Chương 870: Lựu đạn

Cứ điểm Agus vốn là một toàn thành, bỗng nhiên xuất hiện dị tượng trời đất, khiến cho vô số người ở bên trong thành đều nhìn thấy được!

Trong khoảng thời gian ngắn, cho dù là bình dân hay là quý tộc, đều vô cùng ngạc nhiên mà bàn luận.

Ở Thế giới Úc Lai Ân, sinh mệnh Truyền kỳ và Bán Thần đều có thể tạo thành năng lực huỷ diệt rất đáng sợ, thế nhưng loại dị tượng trời đất này, muốn thuận tay làm là không có khả năng.

Trừ phi là người có lòng chuẩn bị lâu ngày, bằng không sẽ rất khó mà nhìn thấy.

Trung tâm của lâu đài!

Đây là một toà Pháo đài to lớn, trên tường thành cao lớn, sắc mặt của một đám Sĩ binh và Pháp sư đều ngưng trọng!

Từng vị quý tốc, hoặc là Chức nghiệp giả siêu phàm đều được thành chủ mời mọc tụ đến!

Rất nhanh, toàn bộ ‘Người nói chuyện’ của ba chủng tộc của Cứ điểm Agus đều đã đến.

Một vài Vương tộc Tinh Linh, một vài quý tộc Nhân loại, cùng với một vài Thủ trưởng người thú.

Mà Thành chủ, là một nam nử nhân loại sắc mặt già nua.

Cứ điểm Agus sẽ đổi Thành chủ mỗi mười năm một nhiệm kỳ, ba chủng tộc lớn thay phiên nhau, vậy nên trong ba tộc cũng không có mâu thuẫn lớn gì.

Một vị Tinh Linh da màu xanh lục từ bên trong các Vương tộc Tinh Linh đi ra, nghi ngờ nói: “Thành chủ các hạ, triệu tập tất cả mọi người đến đây là bởi vì?”

“Đúng vậy, chắc chắn là có chuyện lớn! Nếu như chỉ là chuyện nhỏ, vậy thì để người khác truyền tin là được rồi!”

Một vị Thủ trưởng Người thú mở miệng, là một người đầu trâu, cao hơn ban mét.

Cũng có vài vị quý tộc nhân loại vẻ mặt âm trầm, cười mỉa nói: “Chẳng lẽ là gọi bọn ta đến đây chơi?”

“Chẳng lẽ là bình dân ở ngoại thành lại bạo động rồi?”

“Hừ, một đám điêu dân!”

“Cũng có thể là triều Ma thú ở trong Cánh đồng hoang vu đột kích?”

“Chúng ta có Pháp sư Truyền kỳ trấn thủ, không cần thiết phải sợ triều Ma thú!”

Sinh linh của ba chủng tộc lớn đèu là cao tầng, ít nhiều cũng có chút ngạo mạn, Tinh linh cao ngạo, Người thú cuồng ngạo, Nhân loại đắc ý.

Nhìn thấy một màn này, Thành chủ nhướng mày lên, lên tiếng nói: “Lần này tìm các ngươi đến, đương nhiên là có chuyện lớn!”

“Dị tượng vừa rồi, các ngươi đều đã nhìn thấy rồi chứ?”

Nghe thấy vậy, đám người đều gật đầu.

“Đúng vậy, dị tượng trời đất kia, đúng thật là khiến cho ta sợ hết hồn, còn tưởng rằng Tranh đoạt Thần vị đã đánh qua đến bên này rồi.”

“Đúng vậy đó, nếu như là vị Vua Tinh Linh Suối Trăng đáng chết kia đánh đến, vậy thì chúng ta chết chắc rồi.”

“Chắc là không phải, thể chất của Tinh Linh Suối Trăng đặc thù, không thể rời khỏi Suối Trăng quá xa!”

Trong đại sảnh, có chút ầm ĩ.

Thành chủ hít sâu một hơi, mãnh liệt sử dụng một cái ‘Thuật chấn động’, ‘Yên lặng’!

Đông--!

Âm ba nổ tung, đám đông lắc trái lắc phải, thiếu chút nữa là ngã xuống đất.

Bọn họ không hiểu gì mà nhìn về phía Thành chủ, thậm chí có người còn lộ ra vẻ phẫn nộ, cho rằng đây là một loại không tôn kính.

“Chuyện tương đối nghiêm túc, mọi người yên lặng một chút!”

Thành chủ chậm rãi mở miệng, sắc mặt nặng nề.

Đám người nhìn thấy có chút không đúng, cũng đều kiềm chế xuống, nghi ngờ mà nhìn qua hắn.

“Rhodes các hạ.”

Thành chủ lấy lại tinh thần, một khắc sau, bên cạnh hắn có ánh sáng hội tụ, hoá thành một cánh cửa truyền tống.

Rhodes đi ra, cầm pháp trượng Lam Bảo Thạch, phía trên có ánh sáng ma pháp đang nhấy nháy,

“Rhodes đại nhân!”

Nhìn thấy Lão Pháp sư, đám người đều cả kinh, vội vàng cung kính hành lễ.

Toàn bộ Cứ điểm Agus, cũng mới chỉ có vài vị Truyền Kỳ vẫn luôn ở đây, còn về Bán Thần… cơ bản là đều không nhìn thấy, nghe nói đã đi tham gia tranh đoạt Thần vị rồi.

Vì vậy, Rhodes thường trú ở bên trong thành, trên cơ bản chính là cường giả nhất.

Hơn nữa, hắn đã sống hơn một trăm tuổi, cho dù là quan hệ hay là thế lực, đều không thể xem thường!

“Chư vị, dị tượng trời đất vừa rồi, là Thần Dụ!”

Lão Pháp sư vừa mới mở miẹng, đám người lập tức sợ đến ngây người.

Tiếp đó, hắn lại nói: “Là Thần Dụ của Thần chí cao!”

Thần chí cao!?

Sắc mặt của đám người đều khiếp sợ, ai nấy khó mà tin được.

“Rhodes các hạ, chẳng lẽ ngươi đã nhận được Thần Dụ?”

Có Quý tộc nhân loại lên tiếng, ánh mắt lấp loé.

Rhodes lắc đầu, vẫy tay nói: “Là hai vị khách quý đến từ Thế giới khác này.”

Nói xong, hắn liền chỉ về phía bên cạnh.

Mọi người nhìn qua, không có một bóng người…

Không phải!

Có hai người!

Tựa như ký ức đều rối loạn, đám người nháy mắt một cái, bỗng nhiên phát hiện ở bên kia có một nam một nữ, khiến cho người ta sởn tóc gáy.

Loại tĩnh mật khủng bố này, thoáng chốc liền doạ không ít người, thiếu chút nữa là hét to lên.

Ngô Trì mỉm cười, nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Giả Tích Xuân lạnh lùng, ấn tượng rất kém đối với mấy sinh linh kỳ quái ‘đủ mọi màu sắc’ này.

Dưới cái nhìn của nàng, những sinh linh cổ quái này vô cùng ‘xấu xí’, ở Thành Thái Âm, cho dù là một người nào thì cũng có thể nghiền ép giá trị dung nhan của bọn họ.

“Chào mọi người’.

Ngô Trì mở miệng, Thần ngữ Úc Lai Ân thoáng cái liền khiến cho tất cả mọi người đều nghe hiểu ý tứ của hắn.

Lúc mới bắt đầu đám người còn chưa kịp phản ứng lại, thế nhưng Thần Ngữ Úc Lai Ân đúng thật là rất đặc thù, chỉ trong nháy mắt, bọn họ liền chú ý đến câu nói vừa rồi của Ngô Trì không phải là tiếng thông dụng của nhân loại, không phải là ngôn ngữ của Tinh Linh rừng sâu, cũng không phải là ngôn ngữ của Bộ lạc Người thú!

Mà là một loại ngôn ngữ xa lạ…

Thế nhưng cho dù là xa lạ, thì bọn họ cũng có thể lĩnh ngộ được ý tứ của ngôn ngữ, đồng thời, từ nơi sâu xa, có một cỗ thông tin nói cho bọn họ biết.

Đây là ‘Thần Ngữ Úc Lai Ân’!?

“Truyền thuyết là có thật!”

“Thần Ngữ Úc Lai Ân!”

Trên quảng trường, thoáng cái liền nổ tung!

Quá trình trao đổi, lướt qua không đề cập đến.

Giống như là giao lưu với Lão pháp sư, Ngô Trì nói một vài lời nên nói, cũng đủ để khiến cho ba tộc rung động.

Triều dâng Vong Linh…

So sánh với chuyện này, chuyện Tranh đoạt Thần vị bọn họ lo âu trước đó căn bản chính là ‘trò chơi gia đình’!

Đây là chuyện lớn liên quan đến huỷ diệt Thế giới!

“Cảm ơn Ngô các hạ!”

“Ân tình của ngài, bọn ta sẽ nhớ kỹ!”

“Bây giờ bọn ta phải đi thông báo với Quốc Vương!”

“Đúng vậy, nhất định phải thông báo với Vua Tinh Linh!”

“Đại Tù trưởng cũng phải biết chuyện này!”

Thần Ngữ Úc Lai Ân rất có tác dụng, ba tộc cũng không phải là hạng người lương thiện gì, lại đồng thời lựa chọn tin tưởng Ngô Trì.

Đương nhiên, Thần Ngữ Úc Lai Ân cũng không thể ra lệnh cho bọn họ, chỉ có thể chứng minh những lời nói của Ngô Trì là đúng mà thôi.

Chủ yếu là tin tức ‘Triều dâng Vong Linh’ này như là một quả lựu đạn, trực tiếp nổ cho bọn họ chóng hết cả mặt.

Nhìn thấy bọn họ muốn rời khỏi, Ngô Trì liền đưa ra yêu cầu liên hệ với thủ lĩnh của ba tộc, biểu thị ba tộc nhất định phảo hợp tác để đối phó với ‘Triều dâng Vong Linh’, bằng không thế giới sẽ có lo âu về sự huỷ diệt.

Những người đến chỗ này đều dồn dập gật đầu đồng ý, ai nấy đều mang theo sắc mặt trầm trọng mà đi ra ngoài.

Nhưng ở nơi hẻo lánh của đại sảnh, có hai tên mặc áo đen đang lén lút quan sát Ngô Trì…