Chương 950: Phượng Hoàng khởi

Thao tác nói đến cũng đơn giản!

Nhưng trên thực tế, lúc đi làm, lại gian nan ở khắp nơi!

Một là tọa độ Thế giới, hơn nữa còn phải là thế giới thích hợp!

Hai là vận khí Thế giới, những vật như ‘Mỏ neo của Thế giới’, cuối cùng, Thế giới của bản thân mình phải có đầy đủ năng lực!

Một khi thôn phệ thất bại, có khả năng tổn thất chính là Bổn Nguyên Thế giới của chính mình!

Sau khi chuẩn bị xong, Ngô Trì quay về ‘Thành Thái Âm’, trực tiếp sử dụng ‘Mỏ neo của Thế giới’!

Trong tình huống có tọa độ Thế giới, ‘Mỏ neo của Thế giới’ phi độn mà ra, biến mất ở trong không khí!

Nhưng Ngô Trì có thể cảm giác được, ‘Mỏ neo của Thế giới’ này đã rời khỏi Vũ trụ này, đi đến những Thế giới khác trước!

Trong nháy mắt, một chớp mắt, một nguyên năm.

Trong chốc lát, một loại cảm giác huyền diệu khó giải thích vọt đến!

Ngô Trì có thể ‘nhìn thấy’ mỏ neo của Thế giới đã neo định lại mục tiêu, mở ra con đường thông với Thế giới kia!

Trong lòng hắn vừa chuyển động, cả người liền biến mất.

Hoàng thành Đào Hoa quốc!

Trên đường có người đến người đi, là Nha môn thống lĩnh trị an của thiên hạ, đương nhiên là vô cùng xem trọng hoàng thành!

Thường xuyên có đội Bộ khoái thực lực cường hãn đi tuần tra, hai tròng mắt như có ánh sáng, đảo qua bốn phía.

Thiên hạ Bố võ, ngay cả người phàm cũng có bản lĩnh võ nghệ, đời sau có khí khuyết càng cường hãn hơn, đứa bé ba tuổi còn mạnh hơn so với hổ con.

Nhóm Bổ khoái, đương nhiên là thực lực của ai nấy đều cường hãn, nếu như đặt ở niên đại Tống Kim, bọn họ có thể được xưng là Cao thủ Nhị lưu, có thể xưng bá một thành.

“Đi! Nhìn về cửa đông Thành!”

“Các ngươi, hãy chú ý các thương nhân đến từ bên ngoài!”

“Chúng ta cũng không thể phân biệt được tướng mạo của người bên phía Tây Vực, toàn bộ xem chừng!”

Thành thị phồn hoa, rất nhiều nhân khẩu, cũng đại biểu cho có rất nhiều chuyện phiền phức.

Tinh thần của các Bổ khoái căng thẳng, rất sợ sẽ xảy ra chuyện phiền toái gì đó.

Lúc này, một bóng dáng bỗng nhiên xuất hiện ở trên không trung, ‘phiêu nhiên’ hạ xuống!

“Kẻ nào!?”

Bọn Bổ khoái sợ hết hồn, vội vàng vây quanh lại, rút đao kiếm ra, cảnh giác mà nhìn vào hắn.

Người phía sau ngó nhìn bốn phía, có chút bất lực.

“Có phải là địa điểm truyền tống này có chút sai lệch hay không…”

“‘Mỏ neo của Thế giới’ có chút hố người đó!”

Người này, đương nhiên là Ngô Trì!

Vốn là sẽ trực tiếp truyền tống đến bên cạnh Hoàng Dung, kết quả phạm vi nhìn thay đổi, hắn phát hiện đã đi thẳng đến trên đường lớn!

Nhìn xung quanh, ai ấy đều tràn đầy khí huyết, đều là Võ Giả!

“Nói! Ngươi là ai?”

Lúc này, một tên Bổ khoái có sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói: “Hoàng thành không cho phép đạp không, ngươi không biết sao?”

“Nếu như là vi phạm lần đầu, xử phạt tiền tài! Còn dám tái phạm lại, tạm giam mười ngày!”

Nghe thấy vậy, Ngô Trì nhìn hắn một cái, vẫn không trả lời.

Hắn cũng không phải là đến để trải nghiệm cuộc sống, mục tiêu đến đây rất rõ ràng, không cần thiết vì chút chuyện nhỏ này mà lãng phí thời gian.

Một khắc sau, trong lòng Ngô Trì chuyển động, cắt ‘Lực lượng của Anh hùng’, chỉ nhìn thấy ‘Thiên nhãn’ ở giữa trán của hắn nứt ra, đảo qua bốn phía!

Mỗi một người, mỗi một tin tức, bản đồ và tiêu ký, trong nháy mắt đều bị hắn nhìn thấy rõ.

“Hoàng thành Đào Hoa quốc, ừm… cũng may chênh lệch chỉ là kém một chút.”

Ngô Trì thở phào nhẹ nhõm, nhìn đúng vị trí, trực tiếp bay ra ngoài!

Những Bổ Khoái kia còn chưa kịp phản ứng lại, đã nhìn thấy thân hình của Ngô Trì khẽ động, trực tiếp biến mất!

Đúng vậy! Tốc độ quá nhanh, đám người căn bản là không nhìn thấy bóng dáng của Ngô Trì, chỉ có thể mơ hồ chú ý đến huyễn ảnh, ngay cả phương hướng rời khỏi của Ngô Trì cũng không nhìn thấy rõ!

Hoàng cung!

Bóng dáng của Ngô Trì quỷ mị, trong chớp mắt liền vượt qua mấy cái cung điện.

Hoàng cung của Đào Hoa quốc cũng không quá lớn, dù sao thì đây là chỗ ở của ‘Nữ Đế’, nàng cũng không thích nam tử, vậy nên không có các loại như hậu cung, chỉ có những nơi yếu vụ như Cung chính vụ, Tàng Kinh Các…

Rất nhanh, Ngô Trì đã cảm nhận được khí tức của Hoàng Dung, trực tiếp chạy gấp gáp đến.

Thực lực của hắn cường hãn quá mức, lại cắt ‘Lực lượng của Anh hùng’ thành ‘Giả Tích Xuân’, ở trong hoành cung, cho dù là Vệ binh hay là ai, cũng đều không phát hiện ra hắn!

Tẩm cung!

Hoàng Dung mặc một bộ trường bào Phượng Hoàng, mang mũ miện ngọc thạch, sắc mặt nghiêm túc đang ngồi trên ghế Phượng Hoàng.

Ngô Trì đi đến, nhìn kỹ vào, cô gái của ngày xưa đã trở thành một vị Nữ Đế uy nghiêm thiên hạ, mặc dù vẫn là tướng mạo của thiếu nữ, nhưng khí chất đã thay đổi rất lớn.

Khuôn mặt của nàng vẫn tuyệt mỹ giống như trước đây, ít đi một phần ngây thơ, nhiều hơn một phần cao quý.

Có thể là do luyện võ nhiều năm, vóc dáng của nàng tốt hơn, cho dù là đang mặc trường bào rộng lớn, nhưng cũng không thể che giấu được tư thái vóc dáng xinh đẹp.

Ngô Trì muốn trêu chọc nàng một chút, cố ý đi đến, chuẩn bị hù nàng một cái.

Thế nhưng vừa mới đi qua, hình như Hoàng Dung đang quan sát đến, bỗng nhiên nhìn ngó xung quanh, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại.

Tiếp sau đó, nụ cười của nàng nở rộ, nhìn về phía không khí nói: “Công tử, ngươi đã đến rồi!”

“…..”

Ngô Trì giật mình, vẫn chưa lên tiếng.

Hoàng Dung nhìn bên trái một chút, rồi lại nhìn về, bỗng nhiên khóa được vị trí của Ngô Trì, ánh mắt sáng lên.

“Công tử!”

“Ngươi thật sự có thể nhìn thấy ta sao!”

Ngô Trì cười cười, đi đến.

“Ừm! Ta ở đây được vận khí vây quanh, ngũ giác đã tăng cường rất nhiều.”

Hoàng Dung giải thích một câu, lại nhìn qua Ngô Trì, cảm thán nói: “Công tử… ngươi vẫn giống như trước đây, không có chút thay đổi nào cả.”

“Ngươi cũng khác rồi.”

Ngô Trì mỉm cười một tiếng

“Vẫn thanh xuân, xinh đẹp.”

“Đa tạ công tử khen ngợi.”

Hoàng Dung xinh đẹp mỉm cười, đứng dậy xoay một vòng, Phượng Hoàng ré dài, dáng người hoa lệ tràn đầy khí chất cao quý…