Chương 960: Hôn quân sao!

“Hả!?”

Mới vừa đi vào, Ngô Trì liền nhìn thấy từng vị mỹ nhân đứng ngồi không yên.

Từ cô gái xanh miết, đến mỹ nhân ngự tỷ, mỗi một người đều mặc xiêm y hoa lệ, phối với trang sức quý giá.

Hơn nữa các nàng đều hóa trang đơn giản, ở dưới ánh đèn chiếu rọi, giống như là những cô gái từ trong tranh thủy mặc đi ra.

Chuyện thú vị là, ở bên cạnh vợ chồng Sùng Trinh, còn có một cô gái quen thuộc đang ngồi ở đó.

Không giống với những người khác, xiêm y mà nàng mặc mang phong cách gần với đời Đường, quần áo không bảo thủ như thế, vừa đúng chỗ buộc vòng quanh vóc người miêu điều, độ cong có lồi có lõm, da thịt trắng nõn được ánh đèn tôn lên, giống như là nõn nà, hiện lên sáng bóng.

Lúc nàng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tràn đầy vẻ đỏ bừng, đôi mắt to trong sáng mang theo ý xấu hổ và khiếp sợ, thường xuyên lén lút liếc mắt nhìn Ngô Trì, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

“Muội muội của ngươi sao?”

Ngô Trì nhìn lại, Chu Mỹ Ny có chút kinh ngạc, nhưng nàng biết rất rõ tính nết của phụ thân nhà mình, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời liền phồng lên.

Thế nhưng, nàng cũng chỉ suy nghĩ một chút, liền bất lực nói ra: “Công tử, dự tiệc thôi.”

“Hửm?”

Ngô Trì có chút trầm ngâm, không khỏi cười cười, đi đến.

“Tiên sinh, mời!”

Sùng Trinh đứng dậy chào đón, Ngô Trì vẫy vẫy tay, ngồi ở bên cạnh.

Vị trí này được sắp xếp rất tốt, ở phía trên Chu Thanh Tú, có thể nhìn thấy nàng, hơn nữa vừa cúi đầu là có thể thưởng thức được vẻ đẹp tuyệt vời của nàng.

Làn gió thơm thổi ngang qua, hình như là nàng mới vừa tắm xong, trên người còn mang theo hương của trăm hoa.

Rất nhanh, có cung nữ bưng cơm nước lên.

Ngô Trì nhìn xung quanh, tò mò nói: “Các nàng là?”

“Những người này chính là Kỳ nữ của Ngũ Hồ Tứ Hải, nghe nói Tiên nhân đến đây, tự tiến cử mà đến!”

Sùng Trinh giống như là một người có nghề nghiệp là tuyển thủ, không ngừng giới thiệu từng vị mỹ nhân, có hoa khôi Giang Nam, có hoa khôi Thiên Đô, cũng có các mỹ nhân tuyên truyền rộng rãi ở các Thành thị.

Trong đó, còn có Nhất Chi Hoa được đánh thành ‘giỏi ca múa’ nhất Thảo nguyên, cùng với mỹ nhân Kim Đồng của Tây Vực.

Có người Ngô Trì quen biết, ví dụ như đám người Liễu Như Thị và Biện Ngọc Kinh.

Hắn tò mò hỏi vài câu, mới hiểu được Thế giới này không giống như lịch sử, tồn tại Võ đạo, khiến cho vận mệnh của các hoa khôi cũng rất khác so với trước đây.

Ví dụ như Liễu Như Thị, vài thập niên trước nàng chính là Cao thủ Võ đạo, nhưng thật ra là đệ tử của một môn phái nhỏ, vốn dĩ là chuẩn bị tuân theo phân phó đến bên cạnh Tiễm Khiêm Ích ‘nước rất lạnh’ để ẩn núp, kết quả là đột nhiên Chu Mỹ Ny xuất hiện, thay đổi vận mệnh, khiến cho nàng phải dừng kế hoạch lại, ẩn nấp đi.

Qua mấy thập niên, các nàng vẫn xinh đẹp tuyệt sắc, thân thuần khiết, trước ngày nhìn thấy ‘Trời đất thay đổi’, lại biết được Tiên nhân đang ở Hoàng cung, nên liền không chút do dự mà đồng ý lời mời, hội tụ đến đây.

Không hề nghi ngờ, các nàng biết rõ là sẽ xảy ra chuyện gì, mỗi một người đều mang theo vẻ mong chờ.

“Tục ngữ nói, một người đắc đạo, gà chó lên trời.”

Sùng Trinh cười híp mắt, mở miệng nói: “Những cô gái này đều là những người ngoan ngoãn thuần khiết động lòng người, hy vọng một đời một kiếp hầu hạ tiên sinh, mong tiên sinh thương tuếc!”

“…. Không ngờ rằng ngươi lại là người như thế.”

Ngô Trì liếc mắt nhìn Sùng Trinh, trong lòng thở dài.

Mắt to mày rậm này…

Đúng là quá xấu xa!

Hôn quân!

Hôn quân sao!

“Nhưng mà… chuyện này, ta không thể từ chối!”

Trong lòng Ngô Trì phê phán, trên mặt lại vô cùng nghiêm túc mà đồng ý.

Ngó nhìn bốn phía, từng vị mỹ nhân chỉ có thể động lòng ở trong tiểu thuyết của kiếp trước, tin và cầu!

“Khụ khụ…”

Lúc này, Sùng Trinh thấp giọng nói: “Tiểu nữ cũng vô cùng sùng bái tiên sinh, không biết tiên sinh có thể mang theo tiểu nữ ở bên người, tiến hành giáo dục hay không?”

Nghe thấy vậy, Chu Thanh Tú đang nghe trộm ở bên cạnh thoáng chốc cả khuôn mặt liền đỏ bừng, muốn chui thẳng vào trong động.

Ngô Trì mỉm cười, gật đầu nói: “Được! Ta nhất định sẽ giáo dục ngày đêm!”

“Vậy thì, xin nhờ cậy tiên sinh.”

Sùng Trinh thở phào nhẹ nhõm, để ý thấy Ngô Trì cũng không tức giận, cũng không lộ ra biểu cảm như Trư ca, trong đầu vẫn thấy rất phức tạp.

Nhưng chuyện đã đến nước này, hắn cũng không đến mức đổi ý, liền mở tiệc!

Sau khi ăn uống no đủ, vợ chồng Sùng Trinh dẫn đầu rời đi.

Một vị cung nữ đi đến trước mặt Ngô Trì, khom mình hành lễ.

“Tiên sinh, bệ hạ sắp xếp cho ngài một Cung điện, có hai phòng trái phải!”

“Ừm!”

Ngô Trì gật đầu, đứng dậy, chúng nữ liếc nhìn nhau, khuôn mặt cười đỏ bừng đi theo sau.

Trên đường đi, Chu Mỹ Ny trừng mắt liếc nhìn muội muội nhà mình, phồng phồng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, trực tiếp kéo lấy cánh tay của Ngô Trì, ghé vào lỗ tai của hắn mà nói: “Công tử, muộn một chút rồi ngươi hãy đi vào.”

“Hả? Được!”

Ngô Trì không thể phủ nhận, dừng lại.

Chu Mỹ Ny liền trừng mắt một cái, gọi chúng nữ đi theo nàng!

Trong chớp mắt, có cung nữ đi đến truyền tin.

Ngô Trì liền đi vào, theo người cung nữ kia đi vào bên phòng trái.

Ban đêm, ánh đèn chói rọi.

Bên trên chiếc giường rộng lớn, cẩm tú tím lộng lẫy, hai mỹ nhân tóc dài đến eo ngồi ở trên chăn, cười tủm tỉm nhìn lấy hắn.

Ba ngày sau!

Ngô Trì bắt đầu bận rộn, sáng tạo ra một Tông môn Võ đạo ở Đại Minh hơi nước, vẫn còn có chút không ổn, hắn liền để cho Đại Minh sáng lập ra một ‘Học viện Thái Âm’…