Chương 944: Thánh địa Thái Âm!

“Lãnh chúa đại nhân của chúng ta chính là Thần Sáng Thế!”

“Khó có thể tưởng tượng được, ta lại nhìn thấy được một Thế giới sinh ra!”

“Đây là vinh dự như thế nào chứ!”

“Nữ Vương đại nhân! Mau nhìn xem, Thế giới ở bên ngoài thật là xinh đẹp!”

Mấy trăm ngàn người đều đang bàn luận, ai nấy đều vô cùng kích động.

Cho dù là tộc đến từ Tinh Linh Suối Trăngm hay là những Lãnh dân nhân loại khác, cũng đều có cảm xúc dâng trào, thậm chí ngay cả nói cũng không nói ra được.

Thậm chí có những mỹ nhân đã luyện kiếm chung với Ngô Trì, ai nấy đều vô cùng kích động, trực tiếp trở thành ‘mê trai’, cảm thấy mừng như điên vì đã từng tiếp xúc gần gũi với Ngô Trì.

Ái mộ, vui mừng, sùng bái, cuồng nhiệt…

Nếu như là một Lãnh chúa sườn tín ngưỡng, đoán chừng lúc này đã mừng như điên, bắt đầu hấp thu lực lượng của tín ngưỡng.

Đáng tiếc, Ngô Trì cũng không phải là sườn tín ngưỡng.

Trong chớp mắt, chúng Anh hùng đều đã đến, đưa các Lãnh dân đến nơi ở, bao gồm tộc Tinh Linh Suối Trăng, còn có những Lãnh dân khác, cộng lại cũng gần 100 vạn!

Mở mang Thế giới mới vô cùng lớn, ở lại trăm vạn nhân khẩu đương nhiên cũng không có vấn đề gì.

Hô--!

Mây mù bốc lên, ‘Tiên Mây Gân Đấu’ biến hóa ra từng chiếc cầu thang mây mù, các Lãnh dân từ trong ‘Thiên cung Vân Triện’ đi ra, đi ra khỏi cửa thành theo sự hướng dẫn của các Binh sĩ, bước lên cầu thang mây mù, sau đó liền đến mặt đất.

Các nàng đương nhiên là tò mò, nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng kia, không ai dám nghi ngờ, ai nấy đều lặng lẽ chờ đợi phân phó, vô cùng ngoan ngoãn.

Trên tường mây, Ngô Trì và mấy người Lâm Đại Ngọc đang lặng lẽ nhìn vào cảnh này.

“Công tử, Tiên Mây Gân Đấu lại có những diệu dụng này, bảng thuộc tính cũng không nhìn ra được.”

Em gái Lâm thấp giọng cười cười, dựa vào bả vai của Ngô Trì, trên khuôn mặt tuyệt mỹ xuất hiện ra ý yêu thích không thể nói ra được.

Ngô Trì gật đầu, nói: “Số liệu, chỉ là một góc độ để đối đãi sự vật, cũng không thể bao gồm tất cả.”

“Ví dụ như ‘Tiên Vân Ngũ Sắc’ và Thần Quang Ngũ Sắc đều vô cùng có diệu dụng, không chỉ có thể giết địch, trong cuộc sống ngày thường cũng có thể mang ra dùng.”

Hai người nói chuyện một lúc, Mộc Linh Nhi bỗng nhiên chen vào, giảo hoạt mà nháy mắt một cái, bắt lấy góc áo của Ngô Trì.

“Công tử, tên của Thế giới này là gì nhỉ?”

“Hửm? Đúng rồi, ta còn chưa đặt tên!”

Ngô Trì vỗ vỗ vào đầu, sau khi suy nghĩ một chút, lên tiếng nói: “Các ngươi thấy thế nào?”

“Gọi là Mỹ Nhân Giới đi!”

Mộc Linh Nhi một lời hai ý nghĩa, cười cười bỡn cợt mà nhìn về phía Ngô Trì.

Ngô Trì đương nhiên biết ý tứ ám muội trong giọng nói của nàng, nhất thời liền liếc mắt qua, giơ ngón tay chỉ vào đầu của nàng một cái.

“A…! Công tử đánh ta làm gì chứ!”

Cô gái lẩm bẩm, nhưng cũng không dám nghịch ngợm nữa.

Lâm muội muội suy nghĩ một chút, hỏi: “Công tử, ngươi định chuẩn bị sắp xếp trọng tâm của Thế giới như thế nào?”

“Cứ dựa theo như trước đó đã bàn luận thôi, làm ruộng, nuôi dưỡng linh căn, cuộc sống của Lãnh dân, các loại!”

Ngô Trì trả lời.

Lâm Đại Ngọc gật đầu, trầm giọng nói: “Nếu như thế, mục tiêu ngắn hạn, Thế giới Hạch tâm có thể trở thành nơi để công tử chiêu mộ Lãnh dân rồi!”

“Nếu sau này công tử muốn dung hợp Thế giới còn lại, đương nhiên sẽ chọn những cô gái thích hợp từ những Thế giới kia!”

“Không bằng… hóa Thế giới Hạch tâm này thành nơi Phi thăng!”

“Hạch tâm thế giới chính là do công tử Mở mang, tốt nhất là chỉ tồn tại nữ tính. Mà những Thế giới khác do dung hợp mà thành, cũng không gọi là những cái khác.”

“Lấy những Thế giới khác làm chất dinh dưỡng, lựa chọn những cô gái thích hợp, tiến vào Thế giới hạch tâm!”

Lâm muội muội suy nghĩ vô cùng cẩn thận.

Nàng lấy một ví dụ khác, như Thế giới Võ hiệp của Hoàng Dung, sau khi dung hợp, có thể thành lập một thế lực ở trong đó, đồng thời xây dựng một ‘Thông đạo Phi thăng’, có cô gái xinh đẹp thuần khiết, là có thể ‘Phi thăng’ tiến vào Thế giới hạch tâm, trở thành Lãnh dân.

Nhiều người, sao dù là sau này chiêu mộ Binh sĩ, hay là thu hoạch Anh hùng, tăng cấp Thế giới… đều sẽ rất dễ dàng!

“Ý tưởng tốt, được lắm!”

Ngô Trì gật đầu, Lâm Đại Ngọc mỉm cười, mở miệng nói: “Gọi là Thánh địa Thái Âm, như thế nào?”

“Ha ha, sao chép sư tỷ ta đúng không?”

Ngô Trì cười ha hả lên, suy nghĩ một chút, quả quyết đồng ý.

‘Thành Thái Âm’, ‘Thánh địa Thái Âm’, ngược lại cũng thích hợp!

Nói như thế, hắn muốn rèn đúc Tiên Vực bất hủ, cũng có thể gọi là ‘Tiên Vực Thái Âm’?

Ừm… ngược lại cũng không thể gọi là Tiên Vực Ngô Trì, nếu không thì phản ứng đầu tiên của người khác chính là ‘Tiên Vực vô sỉ’…

Như thế thì cũng quá ngượng ngùng rồi!

Lấy lại tinh thần, Ngô Trì lập tức sửa lại tên ở trên bảng, xác định lại.

Mộc Linh Nhi ở bên cạnh xem toàn bộ cuộc trò chuyện bĩu môi lại, mở miệng nói: “Công tử, Lãnh dân đều đã đưa xuống hết rồi, nhanh chóng làm việc đi!”

“Cẩn thận da của ngươi đó!”

Ngô Trì nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, xoay người lại nhìn xuống phía dưới.

Một khắc sau, hắn giang hai tay ra, trời đất thay đổi theo lòng!

Sông núi ‘nhường đường’, địa mạch bắt đầu khởi động!

Trong khoảnh khắc, đất đá, kim thiết dũng mãnh tiến vào, bắt đầu ‘xây dựng’ theo tưởng tượng của Ngô Trì.

Rất nhanh, liền xuất hiện một tòa Thành cổ đại lớn!

Mặt đường rông rãi, đầy đủ các loại Kiến trúc công năng, chỗ ở, khu sinh hoạt, cống thoát nước, vân vân!

Nói riêng về diện tích, tòa Thành lớn này cũng không hề nhỏ hơn so với ‘Thành Thái Âm’!

“Đi!”

Hắn lại vẫy tay một cái, trong ‘Thành Thái Âm’, từng mảnh ruộng cày hóa thành ánh sáng rồi bay xuống, rơi xuống bên cạnh tòa Thành, phù hợp hoàn mỹ với trời đất!