Chương 923: Pháp ấn khắc lục

Lục Thanh Trúc…

Chẳng lẽ là ‘Pháp ấn Đại Hoang’ đã luyện chế thành công rồi?

Trong lòng Ngô Trì chuyển động, gật đầu nói: “Được, đi thôi!”

“Ừm ừm, Lục tỷ tỷ đang ở bên kia chờ ngài!”

Cô gái nhẹ nhàng cười cười, vươn ngón tay nhỏ ra chỉ phương hướng, sau đó nhẹ nhàng bước đi, khéo léo đi theo phía sau Ngô Trì.

Người sau cười nhàn nhạt, đi về phía bên kia.

Trong chốc lát, hai người liền đi đến chỗ cuối ngã tư, ở bên cạnh quán trà, Lục Thanh Trúc đang cầm đồ vật gì đó, Ngô Trì đi đến, đôi tai của Lục Thanh Trúc lập tức khẽ động, đã biết là ai đến.

“Công tử!”

Nàng quay đầu lại, trêu chọc nói: “Tìm ngươi thật không dễ dàng gì, còn phải đợi ngươi luyện kiếm xong.”

“Luyện kiếm mà, đương nhiên phải chuyên chú một chút.”

Ngô Trì cười cười, nhìn về phía vật ở trong tay của nàng, nghi ngờ nói: “Đây chính là Pháp ấn Đại Hoang sao?”

Ở trong tay của Lục mỹ nhân, là một chiếc bình nhỏ, bên trong có một chút bùn năm màu!

“Ừm! Thứ này lại là trang bị Binh chủng chuyên chúc, ta cũng không nghĩ đến.”

“Nhưng nghĩ lại, nếu như là phẩm chất Thần thoại Nhị phẩm, bên ngoài có chỗ đặc biệt thì cũng là bình thường!”

Lục Thanh Trúc sờ cằm một cái, thở dài nói: “Trước đây thực lực của ta không đủ, xác thực là chưa từng xử lí loại trang bị như thế này, sự huyền diệu của Kết tinh hư không… vượt xa với kiến thức của ta!”

Tiểu công chúa của Tiên giới cũng không ngại keo kiệt sự ca ngợi của mình, Ngô Trì gật đầu biểu thị tán thành.

Tài nguyên Hư không vô tận, thoạt nhìn thì rất dễ dàng có được, thế nhưng những chuyện này đều bởi vì Ngô Trì là Lãnh chúa!

Vạn giới Chư thiên, Sinh linh vạn tộc, người có thể tiếp xúc với Hư không vô tận ít lại càng thêm ít.

Đặt ở những Thế giới khác, Kết tinh hư không chỉ là vật hiếm có, thậm chí còn chưa từng có ai thấy qua bao giờ.

Tạo hóa hàng vạn hàng nghìn, vô cùng huyền bí, không thể thăm dò!

“Vậy tìm ta làm gì? Đồ đạc đưa qua cho các Hồ ly là được rồi.”

Ngô Trì thuận miệng nói.

Tổng cộng cũng chỉ có 60 vị ‘Cửu Vĩ Hồ Thanh Khâu’, cũng không phải là chuyện phiền phức gì.

Nghe thấy vậy, Lục Thanh Trúc trợn tròn mắt, sẵng giọng nói: “Công tử, ngươi cũng không thể làm một chưởng quỹ vung tay chứ! Món đồ này cũng không phải là vũ khí thông thường, cần phải tiến hành khắc lục!”

“Khắc lục? Tương tự như loại điêu khắc, phụ ma hoặc là vẽ bùa sao?”

Ngô Trì nhướng mày, Lục Thanh Trúc gật đầu, giải thích: “Món đồ này, mỗi một phần đều phải vẽ ở trên người của các Hồ ly! Là đồ ăn đặc thù!”

“Luyện hư ảo thành chân thật, luyện chân thật thành hư ảo, chính là đạo lý này.”

Nghe thấy vậy, Ngô Trì tỉnh ngộ ra, lại tò mò nói: “Ngươi đã thử rồi sao?”

“Ừm, bị đuổi ra ngoài, các nàng không tin tưởng ta.”

Sắc mặt của Lục Thanh Trúc tối sầm, Ngô Trì không nhịn được mà cười lên.

Nàng nhất thời có chút tức giận, trừng mắt liếc nhìn Ngô Trì, hừ nói: “Binh lính của ngươi, ngươi tự đi đi!”

Nói xong, nàng lại lấy ra 59 cái bình còn lại ở trong Hòm đồ vật, vứt xuống trước mặt Ngô Trì.

“Đừng nóng giận mà, ta sai rồi được chưa!”

Ngô Trì ho khan một tiếng, thuận tay thu hồi lại mấy chiếc bình, đi đến giúp Lục Thanh Trúc bóp vai.

“Phu nhân cực khổ rồi, vầy đi, chúng ta cùng nhau đi ngâm suối nước nóng, thả lỏng một chút nha.”

“Một mình ta đi! Nếu như ngươi đi cùng, vậy thì có lẽ không phải là thả lỏng rồi.”

Khuôn mặt của Lục Thanh Trúc cười đỏ ửng, khẽ cười rồi rời khỏi.

“Phụ nữ mà!”

Nhìn theo bóng lưng của nàng rời đi, Ngô Trì cảm khái một câu.

Sau đó, hắn quay đầu lại, cô gái ở phía sau đang che miệng cười.

Nàng mặc một bộ quần áo cổ phong màu trắng, trải qua tu bổ, làn váy chỉ đến đầu gối, eo nhỏ chân thon, thoạt nhìn vừa dễ thương lại vừa mỹ lệ.

Đến từ cung Minh Nguyệt, cơ bản đều là hình thể cô gái, tràn ngập vẻ thanh xuân thuần khiết, cộng thêm có dung nhan tuyệt mỹ, các nàng đi đến đâu thì cũng trở thành một phong cảnh.

Lấy lại tinh thần, Ngô Trì cười nói: “Ngươi tên là gì?”

“Thượng tiên, gọi ta là Tiểu Ngả là được rồi!”

Cô gái khéo léo trả lời, Ngô Trì gật đầu, mở miệng nói: “Nào, đến giúp ta một tay!”

“Vâng!”

Ngô Trì lấy trang bị và sách kỹ năng từ trong ‘Bảo Khố Càn Khôn’ ra trước, để cho các Anh hùng lựa chọn sử dụng, sao đó thăng cấp những Tháp phòng ngự còn lại và một vài Kiến trúc công năng lên đến cấp 50!

Cộng lại đã tiêu tốn hết 1.8 tỉ, khiến cho Ngô Trì có ý tưởng thăng lên đến cấp 55, thậm chí là cấp 60.

Nhưng cơm phải từng miếng từng miếng mà ăn, Ngô Trì ngược lại cũng không gấp.

Sau đó, hắn cùng với Tiểu Ngả đi đến ‘Thiên cung Vân Triện’, triệu tập tất cả các ‘Cửu Vĩ Hồ Thanh Khâu’, đi vào bên trong một Cung điện Hồ ly!

Có thể nhìn ra được, khoảng thời gian này các nàng cũng hao tốn rất nhiều tâm tử trong việc thiết kế Cung điện!

Có lực lượng to lớn mà ‘Thiên cung Vân Triện’ ban cho, các nàng có thể tùy ý thay đổi địa hình, kiến trúc và phong cảnh!

Lúc đám người Ngô Trì đến, lại là nhìn thấy một tòa Đảo trên Không, con đường phá vỡ, cây đại thụ cao trăm mét, cùng với kỳ hoa dị thảo, tràn đầy khí tức man hoang.

“Tốt lắm, Cung điện đều đã bị ngươi hủy rồi.”

Ngô Trì cười cười, các Hồ ky đều cười đỏ mặt lên, tòa Cung điện này thuộc về một vị Hồ ly có mái tóc màu hồng phấn, nàng đang đứng ngồi không yên, trên khuôn mặt tuyệt mỹ dịu dàng đáng yêu tràn đầy vẻ xấu hổ.

Nhìn thấy thế, Ngô Trì sợ nàng sẽ mắc cỡ đến chết, vội vàng tỏ ý bảo chúng nữ yên tĩnh lại, sau đó lấy ‘Pháp ấn Đại Hoang’ ra.

Vừa mới xuất hiện, các Hồ ly liền yên tĩnh lại, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người…