Chương 872: Chư thần vẫn còn ở nhân gian?

Trên trời cao, một tòa Thần Đình phá mây mà đến.

Trực tiếp trôi nổi trên đỉnh đầu của Cứ điểm Agus!

Sinh linh ở bên trong Cứ điểm ngẩng đầu nhìn lại, ai nấy đều trợn mắt há mồm, sự thán phục ở trong lòng khó mà nói rõ.

Đây là một màn vô cùng chấn nhiếp lòng người, cho dù là bình dân, quý tộc hay là Chức nghiệp giả siêu phàm, cho dù là Tinh linh, Người thú hay là Nhân loại, khi nhìn thấy tòa thành thị Tiên khí mờ mịt này bay đến, dù cho chỉ có đứng ở xa mà nhìn thấy đường nét của ‘Thành Thái Âm’, thì trong lòng bọn họ đều chỉ có thể toát ra lời ca tụng.

Trên đường phố, một người cha Người Cáo mang theo con gái ngẩng đầu lên.

Cô bé không nhịn được mà kéo lấy tay của phụ thân, chỉ lên bầu trời nói: “Cha ơi, đây có phải là Thành trên không ở trong xuyện xưa hay không?”

“Là phủ cư trú của chúng Thần sao?”

“Thời đại mà chúng Thần vẫn còn, chư Thần ở cao trên đám mây, bao quát nhân gian!”

Ký ức của thời đại chư Thần, trở thành những câu chuyện mà mọi người bàn tán hiện nay, vô cùng nổi tiếng.

Thành trên không chỉ tồn tại ở trong ảo tưởng của mọi người, lại đến ở thời đại này.

“....”

Phụ thân cố gái trả lời con gái của mình, lại phát hiện không thể mở miệng được, chỉ có thể mê man mà nhìn lấy, không nói lời nào.

Trong một tòa phủ hoa lệ, mấy quý tộc ngẩng đầu lên nhìn lại, vô cùng kinh ngạc.

Một vị quý tộc tóc vàng sợ hãi nói: “Chẳng lẽ đây là Thành trên không do Hội nghị Pháp sư kiến tạo?”

“Nghe đồn, Thành trên không là do toàn bộ Pháp sư trên đại lục hội tụ mà kiến tạo thành, có thể so với Tháp Pháp sư bản cường hóa, có thể giết chết Thần Linh!”

“Tòa Thành thị này bay đến, chẳng lẽ...”

Lúc này, ngoại thành, nội thành, bên trong lâu đài Thành chủ, cho dù là Thành chủ, cũng đều vô cùng kinh ngạc!

Trong lâu đài, Yến hội đã sắp xếp xong.

Ở trong Đại sảnh, Vương giả của ba tộc đều đến rất nhiều.

Đến từ chính Vua Tinh Linh Ám Dạ thành Địa Hạ, đến từ chính Nữ Vương Tinh Linh Sâm Lâm rừng rậm Ngọc Lục Bảo, đến từ chính Đại Tù Trưởng nộ gió thảo nguyên lớn...

Mặc dù không phải là toàn bộ Vương giả của đại lục, nhưng cơ bản là các thế lực lớn đều phái người đến.

“Người của Hội nghị Pháp sư?”

Một tên Người Báo nhìn về phía các Pháp sư ngồi bên cạnh, cười khẩy nói: “Không phải là Hội nghị Pháp sư của các ngươi đã chế tạo ra một âm mưu đó chứ?”

“Hừ, Nockel, ngươi cũng không phải là chưa từng nhìn thấy Thành trên không của Hội nghị Pháp sư!”

Một Pháp sư áo đen lạnh lùng mở miệng, giọng nói lạnh lẽo.

Thực ra hắn cũng biết, đây cũng không phải là Thành trên không của Pháp sư, chỉ là tìm cơ hội để khiêu khích một chút mà thôi.

Bởi vì trước đây tộc Người Báo và Hội nghị Pháp sư đã từng có mâu thuẫn, đến nay vẫn chưa giải quyết.

Hơn nữa, Thành trên không của Hội nghị Pháp sư khiến cho lòng người rung động, nhưng vẫn kém rất xa so với tòa Thành trên không này.

Phong cách của Thành thị đến từ sườn Tiên Vực, có một loại cảm giác Tiên khí bay bổng, vô cùng huyền huyễn, phong cách hoàn toàn khác với Thế giới Ma pháp!

Vật hiếm thì quý, cho dù là Vua của tộc, trong lòng cũng không nhịn được mà thán phục.

“Vị Sứ Thần kia... không phải, vị Lãnh chúa của Thế giới khác kia, quả nhiên là có chỗ kỳ diệu!”

“Đúng vậy đó, chỉ là một tòa Thành này, đã đủ khiến cho chúng ta nhìn chằm chằm vào rồi!”

“E rằng đây là thị uy, hừ!”

“Ồ? Ra oai phủ đầu, nhân loại của Thế giới khác kia quả nhiên là thú vị!”

“Tin tức của Triều dâng Vong Linh, chính là do hắn mang đến, nếu là Thần Ngữ Úc Lai Ân, thì sẽ không thể sai.”

Các Vương giả dồn dập nói chuyện với nhau, sắc mặt khác nhau.

Bọn họ đều tinh ranh, có thể trở thành Vua của một thế lực, sao lại là hạng người ngu xuẩn mãng hoan được chứ?”

Nếu như không phải là tính đặc biệt của ‘Thần Ngữ Úc Lai Ân’, thì bon họ căn bản sẽ không đến đây, tùy tiện phái một Sứ giả thân tín đến là được.

Lúc này, ‘Thần Đình’ ở trên bầu trời dừng lại, mười mấy bóng dáng từ trên không trung nhảy xuống, bay xuống trong lâu đài.

Dẫn đầu dương nhiên là Ngô Trì, sắc mặt thản nhiên.

Ở sau lưng hắn, đám người Lâm Đại Ngọc đều mặc đồ đen, che đậy khuôn mặt và vóc người.

Nhìn thấy bọn họ đến, chúng Vương giả ở trong phòng khách vốn còn đang muốn ‘phô trương một chút’, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng chấn động mới vừa bay đến của ‘Thành Thái Âm’, khiến cho bọn họ hiểu được Ngô Trì cũng không phải là kẻ yếu, vừa nhìn là biết, đồ chơi trên trời này không hề kém hơn so với Thành trên không ‘Có thể giết chết Thần’ kia của Hội nghị Pháp sư, một khi chọc giận đối phương...

Thoáng cái, các Vương giả đều đứng lên, lộ ra nụ cười.

“Sứ thần các hạ, cuối cùng thì ngươi cũng đã đến rồi, bọn ta rất mong chờ ngươi đó!”

Thành chủ sải bước đi đến, nhìn thấy mặt mũi ‘giả mù sa mưa’ của đám Chư vương, không nhịn được mà cười to lên.

“Xin chào chư vị!”

Ngô Trì thuận tay hành lễ một cái, thản nhiên đi vào, Thành chủ sắp xếp cho Ngô Trì ‘vị trí chủ’.

Các Anh hùng Lâm Đại Ngọc thì trầm mặc đứng ở phía sau hắn.

Sắp xếp cho người xa lạ ghế vị trí chủ vốn là chuyện mà các chư vương sẽ không cho phép, trước đó có người bất mãn với chuyện này, còn muốn giáo huấn hắn sau khi Ngô Trì đến.

Thế nhưng kèm theo sự hiển thánh của ‘Thành Thái Âm’, tất cả Vương giả đều mang theo ý cười, không có chút ngần ngại nào.

Ngô Trì ngó nhìn bốn phía, ‘Thiên nhãn’ mở ra, nhìn mọi người một chút.

Trong lòng các Vương giả của ba tộc đều kinh ngạc, đã nhận ra là Ngô Trì đang nhìn trộm, nhưng đều không để lộ ra.

Dù sao thì Thần thông ‘Thiên nhãn’ cũng bất phàm, bọn họ có thể dựa vào cảm giác siêu phàm để biết bản thân bị nhìn trộm cái gì, nhưng cũng không biết tỉ mỉ, đương nhiên là không biết Ngô Trì có thể nhìn thấy ‘bảng thuộc tính’ của bọn họ.

Nếu không, nếu như biết Thiên phú, Huyết mạch, các loại thông tin về kỹ năng của mình đều bị hiểu rõ ràng, bọn họ... thua thiệt rồi!