong ‘Thế giới Lãnh chúa’, địa cầu là Tinh tổ.

Nhìn từ bổn nguyên của Tinh cầu lên trên, chỉ là một tinh cầu bình thường, nhưng thân phận hiển quý, vậy nên vẫn luôn rất được xem trọng.

Dùng kiếp trước để so sánh, thì chính là một người có thân phận ‘Kinh thành’!

Ngô Trì sinh ra ở Trái đất, xem như là ‘dính phúc khí’.

Hạ quốc, chính là một trong những bá chủ của ‘Thế giới Lãnh chúa’, thâm sâu không thể lường được.

Trừ chuyện đó ra, Từ Bán tiên còn nói một vài thông tin ngoài định mức, ví dụ như Chiến trường Chư Thiên, ví dụ như chiến tranh Văn minh.

…..

Hai giờ chiều!

“Hôm nay dừng ở đây!”

Từ Bán tiên bỗng nhiên dừng lại, hoá thành một đạo ánh sáng rồi biến mất.

Các sinh viên đều bừng tỉnh lại, cũng không nhịn được mà lộ ra vẻ thán phục.

Ngô Trì bên này cũng giống như thế, sắc mặt của bốn người đều chấn động.

“Từ lão quái lần này cũng thật là hào phóng, thế mà lại sử sụng Lực lượng của Pháp tắc, để cho chúng ta tự mình lĩnh hội sự sinh ra và sự huỷ diệt của Vũ trụ!”

“Lúc nãy, còn có chiến tranh giữa Vũ trụ Tiên hiệp và Vũ trụ khoa học kỹ thuật, thật là kích thích!”

Sắc mặt của Hứa Giáp kích động, liên tục mở miệng, Hứa Chân vội vàng vỗ vào đầu của hắn, trầm giọng nói: “Tôn kính lão sư một chút, nếu như bị Từ Bán tiên nghe thấy thì ngươi phiền phức lớn rồi.”

“Cắt, tốt xấu gì thì cũng là Bán tiên, không có hẹp hòi như thế đâu.”

Hứa Giáp lẩm bẩm một câu, nhưng trong lòng cũng sợ hãi, âm thanh thoáng chốc liền nhỏ hơn rất nhiều.

Bán tiên, cũng không phải là danh xưng, mà là tượng trưng của thực lực, khoảng cách đến Tiên nhân chỉ còn một bước ngắn!

Thời đại Lãnh chúa Toàn dân, Tiên nhân cũng không phải là thuỷ hoá một bước mười thước của một vài Thế giới, mà là đại biểu cho trường sinh bất lão ‘một người một thế giới’, sự tồn tại của bất hủ!

Cho dù là Tiên nhân gì, thì cũng đều đã thoát khỏi sự hạn chế của tuổi thọ, thăng hoa cực hạn, tạo nên cảnh giới ‘trời đất già, ta không già’, ‘Vũ trụ mục nát, ta bất hủ’!

Đối lập mà nói, thực lực của Từ Bán tiên đương nhiên là khủng bố!

Dù cho ngăn cách cả vạn dặm, nói không chừng những lời nói của Hứa Giáp cũng đều sẽ bị hắn chú ý đến.

Đương nhiên, hắn cũng không để ý đến loại chuyện nhỏ như thế này…