Chương 874: Nơi Thần rơi xuống

Ngô Trì nói vô cùng ngắn gọn.

Ngôn ngữ ‘ngay thăng’ này, khiến cho chư vương thích nói lời khách sáo và chủ nghĩa hình thức có chút không quen.

Nhưng không thể không nói, đây là một biện pháp tốt.

Đây là một Thế giới Siêu phàm, cho dù là quyền lợi gì, cũng đều có ‘liên quan đến thực lực’!

Một trận đấu, cũng không phải là phân sống chết, dùng để quyết định phân chia quyền lợi sau khi liên hợp cũng hoàn toàn không có vấn đề gì!

“Các hạ rất thẳng thắn, thế nhưng ta nghĩ, Bộ lạc Nộ gió bọn ta sẽ không từ chối loại chuyện như thế!”

Một vị Người Sư tử mở miệng, âm thanh uy nghiêm.

Người Báo Nockel cũng vội vàng gật đầu, nói: “Người thú thích chiến đấu, ta tán thành chuyện này!”

“Cách đó quả thật là không tệ, rất đơn giản, cũng rất hữu hiệu.”

Các Tinh linh liếc nhìn nhau, đều đồng ý.

Mấy vị Nhân loại ở bên kia cau mày lại, cũng chỉ có thể lựa chọn đồng ý.

Một người xa lạ có tính hí kịch này đến, chỉ dựa vào ba câu nói, đã khiến cho Sinh linh của ba chủng tộc liên hợp lại với nhau.

Thế nhưng ‘Thần Ngữ Úc Lai Ân’ và ‘Triều dâng Vong Linh’ xứng đáng để cho bọn họ làm như thế.

Nguy cơ hủy diệt Thế giới đã sắp giáng xuống lần nữa, lúc này khác người một chút cũng không có vấn đề gì.

“Được, vậy chúng ta hãy thương nghị một chút về hành động sau khi liên hợp cùng với muốn làm cái gì.”

Ngô Trì chủ động mang theo câu chuyện trọng tâm, thẳng thắn nói.

Triều dâng Vong Linh, trước đó Ngô Trì cũng không tra được cụ thể là phải trải qua những gì ở trên ‘Diễn đàn’, nhưng có một số thức có thể khẳng định, Triều dâng Vong Linh sẽ lan đến tất cả các nơi của Thế giới, bầu trời, đại địa, biển cả cũng sẽ không thiếu!

Vì vậy, di chuyển nhân khẩu, xây dựng tường thành, chế tạo vũ khí, huấn luyện quân đội... không thể thiếu một cái nào!

Trước khi Ngô Trì trở thành Lãnh chúa thì đã lập chí làm một ‘Lãnh chúa Chiến tranh’, trên phương diện ‘há mồm liền ra’ này vẫn có chút phấn khích.

Thao tác thực tế chắc chắn là không bằng nhân sĩ nghề nghiệp, nhưng có thể ba hoa, Ngô Trì là tuyệt nhất!

Nghe thấy hắn thẳng thắn nói chuyện, ngay cả các Vương giả của các tộc đều có chút mơ màng, một vài từ ngữ độc đáo mới mẻ không ngừng xông ra, thông qua ‘Thần Ngữ Úc Lai Ân’, bọn họ có thể nghe hiểu toàn bộ, thậm chí trong đầu còn có thể mơ hồ xuất hiện tin tức và hình ảnh để thuyết minh cho những lời nói của Ngô Trì.

Chuyện này vô cùng thần kỳ, các Vương giả cũng chỉ có thể vừa nghe, vừa lí giải.

Sau đó, các Vương giả cũng bắt đầu lên tiếng, nói ra ý kiến của mình, trong đó thỉnh thoảng cũng có chút mâu thuẫn, nhưng rất nhanh liền hóa giải.

Đối mặt với nguy cơ ‘Triều dâng Vong Linh’ này, bọn họ chỉ có thể lựa chọn kiềm chế xuống.

Một hồi thảo luận liền tốn hết nửa ngày!

Trong đó, rất nhiều Vương giả cũng dùng các cách thức để nói chuyện với Vương giải của các nơi đại lục.

Có Ma Pháp sư lấy ‘Bí bảo Ma Pháp’ ra, còn thần kỳ hơn cả điện thoại di động và máy tính, có Người thú sử dụng một món ‘Kèn lệnh Viễn cổ’, có thể đối thoại dù xa cả vạn dặm, cũng có Tinh linh dùng ‘Bảo châu Phỉ thúy’, tiến vào một mộng cảnh thần kỳ để đối thoại cùng với người ở các đại lục khác.

Dù sao thì đây cũng là một Thế giới kỳ ảo huyền huyễn siêu phàm, nhiều món đồ thần kỳ khiến cho Ngô Trì cũng mở rộng tầm mắt.

Chúng nữ Lâm Đại Ngọc đều tò mò mà nhìn qua, các nàng trong lòng vốn dĩ còn có chút ‘khinh bỉ’ đối với chư Vương, tâm trạng cũng chậm rãi bình phục lại.

Mặc dù thực lực cũng những người này yếu, không phải cùng một tầng thứ với chúng nữ Thành Thái Âm, nhưng bọn họ cũng là người của một Thế giới Văn minh, nếu như cứ nhìn đối phương là tâm tính lợn chó, vậy thì có khác gì với Ác ma chứ?

Cuối cùng, thảo luận kết thúc!

Các Vương giả cáo từ, dựa vào Trận Ma pháp Truyền tống mà rời đi.

Thành chủ hơi lộ ra đau lòng, cho dù là ‘Cứ điểm Agus’ mở ra Trận Ma pháp Truyền tống thì cũng là một khoản lớn, hắn chỉ là một Thành chủ, cũng không phải là Thủ lĩnh của Bộ lạc gì!

Sau khi toàn bộ đám người rời đi, Ngô Trì cũng cáo từ với Thành chủ.

Kết quả của lần thảo luận này, là đến trung tâm của đại lục trước, các tộc sẽ hội tụ ở chỗ đã từng là ‘Nơi Thần rơi xuống’, kiến tạo một ‘Thủ đô Kỳ tích’ có thể dung nạp toàn bộ Sinh linh của Thế giới!

Đây là một hành vi điên cuồng, những cũng là hành vi không thể làm gì khác hơn.

Đương nhiên, Ngô Trì sẽ điều khiển ‘Thành Thái Âm’ bay qua.

Mặc dù hành trình xa xôi, nhưng cũng không phải là chuyện quá phiền phức.

Một ngày sau, ‘Thành Thái Âm’ di chuyển không ít lần, lại bay với tốc độ cao.

Trong tình huống không có bất kỳ trở ngại nào, dựa theo bản đồ, cuối cùng cũng bay đến ‘Nơi Thần rơi xuống’, nơi đây đã từng là chiến trường ở Thời đại Chư thần.

Mấy vị Thần Linh rơi xuống nơi này, từng cái Thần Quốc sa đọa, hóa thành một mảnh phế tích cổ xưa lại liên miên ngàn dặm!

Vốn là chỉ có các người mạo hiểm mới quan tâm đến phế tích, hy vọng có thể một đêm trở nên giàu có, các tộc cũng không có hứng thú đối với chuyện này.

Suy nghĩ đến việc sẽ xây dựng một ‘Thủ đô Kỳ tích’, biến mảnh phế tích này trở thành chỗ tốt nhất!

Tu sửa từ không đến có, là hai loại độ khó!

Trên đám mây, Ngô Trì và chúng nữ nhìn xuống phía dưới, nhìn thấy phế tích cổ xưa, đều lộ ra vẻ mặt thán phục.

“Phế tích khổng lồ như thế, lại là di tích của các Thần Quốc.”

“Đáng tiếc, không phải là ở Hư không vô tận.”

Ngô Trì tấm tắc một tiếng, Lâm Đại Ngọc trợn mắt liếc nhìn hắn một cái, cười nói: “Công tử, ngươi thật là có lòng tham, hơn nữa, một vài Ngụy Thần trên cấp 60 mà thôi, tầng thứ sinh mệnh thấp, mặc dù có Thần lực gia trì, nhưng có thể phát huy ra bao nhiêu uy năng chứ?”

“Nếu như bọ họ cũng tính là Thần, vậy chúng ta...”

“Chẳng phải cả Thành đều là Thần tiên sao?”