Chương 952: Neo định!

Một tuần trôi qua!

Bên ngoài một mảnh an bình, cũng không có chuyện hỗn loạn.

Trong tẩm cung, cũng dần dần bình tĩnh lại.

Ngô Trì chậm rãi mở mắt ra, đã tự nhiên tỉnh lại.

Ở trong lòng của hắn, có một cô gái.

Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thuần tuyệt mỹ, đôi mắt đang nhắm lại, khí chất lạnh lòng, từ chối người ngoài ngàn dặm.

Nàng dựa ở trên đùi của Ngô Trì, đang ngủ say.

Cơ thể tiểu xảo linh lung mềm mại hơi cuộn lại, giống như là một tác phẩm nghệ thuật tinh vi tỉ mỉ.

Cô gái này, chính là Tiểu Long Nữ!

Vận mệnh của nàng đã bị Hoàng Dung ‘biết chuyện’ thay đổi từ lâu.

Không trưởng thành ở trong phái Cổ Mộ, thời kỳ thiếu nữ thì đã bị Hoàng Dung đưa đi, dốc lòng bồi dưỡng.

Nàng của thời khắc này, vẫn là dáng vẻ thanh thuần thiên hạ vô song kia, một bộ đồ trắng, bay bổng như tiên nữ.

“Nghỉ ngơi cho tốt.”

Ngô Trì nhẹ nhàng buông nàng ra, đứng dậy ngó nhìn xung quanh.

“Dung Nhi à, tính cách này của ngươi thật là hư quá!”

Ngô Trì có chút bất lực, trùng hợp, Hoàng Dung cũng mơ màng tỉnh lại.

Nghe thấy lời nói của Ngô Trì, nàng vui tươi hớn hở, phiêu nhiên mà đạp không bay lên, rơi xuống phía sau Ngô Trì, ôm lấy cổ của hắn.

“Công tử, ngươi thích lễ vật này chứ?”

Hoàng Dung cười gian xảo một tiếng, bên trên khuôn mặt tràn đầy vẻ mong chờ.

Vì ngày này, nàng đã chuẩn bị rất lâu rồi…

Trong lòng Ngô Trì cũng có chút cảm động, xoa xoa khuôn mặt của nàng, cười nói: “Rất yêu thích! Ta không ngờ rằng ngươi lại có thể phí nhiều tâm tư như thế.”

“Hừ… công tử đối xử với Dung Nhi tốt như thế, Dung Nhi có thể vong ân phụ nghĩa sao?”

Hoàng Dung ôm chặt lấy cổ của Ngô Trì, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy sự yêu thích.

“Công tử, Dung Nhi có thể gọi ngươi là Trì ca ca không!”

“Có thể!”

Ngô Trì quả quyết gật đầu, Hoàng Dung cười lên, thỏa mãn mà dựa vào trong lòng hắn.

Ngô Trì há miệng, phát hiện nàng đã ngủ say ngay ở trong một cái hít thở này rồi.

Trôi qua một tuần, cô nương này đã phát tiết ra hết sự nhớ nhung trong mấy thập niên qua, lúc này đã cạn kiệt sức lực rồi…

Nhìn xung quanh, Ngô Trì sắp xếp cẩn thận cho Hoàng Dung, sau đó lặng lẽ đi ra ngoài cửa, bay lên trên cao.

“Động thủ, e rằng sẽ khiến cho động tĩnh rất lớn!”

“Đề phòng lỡ như, vẫn là đợi Dung Nhi tỉnh dậy vậy.”

Ngô Trì cảm nhận ‘Mỏ neo của Thế giới’ một chút, liền bay trở về, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút.

Ngày tiếp theo!

Nữ Đế chợt hạ chỉ ý, ngày mai cầu trời, phân phó thiên hạ xem lễ Cửu Châu!

Mặc dù văn võ bá quan không hiểu ý của ý chỉ, nhưng bọn họ cũng không hỏi, trong tình hình các cơ cấu đều toàn lực bạo phát, ý chỉ này rất nhanh là đã truyền đến các nơi trên Thế giới!

Mấy thập niên này, chuyện mà Hoàng Dung vội vàng không chỉ có Võ đạo, dựa vào sự giúp đỡ của Ngô Trì, nàng không chỉ trở thành không ai thể địch lại trong Võ đạo, trên phương diện Khoa học kỹ thuật cũng đã mở mang rất nhiều.

Cộng thêm lực lượng của Võ giả, tin tức trong vòng một ngày đã có thể truyền đến từng thôn trấn, từng thị trấn!

Ngày thứ ba!

Giữa trưa, người của toàn Thế giới đều tò mò mà ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, muốn nói ‘xem lễ’ mà vị Nữ Đế Vô song kia nói rốt cuộc là có ý gì.

“Chẳng lẽ là Cửu Tinh Liên Châu?”

“Hay là mặt trăng và mặt trời… song song?”

“Chẳng lẽ là Tiên nhân giáng lâm, chúc phúc Nữ đế?”

Mọi người đều bàn luận ầm ĩ, không ai có thể cho ra đáp án.

Giờ phút này, cho dù là Võ giả cảnh giới nào, quan viên chức vị gì, đều không hiểu là có chuyện gì.

Ngay cả cha ruột của Hoàng Dung là Hoàng Dược Sư, cũng chờ đợi ở ‘trong Hoàng thành’, lặng lẽ không nói gì.

Cuối cùng… đã đến giờ!

Ở tại chỗ đã có người có trạng thái mong mỏi và trông chờ.

Trời… thay đổi!

Rõ ràng là mặt trời chói chang ở trên cao, nhưng chỉ trong nháy mắt, liền đen xuống…

Ánh nắng mặt tròi chói chang ở trên trời cao đã biến mất trong yên lặng, khiến cho cả thế gian đều tối sầm xuống!

Trên đỉnh Hoàng cung, Ngô Trì giơ tay điểm lên!

Cảnh tượng trên bầu trời, là do hắn đã sử dụng ‘Mỏ neo của Thế giới’ thứ hai mà tạo thành!

Khởi điểm là ‘Thánh địa Thái Âm’, neo định Thế giới Xạ Điêu, đang kéo thế giới nhỏ này về phía ‘Thánh địa Thái Âm’!

Giống như là đang ở trong biển cả, một con thuyền bắt lấy một con cá, đang gắng sức thu lấy.

‘Con cá’ đương nhiên là sẽ phản kháng, đáng tiếc là Thế giới này chuae có ‘Ý thức tự chủ’, phản kháng cũng chỉ là lực lượng bản năng.

Thế nhưng…

Thế giới chính là Thế giới!

Mặc dù có ‘Mỏ neo của Thế giới’, lại cộng thêm lực lượng Thế giới của Thánh địa Thái Âm, là người tung ‘Mỏ neo của Thế giới’, Ngô Trì vẫn cảm nhận được một cỗ áp lực kinh khủng!

Trùng trùng điệp điệp, tràn ngập mấy vạn dặm, đến từ chính cả Thế giới!

Oanh--!!

Trên bầu trời có sấm sét nổ vang, dường như là Ý thức Thế giới đang ‘tức giận’, áp lực trí mạng ập đến, tràn đầy khí tức tử vong.

Mặc dù đã có chuẩn bị từ trước, thế nhưng nhìn thấy một màn như thế, Ngô Trì vẫn là kinh hãi không thôi!

Thế nhưng… dù sao cũng đã có chuẩn bị, qua mấy hơi thở, từng luồng Lực lượng của Số mệnh ở trên người của Ngô Trì tuôn ra, cái này chính là ‘Vận khí’ đến từ Thế giới này.

Két--!

Két!!

Thương khung có lực lượng đang va chạm không thể nhìn thấy, lan đến cả Thế giới!

Cho dù người ở trên khắp Thế giới không thể nhìn thấy được, nhưng cũng có thể cảm nhận được ‘khủng bố lớn’ ở trên bầu trời, sắc mặt của ai nấy đều trắng bệch, kinh hãi không thôi.

Cuối cùng!

Trời đã sáng!

Nhưng không phải là mặt trời quay về, mà là một cái ‘Thế giới’ đang dần dần rõ ràng, càng ngày càng đến gần!

Đổi một góc độ khác, chính là Thế giới Xạ Điêu đang đến gần Thế giới kia!

Từng giây từng phút, càng ngày càng rõ ràng, mọi người đến từ khắp trên Thế giới đều có thể nhìn thấy từ phía xa xa!