Chương 887: Gióng trống khua chiêng

“Bác gái, có phải là ngươi đã đến lộn chỗ rồi hay không?”

Sắc mặt của Ngô Trì có chút khó coi.

Ở trước mặt hắn, là một lão phu nhân đại khái khoảng 60 tuổi!

Nàng mặc một chiếc váy rối bù, mái tóc vàng nhạt, trên mặt đánh rất nhiều phấn, hơn nữa giống như là đã bỏ thêm loại Ma pháp nào đó, món đồ có thể tương tự với ‘kính lọc’!

Dưới một tầng ‘Ma pháp Kinh lọc’ của nàng, chỉ nhìn từ vẻ bên ngoài, đúng thật là vẫn có thể xem nàng là một cô gái xinh đẹp hơn hai mươi tuổi.

Đáng tiếc...

Ngô Trì đang mở ‘Thiên nhãn’ đây!

Tuổi tác, khí tức, Ma pháp, không nhìn sót một thứ gì!

“Làm gì có chứ Lãnh chúa, người ta chỉ là thoạt nhìn có hơi già mà thôi!”

Lão phụ hoảng hốt nói một câu, sắc mặt Ngô Trì tối sầm, trực tiếp vẫy tay nói: “Gạch ra ngoài!”

“Vâng!”

Hai vị Thiên binh Tiên Tần khắp người mặc toàn giáp, quả quyết đi đến kéo lão phụ ra ngoài.

Tố chất cơ thể người của Thế giới siêu phàm này cũng không tệ, cho dù là 60 tuổi cũng có thể bước đi như bay.

Lão phu nhân giãy dụa vài cái, hô lên: “Ta thật sự không có lừa ngài, ta chỉ có mười tám tuổi thôi!”

“Sứ thần đại nhân, xin hãy tin tưởng ta!”

Các Tần nữ cũng không phải là người hiền lành!

Ánh mắt của các nàng khẽ động, trực tiếp ném lão phu nhân ra bên ngoài, ném ra hơn mười thước, lão phu nhân rơi xuống kêu thảm thiết, vô cùng chật vật.

Nhìn thấy thế, Ngô trì cũng có chút bất lực, trực tiếp bay lên, hắng giọng nói: “Đừng có cố gắng khiêu khích sự kiên nhẫn của ta!”

“Từ giờ trở đi, bất luận là ai dám lừa gạt người của ta, giết!”

Sát khí, trong nháy mắt liền bạo phát!

Ngô Trì không phải là đao phủ gì cả, có thể chém giết hơn tỉ con quái vật ở trong Hư không vô tận, sao có thể thiếu sát khí trên người được chứ?

Hắn sầm mặt lại, một cỗ áp lực vô hình lập tức trải rộng khắp quảng trường, trong lòng mọi người đều chấn động, giống như là một ngọn núi treo lơ lửng ở phía trên, lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống khiến cho đám đông hóa thành bột mịn!

Thoáng chốc, những người trong đầu nghĩ đầu cơ trục lợi đều biến sắc, lén lút chạy ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau, trên quảng trường đã rời đi rất nhiều người, nhưng người xếp hàng ở bên ngoài càng nhiều hơn, cũng không lâu lắm liền đầy người.

Thiên nhãn của Ngô Trì đảo qua, đều nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt, vóc người, có phải thuần khiết hay không, tư chất thiên phú của những người ở đây!

Thần thông ‘Thiên nhãn’ phát huy rất ổn định, cũng không quên mất cái gì.

Hắn vung tay lên, các Tần nữ lập tức xua đuổi, sau đó nhóm tiếp theo tiến lên!

Sinh linh của ‘Thành Kỳ tích’ có tỉ vạn người, Ngô Trì cũng không cho phép tùy tiện tìm một vài người.

Nếu như là vì một lần ‘nhiệm vụ phó bản’ mà chiêu mộ một đống cặn bã tiến vào Lãnh địa, vậy thì xem như là bệnh thiếu máu rồi.

Hơn nữa, những người như Lãnh dân, cũng thích hợp với ‘Cung Thần Nữ’ vẫn còn đang để trống ở trong tay của hắn, nói không chừng còn có thể dùng thử.

Từng nhóm từng nhóm đi qua, phía trước vẫn còn có rất nhiều ‘đơn vị liên quan’, đa số đều là quý tộc, nhưng kèm theo chỗ vô tình của Ngô Trì, Sinh linh ở bên trong Thành Kỳ tích cũng biết được Ngô Trì không phải là hạng người dễ dãi, ai nấy đều không đến.

Nhưng vẫn nối liền không dứt giống như cũ, Ngô Trì chỉ là chiêu mộ Lãnh dân, về thiên phú và huyết mạch cũng không cần vô cùng nghiêm khắc.

Vì vậy, rất nhiều cô gái thuần khiết có tướng mạo làm hài lòng người chiếm được cơ hội, dồn dập trúng cử.

Chỉ là, những người trúng tuyển căn bản đều là Nhân loại, không có một Người thú hay Tinh linh nào cả!

Các dân bản địa ngược lại cũng không ngạc nhiên lắm, vừa nhìn là biết Ngô Trì là Nhân loại, chỉ chiêu mộ người của tộc mình thì cũng không có gì kỳ lạ.

Thật không nghĩ đến, thực ra thì khẩu vị của Ngô Trì rất hỗn tạp, thế nhưng Người thú quá xấu xí, cho dù là Thú nữ, thì cũng là đầu thú hình người, Ngô Trì thật sự là không xuống tay được.

Còn về Tinh Linh, Tinh Linh da lam lục đen, cũng không có người nằm trong thẩm mỹ quan của Ngô Trì!

Một ngày cứ như thế mà trôi qua!

Triều dâng Vong Linh bắt đầu co rút lại, nhóm lớn Vong Linh hội tụ lại, áp lực bỗng tăng thêm!

Hơn nữa, rất nhiều Sinh linh dân bản địa không trốn chạy kịp liền bị giết chết, chuyển hóa thành Vong Linh, khiến cho biển Vong Linh càng thêm đáng sợ hơn.

Lúc này, có rất nhiều Lãnh chúa đều đang liên tục giết chết Vong Linh, ‘xoát công tích’!

Thực lực của mỗi một vị Lãnh chúa đều không giống nhau, lực lượng phát huy ra được cũng không giống nhau!

Nhưng dù sao cũng là Lãnh chúa trên câp 60, bọn họ cũng không chật vật lắm.

Mà thời gian một ngày ở bên trong Thành Kỳ tích, Ngô Trì cũng đã chiêu mộ được hơn hai ngàn người, có ‘Thiên nhãn’ ở đây, hắn đảo mắt qua là biết được, ngược lại cũng không lo lắng sẽ có quá nhiều phiền phức.

“Không được, như thế này thì quá chậm rồi!”

Trên quảng trường, Ngô Trì nhướng mày lên, quyết định nghĩ thêm nhiều cách nữa!

Hắn vẫy tay một cái, một vị ‘Hòe Yêu Thái Âm’ chuyển hóa thành hình người, rơi xuống trước mặt Ngô Trì…

“Chủ nhân.”

“Đi, truyền đạt cho Tần Khả Khanh một tin tức.”

“Vâng!”

…..

Trên một khe núi vỡ nát, các binh sĩ xung quanh ‘Thành Thái Âm’ đang tàn sát quái vật!

Các Vong Linh cường đại căn bản không phải là đối thủ của chúng nữ, kiếm khí quét ngang qua, hàng trăm hàng ngàn con Vong Linh liền hóa thành toái cốt.

“Sấm sét! Đánh!”

Tay Tần Khả Khanh nâng ‘Bình Ngũ Lôi’ lên, Lôi pháp không ngừng đánh ra, giết chết một vài con quái lớn ở trong đám Vong Linh.

Lúc này, bên tai nàng khẽ động, nhìn về phía xa.

Một đạo U ảnh bay đến, khôi phục hình dạng người ở trước mặt của nàng.

“Khả Khanh chủ mẫu, chủ nhân phân phó ngài qua đó.”

“Ồ?”

Tần Khả Khanh suy tư một chút, đã nghĩ đến tâm tư của Ngô Trì, liền gật đầu, mang theo một nhóm người rời đi.

Không lâu sau, Tần Khả Khanh mặc áo bào đen, bay đến Thành Kỳ tích!

Ở sau lưng nàng, có nhiều đội Tần nữ toàn thân mặc đồ đen, còn có một đội mỹ nhân mặc đồ cổ trang Ngự kiếm phi hành.

Tuy chỉ có hai ngàn người, nhưng ai nấy đều có thể ngự không phi hành, khiến cho người của Thành Kỳ tích vô cùng khiếp sợ.

“Ai!”

Hơn mười vị Pháp sư bay đến, dẫn đầu là một Pháp sư trung niên, hô lên: “Các ngươi từ đâu đến? Chỗ này là Thành kỳ tích, như…”

Lời còn chưa nói xong, ‘Thiên nhãn’ ở giữa trán của Tần Khả Khanh đảo qua, sinh ra một tia Diệt Tẫn chi Viêm.

Chỉ là một tia hỏa diễm này, đã khiến cho các Pháp sư kia cảm nhận được khí tức tử vong, cảm giác sợ hãi từ tận đáy lòng hiện lên, gắng gượng ngắt lời của hắn.”

“Chủ nhân của ta là Ngô Ngữ.”

Tần Khả Khanh lãnh đạm lên tiếng, Pháp sư trung niên trừng mắt, vội vàng nói: “Xin, xin lỗi! Thì ra là người của Sứ thần đại nhân, mời vào!”

“Đa tạ.”

Tần Khả Khanh vung tay lên, một đám người trực tiếp bay vào.

Nhìn theo các nàng rời đi, các Pháp sư nuốt ngụm nước bọt, tràn đầy sợ hãi.

“Mấy ngàn người, tất cả đều là Truyền kỳ?”

“Mẹ nó, đây chínhlà lực lượng của Sứ thần sao, hơn nữa những cô gái Nhân loại giẫm ở trên thân kiếm kia đều rất xinh đẹp!”

“Sẽ không phải đều là Thiên sư đó chứ? Nghe đồn rằng Thần có thể sáng tạo Thiên sứ.”