Chương 862: Nhân cơ hội học tập

‘Thiên cung Vân Triện’, có phương pháp nội cảnh, ẩn chứa hàng ngàn hàng vạn cung điện.

Mỗi một người, đều có thể tự do thiết kế ở cung điện của mình!

Ngô Trì bước ra một bước, tiến vào cung điện của ‘Mộc Linh Nhi’, mắt nhìn thấy là một mảnh trắng xoá.

“Tuyết lớn đấy trời, là mùa đông sao.”

Hàn phong lạnh thấu xương, nhưng thể chất của Ngô Trì cường hãn, sao lại e ngại gió tuyết bình thường cơ chứ.

Hắn giẫm đạp ở trong đống tuyết, ngó nhìn bốn phía, thưởng thức phong cảnh xung quanh.

Cung điện cổ phong liên miên, hoa lệ giống như Hoàng cung Vương triều.

Dưới đèn lồng lưu ly màu đỏ soi sáng, bên trong cung điện hiện ra có chút thần bí.

Bên ngoài cung điện, có mấy cây hoa mai, buộc vòng quanh một bộ quyển tranh ‘mai tuyết’ ở trong đất tuyết lạnh lẽo, mỹ sắc xinh đẹp.

Xoạt xoạt--!

Ngô Trì giẫm ra một con đường tuyết ở trong tuyết, đi vào trong cung điện.

Nhiệt độ ở bên ngoài và bên trong cung điện chợt thay đổi.

Bên ngoài khí trời lạnh lẽo, bên trong lại ấm áp như mùa xuân.

Cả người Ngô Trì run lên một cái, hoá những hoa tuyết, giọt nước ở trên người thành hơi nước, dưới sự vận chuyển của linh lực, trong thời gian ngắn liền làm xong tất cả, khí sương màu trắng từ từ bay lên.

Hắn đi vào bên trong, rất nhanh thì đã cảm giác được vị trí của Mộc Linh Nhi.

Ở bên kia, còn có hai người!

“Chắc là hai tỷ muội Cố gia!”

Ngô Trì mỉm cười, sải bước tiến vào.

Trong một gian phòng ngủ, ba cô gái đang ngồi dưới đất, phía trước là máy tính.

Mộc Linh Nhi đã làm vợ người khác, buộc một kiểu tóc phu nhân, thoạt nhìn hơi lộ ra vẻ trưởng thành, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo vẫn mang theo nụ cười thuần khiết, thoáng chốc liền khiến cho khí chất của nàng giảm xuống.

Ở bên cạnh, Cố Phán Nhi và Cố Hề Nhi đang ngòi ở bên, tò mò mà nhìn vào.

“Cộc cộc cộc--!”

Mộc Linh Nhi đang chơi game một máy, lúc đang đánh bàn phím, âm thanh thanh thuý vang lên.

Ba người vô cùng chăm chú, thậm chí ngay cả tiếng bước chân của Ngô Trì cũng đều không chú ý đến.

Trong lòng Ngô Trì cười cười, vận chuyển linh lực, không một tiếng động mà đi đến.

Lúc đi đến gần, hắn bỗng nhiên rút trường kiếm tuỳ thân ra, ‘đập’ lên trên đầu của Mộc Linh Nhi.

Khẽ động này của hắn, khiến cho ba cô gái giật nảy mình, Cố Phán Nhi và Cố Hề Nhi nhìn thấy là Ngô Trì, vội vàng hô lên, đôi mắt xinh đẹp lại không nhịn được mà nhìn về phía trường kiếm của Ngô Trì.

Mà Mộc Linh Nhi đang chơi game, bị chuyện này hù doạ một cái, nhân vật trò chơi liền bị Boss đánh chết.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng phồng lên, nhìn thấy trường kiếm ở trên đầu, đã hiểu được là ai.

Dù sao thì cũng đã luyện kiếm nhiều lần như thế, Mộc Linh Nhi nhớ rõ dáng dấp trường kiếm của Ngô Trì.

Nàng quay đầu lại, tức giận nói: “Công tử, đều tại ngươi, ải này ta không qua được.”

“Làm lại thôi!”

Ngô Trì cười hắc hắc, cũng không thèm để ý đến.

Đôi mắt to của Mộc Linh Nhi hiện lên một tia giảo hoạt, bỗng nhiên há mồm ra, cắn trường kiếm.

Nàng chính là Anh hùng Thần thoại duy nhất trong ‘Thành Thái Âm’, một hàm răng ngà có thể cắn nát hợp kim.

Một lần dùng sức này trực tiếp khiến cho trường kiếm của Ngô Trì khẽ run lên.

Nhưng Ngô Trì là Lãnh chúa, thuộc tính đương nhiên là càng bá đạo hơn, đương nhiên sẽ không xuất hiện cảnh tượng trư kiếm gảy rách.

Thế nhưng một phát cắn này của nàng, đúng thật là khiến cho lòng của Ngô Trì cả kinh.

“Nha đầu, muốn cắn đứt kiếm của ta sao, ngươi phải bồi thường cho ta!”

Khuôn mặt của Ngô Trì đen lại, Mộc Linh Nhi cắn trường kiếm, cười hắc hắc nói: “Có thể gãy rồi trọng sinh, hơn nữa công tử biết Thuật Khôi Phục, sợ cái gì chứ!”

Nghe thấy vậy, Ngô Trì đang muốn mở miệng, Cố Phán Nhi ở một bên lại lạnh lùng mở miệng: “Ba ngày không đánh!”

“Nhảy lên mái nhà lật ngói!”

Cố Hề Nhi hì hì mở miệng, hai tiểu Loli kẻ xướng người hoạ, nghiễm nhiên là đang ‘đổ thêm dầu vào lửa’, nghe thấy âm thanh chuông bạc này, trong lòng Ngô Trì nóng lên, nghĩ đến các nàng đang ở đây, trực tiếp rút trường kiếm ra, đâm về phía Mộc Linh Nhi.

Cô gái cả kinh, nhưng cũng không kịp nói, nhảy lên một cái, cố gắng phản kháng.

Hai người luyện kiếm cũng không phải là một hai lần, đương nhiên là có thể nắm chắc phạm vi.

Trong một tấc vuông, kiếm quang vũ động, linh lực vẩy ra, thậm chí ngay cả quần áo cũng bị kiếm khí xé nát!

“Tỷ tỷ, mau lùi lại phía sau!”

Cố Hề Nhi kinh ngạc, vội vàng lùi lại mấy bước.

Ánh mắt của Cố Phán Nhi khẽ động, cũng lùi về phía sau.

Đây là lần đầu tiên các nàng xem Ngô Trì diễn luyện kiếm pháp ở cự ly gần, đây cũng là một lần kinh nghiệm khó có được.

Có thể nhân cơ hội mà học tập một chút!

Hắc hắc--!

Ánh kiếm sắc bén, tiếng xé gió thỉnh thoảng lại vang lên, hai người chiến đấu kịch liệt..

Xuất ra mỗi một loại kiếm pháp, khiến cho hai tiểu Loli đang xem không thể nhìn kịp.

Khoảng nửa tiếng trôi qua, lúc này Mộc Linh Nhi mới chịu thua, trực tiếp ngã xuống trên đống quần áo bị xé nát của mình, ra sức mà hít thở mấy cái.

“Công tử giống như là muốn giết người vậy.”

Đôi mắt xinh đẹp của nàng hiện lên tia mê hoạch, khuôn mặt nhỏ tràn đầy sáng bóng.

“Thực lực của ngươi đã tiến bộ hơn rất nhiều, đã là cấp 40 rồi sao?”

Ngô Trì đứng đó, mỉm cười một tiếng, có thể nhìn ra được, đánh bại Mộc Linh Nhi hắn cũng còn lại không ít sức lực.

Mộc Linh Nhi ừm một tiếng, hừ hừ nói: “Công tử, ta đã là cấp 41 rồi, lúc này ngươi mới hỏi đến!”

“Cấp 41 rồi hả? Cái chức nghiệp cuối cùng thì sao, tại sao lại không tìm ta?”

Ngô Trì ngẩn ra, Mộc Linh Nhi lắc đầu, giải thích: “Ta đã tìm kiếm ở bên trong hai cái ‘Bảo Khố Càn Khôn’, chứng minh chuyển chức màu vàng vốn là còn thiếu, cũng không có món thích hợp với ta!”

“Không có món thích hợp vậy thì cũng không gấp.”

Ngô Trì gật đầu.

Thuộc tính và trưởng thành của Anh hùng Thần thoại vô cùng khủng bố, nhưng thăng cấp cũng vô cùng chậm!

Nếu như không có Kỳ vật cực phẩm như ‘Hồng Tú Cầu’, vậy thì để cho Mộc Linh Nhi lên đến cấp 40, ít nhất cũng phải mấy năm.

Đương nhiên, đây là tình huống không tiêu tốn Nguyên thạch thế giới.

Nếu như Ngô Trì ném toàn bộ Nguyên thạch thế giới lên trên người của Mộc Linh Nhi, vậy thì khoảng chừng nửa năm là được.

“Ngươi cần như thế nào?”

Ngô Trì hỏi.

Mộc Linh Nhi chỉ hơi trầm ngâm, mở miệng nói: “Ta thích hợp với hệ Mộc, hệ Triệu hoán, hệ Hoả, nhưng ba cái chức nghiệp lúc trước đều là hệ triệu hoán và hệ Mộc, vậy nên Lửa của Nguyên Sơ vẫn không có cách nào Lĩnh ngộ.”

“Công tử, chuyển chức mà cấp 40 thôn phệ, ta muốn một cái hệ Hoả!”

Nghe thấy vậy, Ngô Trì gật gật, mở miệng nói: “Được, ta sẽ để ý.”

“Thế nhưng, ngươi chắc chắn là có liên quan đến nghề nghiệp thôn phệ, nên Lửa của Nguyên Sơ mới không có cách nào nhập môn sao?”

Ngô Trì nheo mắt lại, khuôn mặt của cô gái đỏ ửng lên, lúng túng nói: “Chuyện này sao… chắc chắn mà! Quá ảo diệu, ta chỉ cần vừa đi cảm ngộ, là liền muốn ngủ!”

“Nha đầu lười biếng!”

Ngô Trì gõ lên đầu của nàng, dở khóc dở cười.

Rõ ràng là Anh hùng Thần thoại, lại lười đến mức này, nếu như bị những Anh hùng cả đời đều không thể dính vào Thần thoại kia biết được, nói không chừng sẽ đố kỵ đến thổ huyết mất.