Chương 881: Triều dâng Vong Linh giáng lâm!

Lúc sáng sớm!

‘Thành Kỳ tích’ từ lúc mới bắt đầu là phế tích, bây giờ đã trở thành kỳ tích thực sự.

Khu nhà có quy mô khổng lồ, mặc dù không tinh mỹ, nhưng lại quý ở thực dụng, ở Thời đại Ma pháp siêu phàm này, vẫn còn lưu giữ di vật của Thần, khiến cho ba tộc có thể ung dung trong mấy ngày mà chế tạo ra một tòa Thành khổng lồ!

Trong Thành thị đơn sơ, có số lượng lớn các nhà dân, người đến người đi, sinh linh lấy số lượng tỉ để mà tính.

Còn có thương khố ma pháp, giếng nguyên tố, các vật triệu hoán dị linh..., dùng để phối hợp với ăn mặc ở của sinh linh.

Đơn giản mà nói, tất cả đều rất thô sơ, nhưng cũng may là có thể thống nhất điều phối, hơn nữa tận lực mà để có càng nhiều người ở.

Bên ngoài ‘Thành Kỳ tích’, từng tòa Tháp Pháp sư, từng cây Đồ đằng, cùng với vô số ‘Người cây viễn cổ’, giống như là một tuyến trận kinh khủng, chắn ngang ở giữa!

Trong Thành, có số lượng lớn các trận Ma pháp, Tế đàn viễn cổ, nguyên tố điểm neo, ba chủng tộc, các loại thủ đoạn cuối cùng đều đã dùng đến, khiến cho mọi người đều trừng mắt há mồn.

Ly kỳ nhất, chính là ‘Thành trên không’ của Hội nghị Pháp sư, lá bài của bọn họ, Thành trên không có thể làm ‘trái tim’, khu động một trận Ma pháp phục tầng đáng sợ, được xưng là có thể tăng mạnh Ma pháp gâó một vạn lần, ngay cả Thần cũng có thể giết chết!

Đương nhiên, chỉ là được xưng, dù sao thì từ khi thứ này được nghiên cứu ra cũng chưa từng dùng vào thực tế.

Mấy ngày nay, vị Nữ vương Tinh Linh Suối Trăng kia thống lĩnh thỏa đáng, không nói xuất sắc như thế nào, nhưng cũng không xảy ra bất trắc gì.

Sự sinh tử tồn vong ở nơi này, thời khắc mấu chốt cả thế giới sắp bị tiêu diệt, ba tộc đều nhẫn nhịn lại thù hận với nhau, liều mạng cầu sống sót.

Mà các Lãnh chúa, mấy ngày nay cũng riêng phần mình đều có động tác.

‘Thành Thái Âm’ cũng không ở trong Thành Kỳ tích kia, mặc dù Ngô Trì tự nhận là không có kẻ địch ở Thế giới này, thế nhưng nên có lòng phòng bị người, Ngô Trì để cho ‘Thành Thái Âm’ ẩn giấu ở trong mây, có hai thứ ‘Tiên Vân Ngũ Sắc’ và ‘Tiên Mây Gân Đấu’ này ở đây, trước mắt chưa từng có bất kỳ sai lầm nào, ẩn nấp vô cùng kỹ.

Lúc này, trên tường mây ‘Thành Thái Âm’, Ngô Trì hơi tựa lên phía trên, bên cạnh là Tần Khả Khanh, mặt nàng cười ửng đỏ, trên trán có vài giọt mồ hôi, mặc một bộ đồ trắng, cơ thể mềm mại lung linh nổi ra.

Trên cao có gió nhẹ thổi qua, thổi bay góc áo, chiếc eo nhỏ nhắn nõn nà thoáng hiện ra, da thịt như ngọc, dáng vẻ động lòng người.

Mái tóc của vị giai nhân này rối bời, hơi thở dốc.

Hiển nhiên là đã luyện kiếm với Ngô Trì mấy tiếng đồng hồ ở đây, có chút mệt mỏi rã rời.

“Đã là ngày thứ tám, khi nào thì Triều dâng Vong Linh bắt đầu?”

Ngô Trì lười nhác mở miệng, nắm chiếc eo nhỏ nhắn của Tần Khả Khanh, chiếc eo nhỏ của mỹ nhân Khả Khanh chính là tuyệt nhất, khiến cho hắn yêu thích không muốn buông tay.

Đôi mắt phượng của Tần Khả Khanh chớp chớp, dịu dàng nói: “Công tử, có lẽ là bắt đầu từ biên cảnh đại lục.”

“Ừm, nói không chừng những Lãnh chúa kia đều đã xuất thủ, có thể sớm xoát công tích một chút, là hơn một phần thưởng!”

Ngô Trì gật đầu, trong lòng cũng có quyết định này.

Liên hợp dân bản địa là công lớn, hoàn toàn là của hắn rồi, những người khác chỉ có thể chia một chút xíu lãi.

Nhưng cách trực tiếp để thu hoạch công tích của Cửa trợ giúp lần này, vẫn là chống đỡ Triều dâng Vong Linh!

Nếu như có thể giải quyết Triều dâng Vong Linh, công tích ở bên ngoài thế giới chắc chắn là hạng nhất!

Bằng không, thì phải so xem ai giết nhiều hơn rồi.

Đang nói chuyện, Ngô Trì lại bắt đầu hứng thú, lại chuẩn bị hai bộ kiếm pháp, khiến cho mỹ nhân Khả Khanh biết sự lợi hại của mình.

Bỗng nhiên!

Trời tối sầm!

Mờ đi.

Toàn bộ Thế giới Úc Lai Ân, bất luận là ở chỗ nào, bất luận là bao nhiêu sinh linh, đều rơi vào trong bóng tối.

Rõ ràng mới vừa rồi còn là buổi sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, một lúc sau liền thay đổi ngày đêm, quá mức đột nhiên!

Mọi người ngẩng đầu lên, kinh ngạc mà nhìn lên bầu trời!

Bầu trời tối om, giống như là một tấm vải, bị cây kéo vạch tìm một chỗ rách!

Chỉ trong chớp mắt, liền xuất hiện một vết rách kinh khủng!

Vết rách này rất dài, giống như là xuyên qua cả Thế giới, bên trong vết rách tản ra khí đen kinh khủng.

‘Thành Thái Âm’, Ngô Trì cũng nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng khẽ động.

Đây chính là bắt đầu Triều dâng Vong Linh!

“Công tử!”

Tần Khả Khanh hô nhỏ một tiếng, Ngô Trì gật đầu, vỗ vỗ vào nàng, mở ‘Thiên nhãn’ ra, nhìn về phía chân trời!

Đáng tiếc, quá xa vời, hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy được khí tức tà ác, vô biên vô hạn, vô cùng đáng sợ!

“Ngươi quay về thay bộ quần áo khác đi, chuẩn bị chiến đấu.”

Ngô Trì thấp giọng lên tiếng, bây giờ Tần Khả Khanh đã là cấp 45, cộng thêm có ‘Mệnh cách Thần thoại’, bản thân lại là phẩm chất màu vàng, chức nghiệp Truyền thuyết màu vàng, Bức tranh Vận mệnh cũng đã có mấy bức, thuộc tính quân hành của nàng đáng sợ đến cực điểm.

Đứng nói là luyện kiếm mấy tiếng, cho dù là mấy ngày mấy đêm cũng sẽ không có bất kỳ tổn thương gì.

“Được!”

Đôi mắt phượng của Tần Khả Khanh đông cứng lại, quả quyết bay đi.

Cùng thời khắc đó, mấy người Lâm Đại Ngọc cũng bay đến.

“Công tử, Triều dâng Vong Linh sắp mắt đầu rồi?”

“Tất cả đều đã chuẩn bị ổn thỏa, mọi người có thể đánh ra bất cứ lúc nào!”

Khí thế của chúng nữ như lửa, nóng rực không gì sánh bằng.

Ngô Trì thỏa mãn gật đầu, ngẩng đầu lên nhìn lại.

Một phút sau, trong vết nứt xuất hiện rậm rạp chằng chịt những bóng dáng, từ không trung hạ xuống, giống như là một cực mưa to, chỉ có điều đây là một cơn mưa cuốn đi Thế giới, hơn nữa mỗi một giọt mưa, đều là một con quái vật Vong Linh đáng sợ!

…..

‘Chiến tướng Vong Linh’

Đẳng cấp: Cấp 65.

…..

‘Kỵ sĩ Vong Linh’

Đẳng cấp: Cấp 41.

…..

‘Binh Khốc Kỳ’

Đẳng cấp: Cấp 5.

…..

‘Vu Sư Vong Linh’

Đẳng cấp: Cấp 20.

…..

‘Vu Yêu’

Đẳng cấp: Cấp 60.

…..

Vong Linh!

Đủ loại kiểu dáng, Vong Linh với số lượng đếm không hết từ trên trời rơi xuống!

“Tốt lắm, bắt đầu cắt đồ ăn thôi!”

Ngô Trì mỉm cười, trong lòng chuyển động, ‘Thành Thái Âm’ di chuyển một cái, xuất hiện ở một nơi trong rừng rậm.

Đã có vô số Vong Linh giáng lâm, Ma thú và Dã thú ở trong rừng rậm gặp tai vạ, bị Vong Linh đơn giản xé nát.

Khắp nơi đều là âm thanh gào thét và kêu lên.

Oanh--!

Bỗng nhiên, ‘Thành Thái Âm’ xuất hiện ở trên bầu trời, chỉ nhìn thấy ánh sáng lóe lên, vô số đạo kỹ năng bắn ra, từng tòa Tháp phòng ngự phát uy, các loại kỹ năng trong nháy mắt liền cuốn bay diện tích hơn 10 dặm, ‘xóa bỏ’ từng tảng đá lớn trong rừng rậm, vô số con Vong Linh hóa thành hư không!

Tháp phòng ngự bình thường như ‘Hỏa Long nguyền rủa’ liên tục khai hỏa!

‘Gọi Thanh Long’ và ‘Tay của Tử Vong’ cũng không cần gọi ra, hiệu suất chém giết quá thấp!

Đài điều khiển như ‘Rắm Thúi Chí Cao’ thì xuất thủ, đề cao hiệu suất chém giết!

Trên tường mây, Ngô Trì bình tĩnh suy nghĩ, bắt đầu hạ đạt từng cái mệnh lệnh..