Chương 866: Cứ điểm phồn hoa

‘Thành Thái Âm’ bay lượn ở trên trời, rất nhanh thì liền đến gần toà thành thị to lớn kia.

Dựa vào ưu thế thiên nhiên của ‘Tiên Vân Ngũ Sắc’ và ‘Tiên Mây Gân Đấu’, ‘Thành Thái Âm’ độn vào khung đỉnh trong mây, ẩn nấp lại.

Hơn nữa, kho thành thị khổng lồ bay lượn, cũng sẽ không dẫn đến các loại như là gió lớn hoặc là sấm vang, đây cũng là nhờ vào sự cường đại của ‘Tiên Mây Gân Đấu’.

Trên tường mây, cách vài dặm, Ngô Trì quan sát tình huống của toà thành thị lớn kia, sau đó liền sắp xếp xuống.

“Nhân khẩu của thành thị này rất nhiều, trên mặt nổi cũng không có gì có thể uy hiếp được cường giả của ta.”

“Nhưng ngầm trong tối cũng không ai biết được, vậy nên ta tự mình đến đó cảm nhận thì sẽ tốt hơn.”

Ngô Trì nhàn nhạt lên tiếng, chúng nữ nghe thấy vậy, đều nóng lòng muốn thử, hy vọng có thể đi cùng.

Nhưng suy nghĩ đến phương diện thiên phú, Ngô Trì lựa chọn Giả Tích Xuân.

Vị Cô gái của Cửu U ‘Bình thường không có gì lạ’ này, cho dù có đứng ở trong đám người, thì cảm giác tồn tại cũng sẽ không ngừng giảm bớt, lúc chúng nữ ở xung quanh bàn luận, cũng đều sẽ vô thức mà quên mất nàng, vô cùng cổ quái.

“Công tử!”

Giả Tích Xuân đi đến, cung kính lên tiếng.

Nàng vừa lên tiếng, lúc này chúng nữ mới nhìn ra được, ai nấy đều chớp chớp đôi mắt xinh đẹp.

“Cũng may, công tử có thể cắt Lực lượng Anh hùng, đi cùng với Tiếc Xuân, vô cùng thuận tiện!”

“Hơn nữa sau khi Tiếc Xuân thăng cấp, sách kỹ năng của ‘Cô gái của Cửu U’ cũng đã mở khoá mấy cái kỹ năng!”

Lâm Đại Ngọc gật đầu, lại trầm giọng nói: “Công tử, bọn ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chỉ cần công tử ra lệnh một tiếng, bọn ta lập tức sẽ xuất quân bay đi.”

“Không cần thiết phải kêu, đánh tiếng kêu giết!”

Ngô Trì lắc đầu, nhìn về phía Giả Tích Xuân, “Đi thôi.”

“Ừm!”

Giả Tích Xuân hít sâu một hơi, có chút căng thẳng mà đi đến bên cạnh Ngô Trì.

Đây là lần đầu tiên nàng phải tham gia hành động, ít nhiều cũng có chút bối rối.

Ngô Trì ôn hoà cười cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng.

Bàn tay của tiểu mỹ nhân trắng nõn mềm mại, nắm vô cùng thoải mái.

Giả Tích Xuân vốn là lạnh lùng trong trẻo, trên gò má lại lộ ra vẻ kinh ngạc, liếc nhìn qua Ngô Trì, nhưng thần thái của người phía sau lại tự nhiên, nàng mở miệng, nhưng vẫn là nuốt lời nói trở vào.

“Đi thôi!”

Ngô Trì nắm ở bên chiếc eo nhỏ của nàng, cắt ‘Lực lượng Anh hùng’ thành ‘Giả Tích Xuân’, sau đó nhảy xuống.

…..

Cứ điểm Agus!

Là một trong những thành lớn của biên giới Man Hoang, nơi đây đương nhiên là cực kỳ phồn hoa.

Nhân loại, Tinh Linh, Người thú, Thương nhân của các thành thị khác đều tụ tập đến đây, khiến cho chỗ này vô cùng náo nhiệt.

Cửa thành, lúc một đội thương nhân đi vào, mấy Vệ binh ở cửa thành cười hắc hắc, ngăn đội thương nhân lại, bàn tay lật một cái.

Mấy Vệ binh này cũng có nhân loại, cũng có người sói, mặc dù chủng tộc không đồng nhất, nhưng thời khắc này lại lộ ra vẻ mặt giống nhau như đúc.

Trong đội thương nhân có một phú thương trung niên mập mạp đi ra, cung kính đưa một túi da lên.

Người sói nắm túi da mà suy nghĩ một chút, thoả mãn gật đầu.

“Cũng được rồi.”

“Đi! Vào thành đi!”

Vệ binh nhân loại cười cười, vung tay lên, hai Vệ binh ở phía dưới lập tức lui lại.

Phú thương của đội thương nhân thở phào nhẹ nhõm, vội vàng vẫy tay, để cho người của đội thương nhân điều khiển xe ngựa đi vào.

Ở bên đường, lúc Ngô Trì và Giả Tích Xuân vừa bay xuống, liền nhìn thấy màn này.

“Công tử, hoàn toàn không nhìn thấy vẻ khẩn trương trước ngày tận thế của những người này.”

Đôi mi thanh tú của Giả Tích Xuân hơi nhíu lại, có chút nghi ngờ.

“Chẳng lẽ, bọn họ không biết chuyện Triều dâng Vong Linh sắp đến?”

“Có lẽ vậy!”

Ngô Trì gật đầu cười cười, cùng với Giả Tích Xuân đi đến.

Theo dòng người đi vào trong thành, hai người cũng không tránh không né, thản nhiên đi qua cửa thành.

Các Vệ binh vô cùng tham lam, trên cơ bản là nhìn thấy người có tiền đều sẽ ngăn cản lại, muốn một chút ‘lệ phí vào thành’, nhưng khi hai người Ngô Trì đi vào, bọn họ lại làm như không thấy, có tai như điếc.

Dù cho Ngô Trì có ‘nói lớn tiếng’, thì những người này cũng không hề có một chút cảm giác nào.

Ở bên trong thành có rất nhiều đường phố, xe ngựa và dòng người vô cùng dày đặc.

Hai người ngó nhìn bốn phía, có thể nhìn thấy một vài cảnh sắc kỳ lạ.

Mấy người thương nhân nhỏ mặc áo vải đang mạo hiểm mà cò kè giá cả với mấy tên người thú, ở trên Tửu lâu, có mấy người đầu trâu, đang uống rượu cùng với Tinh linh da màu lục, ở ven đường, có một người đầu trâi đang nắm một con ma thú, hiên ngang mà đi trên đường phố.

Đi dạo một vòng, thứ mà Ngô Trì có thể cảm nhận được là ‘bình yên’ và ‘phồn thịnh’, có thể nói là hoàn toàn không hớp với chuyện ‘Triều dâng Vong Linh’ sắp đến!

Chuyện này khiến cho hắn rất kinh ngạc, sinh linh của thế giới này, chẳng lẽ không hề có chút cảm giác nào đối với ‘Triều dâng Vong Linh’ sao?

“Chẳng lẽ Ý thức của Thế giới không nhắc nhở cho bọn họ sao?”

Ngô Trì đúng ở một cửa con phố, không nhịn được mà lên tiếng.

Giả Tích Xuân đang tò mò nhìn ngó xung quanh, nghe thấy âm thanh của Ngô Trì, vội vàng quay đầu lại, thanh thuý nói: “Công tử, chúng ta có thời gian bảy ngày, có cần nhắc nhở nhân loại của Thế giới này một chút hay không?”

“Có thể suy nghĩ đến, nhưng hiện tại đi xem xét tình hình một chút trước đã.”

Ngô Trì gật đầu, dẫn theo Giả Tích Xuân đi vào trong nội thành.

‘Cứ điểm Agus’ này chia thành nội thành và ngoại thành, ngoại thành tương đối khá lớn, chủ yếu là nơi ở của bình dân, thương nhân, đám dong binh…, có tư thành cao trăm mét bảo vệ.

Nội thành thì vô cùng xa hoa, cung điện màu trắng, tường thành ma pháp, trận ma pháp, cùng với từng toà Tháp pháp sư ở trong mây, chỗ này đương nhiên là nơi ở của các quý tộc.

Chuyện thú vị là, nội thành chia thành bốn khối, theo thứ tự là hạch tâm ‘Lâu đài’, chỗ ở của Thành chủ, còn ba khối khu vực chỗ ở khác theo thứ tự là Tinh linh, Nhân loại, Người thú.

Lối kiến trúc của ba chủng tộc không đồng nhất, phóng tầm nhìn qua, thoáng chốc là có thể phân biệt ra được.

Ngô Trì và Giả Tích Xuân giống như là đi vào chốn không người, một đường đi ngang qua, đám người Binh sĩ, Pháp sư, Chiên sĩ, Dong binh đều không chú ý đến bọn họ.

Giả Tích Xuân tò mò nhìn qua kiến trúc và sinh linh của phong cách Dị Vực, đôi mắt xinh đẹp khẽ nhúc nhích.

Ngô Trì đã tìm được cơ hội, liền mở ra Thần thông ‘Thiên nhãn’ ở trong đám người, kiểm tra thuộc tính của mỗi một Sinh linh.

…..

‘Moss Ed’

Chủng tộc: Người đầu chó.

Đẳng cấp: Cấp 17.

Chức nghiêp: Lính đánh thuê.

…..

‘Lauren Lam Bảo Thạch’

Chủng tộc: Nhân loại.

Đẳng cấp: Cấp 7.

…..

‘Arras Galio’

Chủng tộc: Nhân loại.

Đẳng cấp: Cấp 21.

Chức nghiệp: Triệu hoán sư.

…..

Thế giới này, có rất nhiều chức nghiệp siêu phàm!

Lính đánh thuê, Pháp sư, Chiến sĩ, Cuồng Chiến sĩ, Triệu hoán sư…

Ở Cứ điểm Agus, đương nhiên là chức nghiệp nội thành càng nhiều hơn!

Nhưng chỉ ở trước mắt, đẳng cấp của những Chức nghiệp mà Ngô Trì nhìn thấy đều không cao, chỉ khoảng cấp 30.

Lúc này, lúc hắn nhìn trộm qua một toà Tháp Pháp Sư, một vị Lão Pháp sư râu trắng ở bên trong bỗng nhiên nhướng mày lên, trực tiếp quay đầu nhìn về phía của Ngô Trì!

“Là ai?”