Chương 865: Dã tâm của Bảo Thoa

“Thời gian bảy ngày, ngược lại cũng có thể nghĩ cách một chút.”

Ngô Trì hơi trầm ngâm.

Lúc này, Lâm Đại Ngọc và một nhóm Anh hùng bay đến, báo cáo lại tình hình của các nàng.

“Công tử, mọi người đều không có chuyện gì, chỉ là cảm thấy lạnh giá mà thôi.”

“Khả Khanh muội muội chế tạo hoả diễm, cũng không thể xua tan đi sự lạnh giá được.”

“Thế nhưng sự lạnh giá này cũng không đến mức khiến người khác tử vong, chỉ là có hơi khó chịu!”

“Trong thành cũng không hỗn loạn, các Binh sĩ đều đã nhận ra được sự lạnh giá, cũng không có ai bị thương, hoặc là dị dạng!”

…..

Chúng nữ oanh oanh yến yến giải thích rõ ràng tình hình với Ngô Trì.

Ngô Trì khẽ gật đầu.

Lúc này, Phan Kim Liên chạy đến, vẫy tay về phía của Ngô Trì.

Ngô Trì vội vàng bay xuống, Phan cô nương thở hổn hển vài cái, lúc này mới mở miệng nói: “Công tử, ngươi có cảm nhận được hay không, sự lạnh giá ở bên ngoài, hình như là một thứ thống khổ và vô cùng đau thương!”

“Thống khổ? Vô cùng đau thương?”

Ngô Trì nhướng mày lên, cắt ‘Lực lượng Anh hùng’ thành ‘Phan Kim Liên’, quả nhiên là sau khi nhận được Mị lực siêu phàm, hắn liền cảm nhận được ‘thống khổ’ và ‘vô cùng đau thương’ ở bên ngoài dưới sự dẫn đường của Vận mệnh!

Là thế giới đang khóc sao?

Tuyết lớn vô biên ở bên ngoài kia, chắc không phải là nước mắt của Thế giới đó chứ!

“Vừa nói như thế, ta cũng mơ hồ cảm giác được như vậy.”

Mộc Linh Nhi bay đến, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự kinh ngạc.

“Ừm, Thế giới này, tình huống rất phức tạp, chúng ta chỉ có thời gian bảy ngày!”

Ngô Trì suy nghĩ một chút, sau khi nhìn thấy chúng nữ đi đến đây, liền giải thích một chút những thông tin cơ sở đã nhận được.

Nghe xong, đám người đều có chú trầm tư.

"Công tử, vậy mục tiêu của chúng ta, là sau bảy ngày, liên tục chém giết cùng với Vong Linh sao?"

"Thứ nhất, bảo đảm bản thân an toàn, thứ hai, giết chết Vong Linh, thu hoạch đầy đủ công tích!"

Doanh Tử Yên trầm giọng lên tiếng.

Ánh mắt của Tiết Bảo Thoa sáng lên, cười nói: "Tử Yên muội muội bố cục nhỏ rồi, tại sao không thử triệt để giải quyết triều dâng Vong Linh trong vòng một tháng luôn?"

Nghe thấy vậy, chúng nữ cả kinh, đều có chút ngạc nhiên mà nhìn về phía Tiết Bảo Thoa.

Đôi mày thanh tú của Lâm Đại Ngọc hơi nhíu lại, lên tiếng nói: "Triều dâng Vong Linh lần trước đã khiến cho toàn bộ chúng Thần của Thế giới này tử vong, một Thế giới kỳ ảo huyền huyễn có thể có ý thức tự chủ, Thần chỉ sinh ra không thể yếu đến mức như thế, triều dâng Vong Linh chỉ càng đáng sợ hơn mà thôi!"

"Đại Ngọc chớ vội."

Tiết cô nương lắc đầu, trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười tinh xảo động lòng người.

Sau đó, nàng trầm ngâm nói: "Chỉ xét từ sức chiến đấu, giải quyết Triều dâng Vong Linh gần như là không có khả năng."

"Thế nhưng, Triều dâng Vong Linh đến Thế giới này như thế nào? Cửa truyền tống? Trận pháp? Thông đạo không gian?"

"Tìm được lí do, chưa chắc là không có cơ hội!"

Tiết Bảo Thoa rất to gan!

Thế nhưng có sao nói vậy, ý tưởng của nàng cũng có một chút khả năng!

Mà nếu như thành công, thì phần thưởng của Ý thức thế giới tất nhiên sẽ trên một cấp bậc, phẩm chất Thần thoại cũng không phải là không có khả năng!

Dù sao, đây là phần thưởng của việc cứu vớt một Thế giới! Đôi mắt của chúng nữ cũng không khỏi lộ ra ánh sáng, ai nấy đều nóng lòng muốn thử.

Nhìn thấy dáng vẻ rục rịch manh động của các nàng, Ngô Trì có chút dở khóc dở cười. "Được rồi, mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng là được, còn có bảy ngày mà."

"Thời gian bảy ngày này, chúng ta vừa thu thập tin tức, vừa chuẩn bị sẵn sàng!"

Ngô Trì chỉ hơi trầm ngâm, nói ra ý nghĩ của mình.

Chúng nữ đương nhiên là không có dị nghị gì!

Sau đó, các nàng cẩn thận thí nghiệm một chút, sau khi xác định hoa tuyết ở bên ngoài không có nguy hiểm gì, lúc này mới phái người đi ra ngoài điều tra.

Trong đêm tối, hắc ám có mặt ở khắp mọi nơi.

Nhưng thuộc tính của mỗi một người của 'Thành Thái Âm' đều vô cùng cao, tầng thứ sinh mệnh đã thuế biến các nàng đến tình trạng này, không có bất kỳ độ khoa nào khi nhìn trong ban đêm.

Huống chi, những người đi ra ngoài điều tra còn là Binh chủng 'Hòe Yêu Thái Âm', trong tay có 'Vũ trang Chí Thánh', hóa thành hình thái U Ảnh, vô cùng an toàn!

Một đêm trôi qua, theo buổi sáng sớm đến, ánh nắng từ trên trời chiếu xuống từng chùm từng chùm! Tầng mây trở nên mỏng manh, một vòng mặt trăng hiển lộ ra thân hình.

Trên tường mây, Ngô Trì sắp xếp lại những thông tin mà các tiểu đội đã lấy được.

Chỗ này không phải là Hư không vô tận, tất cả các Binh sĩ thông minh mà tận dụng máy móc khoa học kỹ thuật, chế tạo tình huống xung quanh thành một 'mô hình bản đồ 3D'!

'Thành Thái Âm' ở một khu vực có địa hình phức tạp, hố trời, khe rãnh, sơn cốc, rừng rậm mạch núi, ao đầm đất trũng đều có hết!

Xem xét chỉnh thể, chỗ này giống như đã từng là một chiến trường!

Có lẽ trước đây là một bình nguyên lớn, kết quả sinh sôi bị đánh thành địa hình khe rãnh vạn đạo, theo thời gian trôi qua, lúc này mới trở nên phức tạp.

Chuyện thú vị là, bên ngoài năm trăm mét, lại có một thành thị to lớn!

"Nhân loại, Tinh linh, Người thú đều có cả, giống như là một tòa thành thị lộn xộn khổng lồ, nhân khẩu ít nhất cũng có trăm vạn!"

"Dù sao cũng là Thế giới kỳ ảo huyền huyễn, thành thị trăm vạn nhân khẩu cũng là bình thường."

"Thực lực của sinh linh ở bên trong như thế nào?"

Ngô Trì quay đầu lại hỏi một câu, ở bên cạnh, một bóng dáng yêu kiều đứng nghiêm trên mặt đất, cơ thể có lồi có lõm được chiếc váy dài màu trắng bao bọc lấy, lộ ra độ cong hoàn mỹ, da thịt của nàng trắng nõn, mái tóc dài vén lên, dùng một cây trâm ngọc cài lại, lộ ra tú lệ động lòng người.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo mang theo màu sắc thánh khiết, giống như một vị Bồ tát giáng thế.

Mỹ nhân này, đương nhiên là Diệu Ngọc.

Âm thanh của nàng nhỏ nhẹ, dịu dàng nói: “Căn cứ vào những lời nói mà các Binh sĩ đã điều tra được, trong cả thành thị đều không cảm nhận được sinh linh nguy hiểm.”

“Nhưng suy nghĩ đến tình huống có sinh linh ẩn giấu thực lực.”

“Toà thành thị đó, chắc cũng không nguy hiểm lắm.”

Diệu Ngọc khẽ lắc đầu.

“Ừm, xung quanh thì sao?”

Ngô Trì gật đầu.

“Không có nguy hiểm, ngược lại là có rất nhiều dã thú và ma thú.”

Diệu Ngọc lại lên tiếng.

Khu vực này không có quái vật thực lực cường đại gì, càng không nói đến giết cũng chưa chắc có Bảo rương kích sát.

Ngô Trì hơi trầm ngâm, lên tiếng nói: “Nếu như thế, đến thành thị đó xem thử một chút.”

“Đề phòng lỡ như, ta sẽ tự mình xuất thủ.”

Dụ--!

Tầng mây phá không, ‘Thành Thái Âm’ bị đại trận bao phủ, vờn quanh ‘Tiên Vân Ngũ Sắc’ và ‘Tiên Mây Gân Đấu’, bay thẳng lên trên cao, bay về phía năm trăm mét bên ngoài thành.

Trên bầu trời cũng không có nguy hiểm, không có quái vật hư không gì, hoặc là các loại Cự Long chặn đường, ngược lại cũng thông đường.

Ngô Trì đứng ở trên tường mây, bao quát thế giới ở phía dưới, cùng với các mỹ nhân thưởng thức cảnh đẹp.

“Đáng tiếc, bảy ngày sau…”

“Những cảnh đẹp này căn bản là không thể nhìn thấy nữa.”