Chương 917: Tin đồn của Đại Hoang! Đại Hồng Thủy!

Núi Thanh Khâu cấp 20, chỉ có thể xem là một tòa núi nhỏ cao trăm mét, núi non trùng điệp, kỳ thạch vách đá.

Phía trên có mây mù thành vòng, núi đá đường nhỏ, dòng suối uyển chuyển xuống.

Lúc này, trong rừng núi, từng thân ảnh cao lớn xuất hiện, giống như là từ trong thời gian đi ra, vượt qua cổ xưa và hiện nay, mỗi một người đều mang phong thái siêu việt, mỹ nhân tuyệt sắc cực phẩm.

Các nàng đều là hình người, có tai hồ ly và áo khoác da lông màu trắng, sau khi đi ra đều có chút mờ mịt mà nhìn lấy bốn phía.

Trong chớp mắt, chúng Hồ yêu đều tiếp thu thông tin, nhìn về phía Ngô Trì và Hồ Oanh.

Có vị tiền bối ‘Hồ Oanh’ này đi trước, các Hồ yêu Thất Khiếu Linh Lung đương nhiên biết nên làm như thế nào.

Trong chốc lát, rất nhiều Hồ yêu liền hóa thành khoảng một mét bảy, sải bước chạy nhanh đến trước mặt của Ngô Trì.

“Chủ nhân!”

“Chủ nhân!”

“Chủ nhân!”

…..

Chúng mỹ nhân Hồ ky dồn dập lên tiếng, giọng nói trong trẻo dễ nghe của mỗi một người đều không giống nhau, truyền vào trong tai đúng thật là một sự hưởng thụ.

Ngô Trì quả quyết, chỉ cảm thấy đầu khớp xương cũng đều bị âm thanh này khiến cho mềm nhũn ra.

“Mọi người không cần khách sáo.”

Ngô Trì mỉm cười, mở miệng nói: “Nói vậy là các ngươi cũng đã biết hết từ đầu đến đuôi rồi, ừm, hoan nghênh đến với ‘Thành Thái Âm’!”

“Sau này, các ngươi chính là một phần của ‘Thành Thái Âm’!”

“Vâng!”

Chúng nữ gật đầu.

Tất cả ‘Cửu Vĩ Hồ Thanh Khâu’ cộng lại cũng mới chỉ có 60 người, ngược lại cũng không chen chúc lắm.

Ngô Trì liền vẫy vẫy tay, dẫn theo các nàng xuống núi, đi về phía ‘Thiên cung Vân Triện’, vừa đi, vừa giới thiệu tình huống cụ thể của ‘Thành Thái Âm’ cho các nàng.

Tính cách của các Hồ Yêu đều không giống nhau, có người bát quái cũng có người an tĩnh, hơn nữa đồng tử và màu tóc của các nàng cũng không đồng nhất!

Có người thì là màu tóc hồng phấn, đôi tai và đồng tử đều rất kỳ dị, cũng có màu xanh băng, màu đỏ lửa…

Màu sắc trời sinh, cũng không có loại ‘cảm giác plastic’ cấp thấp kia, thoạt nhìn giống như là Thiên thành, vô cùng hài hòa!

Dường như mỗi một sợi tóc, đều đã thoát tục siêu phàm, khiến cho người khác sinh ra lòng không thể chán ghét nổi.

Các Hồ Yêu đến từ Thế giới Đại Hoang, vốn có năng lực hiểu biết rất mạnh đối với các loại chuyện kỳ lạ.

Đối mặt với Thế giới mới, các nàng cũng không quá bối rối, chỉ là tò mò đánh giá, chuyện này cũng khiến cho Ngô Trì vô cùng vui vẻ, tiết kiệm được không ít công phu giải thích.

Trên đường đi, hắn nói chuyện một lúc với các Hồ Yêu, cũng có hiểu biết một chút về ‘Thế giới Đại Hoang’ và ‘Núi Thanh Khâu’.

Dựa vào lời nói của các nàng, ‘Đại Hoang’ là một nơi không có bao nhiêu Thế giới, Thiên viên!

Quần Tinh ở trên trời rơi xuống, cũng chỉ có thể xem là một viên ở trong sa mạc!

‘Đại Hoang’ cũng là một Thế giới man hoang, hung thú viễn cổ, yêu ma loạn vũ, Nhân loại Tinh quái Linh tộc, trăm tộc sinh huy.

Thần tiên thiên tiên nhiều vô số kể, hiểu được chỗ cao của đạo giả và phúc địa của động trời, uy danh truyền xa.

Ở Đại Hoang, Cửu Vĩ Hồ có hai thế lực khổng lồ, một là Thanh Khâu, hai là Đồ Sơn!

Tên cũng chia thành ‘Hồ thị’ và ‘Đồ Sơn thị’, đều là chủng tộc Thần thoại, lúc vừa mới sinh ra liền đã có phong thái Thần thiên, có thể cấp tốc trưởng thành trở thành Hồ Tiên, còn về chuyện làm sao các nàng lại đến nơi này…

“Trời phá, Đại Hồng Thủy giáng lâm, vô số Sinh linh tử vong!”

“Vùng núi hóa thành ao đầm, thời gian và không gian đều rối loạn.”

“Mà bọn ta, chính là chết ở trong Đại Hồng Thủy.”

Các Hồ Yêu dồn dập mở miệng, dùng âm thanh dễ nghe để nói về ‘nguyên nhân cái chết’ của mình.

Một trận ‘Đại Hồng Thủy’ khó mà tin được đã giáng lâm, khiến cho Thế giới Đại Hoang hóa thành ao đầm.

Trăm tộc của Đại Hoang tử thương vô số, xem như là gặp vận rủi lớn.

‘Đại Hồng Thủy’ có thể tàn sát bừa bão ở trong Thế giới Thần thoại, ngẫm lại cũng biết là có thần bí ở trong đó!

“Thanh Khâu có lão tổ trấn tọa, sẽ không có chuyện gì.”

“Chỉ là, trận Đại Hồng Thủy này, không biết sẽ có bao nhiêu đồng bào tử vong.”

Hồ Oanh nhớ lại một chút, thở dài.

Sau đó, nàng nhìn về phía Ngô Trì, lại lộ ra nụ cười.

“Lão tổ phù hộ, khiến cho bọn ta có thể được chủ nhân triệu hoán đến đây!”

“Hơn nữa, Thế giới mới, còn thú vị hơn nhiều so với Đại Hoang!”

Nghe thấy vậy, Ngô Trì cười nhàn nhạt.

Tinh thần của những Hồ Yêu còn lại cũng chấn động, vốn là sắc mặt có chút ảm đạm, thoáng chốc liền trở nên kích động.

“Là cực kỳ! Thế giới của Chủ nhân quá thú vị, Vạn giới Chư thiên, Hư không vô tận, Văn minh không đồng nhất!”

“Vạn tộc giao hội, Đại Hoang cũng chỉ là một trong Vạn giới!”

“Ừm ừm! Hơn nữa còn có các loại vui đùa, mỹ cảnh mỹ thực, còn có rất nhiều quần áo xinh đẹp!”

Có lẽ, con gái là đều giống nhau.

Các Hồ Yêu nói nói, ai nấy đều dùng đôi mắt to ngập nước mà nhìn về phía Ngô Trì, tràn đầy sự mong chờ.

“Các ngươi được rồi đó! Vừa rồi còn đang đau lòng cho đồng bào cơ mà!”

Ngô Trì dở khóc dở cười, lại nói ra: “Yên tâm đi, cái gì cũng có!”

“Thật tốt quá đi!”

Các Hồ Yêu hoan hô lên, bật nhảy.

Nói đến, đuôi hồ ly của các nàng đều đã giấu hết đi rồi…

Sắp xếp cung điện đơn độc cho các Hồ ly, mỗi người một gian, tự do trang trí.

Các nàng đương nhiên là vô cùng thỏa mãn, cộng thêm có hai chiếc ‘Bảo Khố Càn Khôn’ ở đây, lấy quần áo gì đó cũng rất thuận tiện.

Tiếp sau, Ngô Trì đi tìm Lục Thanh trúc, hỏi về chuyện trang bị chuyên chúc của các tân binh.

Phẩm chất giống như các nàng, trang bị chuyên chúc cũng là phẩm chất ‘Thần thoại Nhị thải’!