Chương 959: Gia tăng lợi thế?

Hơi nước mang đến cho Đại Minh phát triển hiện đại hóa từ trước đến nay chưa từng có, nhưng cũng khiến cho hoàn cảnh tạo thành thương tổn không thể trái.

Rừng tậm bị chặt, sông bị ô nhiễm, bầu trời bị mây đen che khuất.

Thế nhưng, sau khi ngày này đến, Vũ trụ Tinh không, Nhật Nguyệt Tinh Thần, tất cả đều xuất hiện!

Rừng cây trụi lủi trong một đêm, từng cây đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, bầu trời giống như là bị ‘xóa đi’ dơ bẩn, thoáng chốc liền khôi phục màu xanh thẳm trong suốt của mấy thập niên trước.

Dòng sông bẩn thỉu cũng được rửa sạch, giống như một đêm khác!

Dưới ‘Thần tích’ như thế, không có ai sẽ nghi ngờ sự tồn tại ‘Thần’ hoặc là ‘Tiên nhân’, ai nấy đều vừa sợ vừa hãi.

Có người già nước mắt rơi đầy mặt, tóc trắng trong một đêm liền trở thành đen, liền cầu nguyện ngay tại chỗ, có trẻ con vui đùa cười ra tiếng, hoan hô chạy tới chạy lui, cơ thể ốm yếu cũng thay đổi trong một đêm, có người trọng thương thì sau một đêm tỉnh lại, phát hiện vết thương ở trên người mình đều đã khôi phục lại…

Tất cả đều thay đổi, huyền diệu vô song.

Tuy rằng Đại Minh hơi nước bởi vì không chạm đến ‘Thế giới lên cấp’, không có vạn vật sinh linh như giống như Thế giới Xạ Điêu, thế nhưng có vật đẳng cấp cao như ‘Động trời Thái Âm’ ở đây, dù cho chỉ là bị ảnh hưởng một chút, cũng đã đủ để khiến cho mấy tỉ người đều nhận được chỗ tốt.

Tử Cấm Thành, ở trong Hậu cung.

Trong một đại viện xa hoa, Sùng Trinh và Chu Hoàng hậu ngồi chung một chỗ.

Hai người thoạt nhìn cũng trẻ hơn mười tuổi, trong ánh mắt còn mang theo một tia kinh ngạc.

“Bệ hạ, Ngô tiên sinh kia đúng thật là Thần tiên, Mỹ Ny cũng xem như là có phúc phần.”

Chu Hoàng hậu cười híp mắt, có chút vui vẻ.

Là trưởng bối, nàng nhìn ra quan hệ của Chu Mỹ Ny và Ngô Trì, đáy lòng đương nhiên là rất ngạc nhiên.

Một vị Thần tiên, không phải nhân loại muốn tiếp xúc là có thể tiếp xúc được!

“Tái tạo Càn khôn, phục hưng Đại Minh! Số mệnh này của Mỹ Ny, đúng là tốt.”

Sùng Trinh thở dài, lại không nhịn được mà nói ra: “Bây giờ toàn bộ Đại Minh đã bình an, Mỹ Ny và những Thần tiên kia cùng rời đi thì cũng tốt.”

Nói xong, hắn đi vài vòng tại chỗ, chau mày lại.

Suy nghĩ một chút, nhìn về phía Chu Hoàng hậu hỏi: “Hoàng hậu, ngươi suy nghĩ xem, ta đã từng chọc giận vị Ngô tiên sinh kia chưa?”

“Không phải chứ? Hắn là một người… tiên nhân rất điềm đạm!”

Chu Hoàng hậu lắc đầu, Sùng Trinh suy nghĩ một chút, nghĩ đến ý cười lóe lên khi Ngô Trì cùng với Chu Thanh Tú chào hỏi, trong lòng chuyển động.

Một ý nghĩ lớn mật trước đó, lại xông ra rồi.

Hắn nuốt nước miếng một cái, thấp giọng nói: “Hoàng hậu, ngươi nói xem, để cho nha đầu Chiêu Nhân kia…”

“Bệ hạ!”

Chu Hoàng hậu thông minh tuệ mẫn, thoáng cái liền hiểu ý tứ của Sùng Trinh, nhất thời hít vào một hơi.

Nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, lại cảm thấy chuyện này có thể thực hiện được!

Ngô Trì là ai?

Mặc dù Chu Thanh thú là công chúa Chiêu Nhân của Đại Minh, nhưng người ta là Thần tiên, thân phận Công chúa cũng không có chút ý nghĩa nào.

Tương phản, bọn họ phải lo lắng là Ngô Trì không xem Chu Thanh Tú ra gì!

“Bệ hạ, thiếp hy vọng nha đầu kia có thể đi theo Ngô tiên sinh, nhưng chưa chắc Ngô tiên sinh đã xem trọng nàng.”

Chu Hoàng hậu suy tư một chút, lắc đầu nói: “Mỹ Ny đã từng nói chuyện với thiếp, hình như là Ngô tiên sinh nhìn trúng vận khí của nàng.”

“Nói đến vận khí, huyền diệu khó giải thích.”

Sùng Trinh đi mấy bước, lại suy nghĩ một chút, ngẩng đầu lên nói: “Hay là, tăng thêm lợi thế một chút?”

“Ừm? Ý của bệ hạ là?”

…..

Đan xen sự tò mò đối với Đại Minh hơi nước, Ngô Trì theo lời mời của Chu Mỹ Ny mà cùng nàng đi dạo Thiên Đô một vòng.

Tòa đô thị khổng lồ này, đã có đặc thù ‘Hiện đại hóa’, vô cùng thuận tiện.

Các loại đồ ăn vặt cũng phát triển bồng bột, vốn dĩ phát minh tiểu thuyết Minh triều trở thành thứ hot nhất Thiên hạ, thậm chí một vài quan viên còn đang chấp bút ở đây.

Ví dụ như ‘Một vài chuyện của ta cùng với đuôi heo’ của Viên Sùng Hoán, ‘Ta một pháo giết chết lợn da rừng như thế nào’, hoặc là như ‘Nhật ký trải qua nguy hiểm của Viên Đô Đô’ của Mao Văn Long, thuật in ấn cũng làm mới thành thuật in ấn kim loại, cộng thêm nhân lực sung túc, tiểu thuyết sách vở vô cùng tiện nghi, truyền bá đương nhiên cũng cực lớn!

“Thú vị!”

Trước một quầy sách, Ngô Trì lật mấy quyển sách ra, không khỏi lộ ra nụ cười.

Tiểu thuyết Đại Minh, từng bước theo văn nói chuyển thành văn bạch thoại, đây là chuyện tất nhiên của việc phát triển lực lượng sản xuất, càng nhiều người xem, giai cấp khác biệt, đương nhiên cũng dẫn đến hình thức ngôn ngữ.

“Qua thêm mấy thập niên nữa, nói không chừng sẽ thành văn mạng rồi.”

Ngô Trì thở dài.

“Công tử, văn mạng là cái gì?”

Ở bên cạnh, Chu Mỹ Ny ôm lấy cánh tay của hắn, một bộ cung trang màu vàng nhạt, áo khoác sa mỏng, xinh đẹp mà đứng đó, thu hút ánh mắt của mọi người trên con đường này.

Nàng vô cùng xinh đẹp, là độc nhất của đời này, không ai có thể so sánh.

“Ừm, một loại đồ rất đẹp mắt.”

Ngô Trì cười cười, dẫn theo nàng tiếp tục đi dạo phố.

Một lát sau, có thái giám qua đây truyền tin, tỏ ý Sùng Trinh muốn thiết yến, mời Ngô Trì qua đó.

“Không phải đã nói đừng thiết yến rồi sao?”

Ngô Trì có chút bất lực, hắn chuẩn bị tùy ý đi dạo hai ngày rồi sẽ trở về, làm yến hội cái gì đó, hoàn toàn lãng phí thời gian.

Hơn nữa, cũng phải thiết lập một thế lực ở Thế giới này mới được.

“Bỏ đi, đi thôi!”

Vẫy tay một cái, hai người quay về trong Hoàng cung!

Nhưng Yến hội ở bên trong cung điện, lại không chỉ có vợ chồng Sùng Trinh, còn có các cô gái tuyệt mỹ sáng chói…