Chương 888: Dạ Oanh

Mấy ngàn người Truyền kỳ là khái niệm gì!?

Ở Thế giới Úc Lai Ân, thế lực cường đại nhất chính là ba tộc.

Nhưng nếu chia quần tộc ra, thì cường đại nhất tất nhiên chính là ‘Hội nghị Pháp sư’ có thể kiến tạo Thành trên không!

Thế nhưng, cho dù tất cả Hội nghị Pháp sư đều xuất hiện, thì cũng không thể xuất hiện hơn 1000 người ‘Truyền kỳ’, đúng vậy, cho dù là những Lãnh chúa khác hay là Ngô Trì, thì đều biết rõ là ‘hạn mức cao nhất’ của Thế giới này rất thấp.

Cấp 40 liền xem như là Truyền kỳ, quá vô lí rồi!

Đám người Tần Khả Khanh không hề kiêng nể gì mà bay đến, thoáng chốc liền kinh động tất cả các thế lực.

Sau khi nghe thấy là người của Ngô Trì, đều trầm mặc lại, cũng không có người đến đây quấy rối.

Đây là quy tắc tiềm tính dưới ‘Triều dâng Vong Linh’, các Lãnh chúa có quyền lợi đặc thù nhất định!

Trên quảng trường, Ngô Trì vẫy tay một cái ý bảo đổi một nhóm người khác, đúng lúc cũng nhìn thấy Tần Khả Khanh đến.

Tiểu mỹ nhân phiêu nhiên hạ xuống, giống như là một vị Nữ thần, khiến cho tất cả mọi người ở quảng trường vừa hâm mộ vừa kinh hãi.

Ngô Trì kéo lấy chiếc eo nhỏ nhắn của mỹ nhân Khả Khanh, kéo nàng ngồi ở trên đùi của mình, cười nói: “Gióng trống khua chiêng như thế làm gì chứ.”

“Giúp công tử!”

Tần Khả Khanh dịu dàng cười cười, đôi mắt phượng hiện lên một chút vẻ trí tuệ.

“Nếu như công tử đã muốn chiêu mộ một ít Lãnh dân, thời gian lại có yêu cầu, thẳng thắn lộ ra một phần thực lực, đủ để khiến cho ngàn tỉ người của Thành Kỳ tích rung động!”

“Triều dâng Vong Linh vừa mới bắt đầu bạo phát, rất nhiều người còn đang ôm tâm trạng lạc quan, thậm chí còn đang ở Hoa Thiên Tửu.”

“Chỉ có thực lực, mới có thể khiến cho bọn họ triệt để tín phục!”

Nghe thấy vậy, Ngô Trì có chút ngạc nhiên, không ngờ đến Tần Khả Khanh lại nghĩ xa đến như thế.

Suy nghĩ một chút, Ngô Trì cũng không khỏi gật đầu.

Nội tình của ‘Thành Kỳ tích’ phức tạp, tình trạng quyền lực, lợi ích, thế lực… đều vô cùng lo lắng.

Thế nhưng, Ngô Trì là một vị khách qua đường, giống như những Lãnh chúa còn lại, căn bản là lười để ý đến việc dân bản địa muốn tranh quyền đoạt lợi.

“Được, tất cả đều nghe theo ngươi!”

Ngô Trì nhéo nhẹ lên mũi của Tần Khả Khanh, tiểu mỹ nhân ừ một tiếng, cười nói: “Công tử gọi ta đến , là muốn để ta giúp công tử làm việc sao?”

“Thông minh.”

Ngô Trì gật đầu nói: “Ngươi ở đây dùng Thiên nhãn để chọn người, ta đến Thành Kỳ tích đi một vòng!”

“Được!”

Ánh mắt của Tần Khả Khanh khẽ động, đã hiểu ý nghĩ của Ngô Trì, quả quyết gật đầu đồng ý.

Sau đó, Ngô Trì nói lại một lần, rồi liền rời đi.

Cắt ‘Lực lượng Anh hùng’ thành ‘Gỉa Tích Xuân’, rất nhanh liền biến mất trong sự quan tâm của mọi người.

Chủ ý của Ngô Trì, đương nhiên là cắt ‘Lực lượng Anh hùng’, dựa vào ba loại ‘Trái tim thành tâm thành ý’, may mắn và Mị lực siêu phàm để đi tìm kiếm!

Cảm ứng của ‘Trái tim thành tâm thành ý’ ở phương diện này rất yếu kém, nhưng May mắn và Mị lực siêu phàm có liên quan đến ‘vận khí’ và ‘vận mệnh’, hiệu quả rất rõ rệt!

Sau khi đổi thành ‘Gỉa Tích Xuân’, thỉnh thoảng Ngô Trì có thể gặp được một cô gái phù hợp với yêu cầu, mặc dù còn kém so với những mỹ nhân ở ‘Thành Thái Âm’, nhưng đặt ở kiếp trước thì cũng xem như là mỹ nữ cực phẩm rồi.

Mà đổi thành ‘Phan Kim Liên’, dưới vận mệnh 199 điểm, Ngô Trì thỉnh thoảng có thể phát hiện một vài người phù hợp hoàn mỹ, mỹ nữ có thiên phú huyết mạch, thể xác và tinh thần thuần thiết!

Về phương diện giá trị dung nhan thì trong một vạn không có một người, không kém bao nhiêu so với các Binh sĩ của ‘Thành Thái Âm’.

Mỗi khi phát hiện một người, Ngô Trì liền để lại một tin tức lời mời.

Tốc độ của hắn cực nhanh, lại có năng lực của các vị Anh hùng, giống như là vạn năng.

Trong Thành Kỳ tích, thỉnh thoảng có người phát hiện ra tin tức của Ngô Trì, ‘Huyền ngữ Úc Lai Ân’ vô cùng đặc biệt, không ai có thể nhái lại!

Mấy tiếng ngắn ngủi, ở bên trong ‘Thành Kỳ Tích’ có rất nhiều người đều bắt đầu kích động lên!

Đừng thấy chỉ là một Thành thị, thế nhưng lại chứa ngàn tỉ nhân khẩu, bình thường như thế nào chứ?

Nơi đây đã từng là phế tích của mấy cái Thần quốc, vì vậy sân bãi cực lớn, nhân khẩu rất nhiều!

Vì vậy, hiệu suất ở bên Tần Khả Khanh kém xa bên Ngô Trì.

Trong tòa Thần điện hư hại, Kiến trúc cổ xưa đã trải qua tu sửa, nhưng không thể nào khôi phục lại sự phồn thịnh của ngàn năm trước, nhưng ít nhiều gì cũng có thể ở được.

Lúc này, bên trong có một vài gia đình tiểu quý tộc đang cư trú.

Ước chừng mấy trăm người, đang ngồi tụ tại tán gẫu.

“Các ngươi nói xem, Triều dâng Vong Linh bao lâu nữa mới có thể trôi qua chứ?”

Có người lên tiếng, sắc mặt mê man.

Mấy ngày nay có rất nhiều chuyện lớn, vô tri vô giác liền buông bỏ của cải vốn có, chạy đến Thành Kỳ tích, đừng nói là quý tộc, cho dù là một vài vị Quốc vương và Công tước cũng đều mơ màng.

Thế nhưng đây là một Thế giới Siêu phàm, quyền lực của bọn họ cũng không có tác dụng quá lớn.

“Có trời mới biết, e rằng Thế giới này sắp mất rồi.”

Có không ít người đều bi quan, lúc này, một ông lão quý tộc mở miệng nói: “Nghe nói có một vài Sứ thần tên là Ngô đang chiêu mộ Lãnh dân, có thể tiến vào Thần quốc của hắn!”

“Được sống mãi, chính là thanh xuân không già kia?”

Sắc mặt của mọi người đều ao ước.

Ở trong mắt bọn họ, lãnh địa của Ngô Trì chính là Thần quốc!

Đám người thảo luận, nội dung cực kỳ khoa trương.

Có người nói: “Trong Lãnh địa của Ngô có nước suối bất tử, có thể sống mãi không già!”

Có người nói: “Trong Lãnh địa của Ngô, có Thiên sứ và chúng Thần!”

Có người nói: “Trong Lãnh địa của Ngô có một tòa Địa ngục nhốt Ác ma!”

Trong bầu không khí nhiệt liệt, lại có một người len lẻn vào, nàng mặc một chiếc bố ý cũ nát rộng thùng thình, cơ thể yêu kiều ẩn tàng ở trong đó, khuôn mặt nhỏ nhắn bị mái tóc rối bời che khuất nửa bên, thoạt nhìn vô cùng ‘kỳ quái’, nhưng nếu như quan sát cẩn thận, sẽ phát hiện là nàng cố ý dùng tro để che đậy ở trên mặt, tay và cổ…, đôi mắt trong suốt cũng cố ý dùng tóc để che lại.

“Isa!”

Một người phụ nữ mập mạp mở miệng, nói: “Ngươi suy tính như thế nào?”

“Ta muốn đi khuân đồ, ta sẽ nuôi sống chính mình.”

Cô gái mở miệng, âm thanh cố ý để cho khàn khàn một chút, thế nhưng nàng cũng không phải là nhân sĩ nghề nghiệp gì, âm thanh vẫn thanh thúy êm tai, khiến cho rất nhiều nam nhân đều lộ ra vẻ mơ ước.

Nhìn thấy thế, người phụ nữ mập mạp lộ ra tia ghét bỏ, mắng: “Ngươi và người mẹ đáng chết kia của ngươi giống nhau y đúc, là một dạ oanh nên vứt xuống bãi tha ma!”

“Dơ bẩn, buồn nôn!”

“Mẹ của ta không phải như thế!”

Cô gái không nhịn được, nói ra một câu.

Nghe thấy vậy, người phụ nữ mập mạp kia giận tím mặt, gầm thét nói: “Phế vật, mẹ ngươi chính là một con dạ oanh, một Vũ nữ!”

“Hạ dân cấp thấp, nếu như không phải là đệ đệ ta yêu cầu, thì ngươi đã bị đuổi ra ngoài từ lâu rồi, không biết cảm ơn, lại còn tranh luận!”

“Đó là bởi vì ba mẹ ta đã cho ngươi một số tiền lớn!”

Cô gái cắn răng, phun ra từng chữ từng chữ…