Chương 728: Thái Chi mua phân?

Thời gian cực nhanh!

Phi độ với Tinh không, lúc vời bắt đầu thì khá sốc, khá thú vị.

Thế nhưng chỗ sâu thẳm của vũ trụ, thật sự là vô cùng kiềm nén.

Dù cho vẫn luôn nói chuyện phiếm, thế nhưng Ngô Trì cũng không nhịn được mà yên tĩnh lại.

Sống lâu ở trong môi trường này, người bình thường khó mà tránh khỏi sẽ tự thu mình lại.

May mắn, cũng không lâu lắm, phi thuyền đã tiến vào một tinh hệ.

Đây là một tinh hệ thần bí, không tĩnh mịch và hoang vu giống như những chỗ khác, nơi này có không ít Tinh cầu của sinh mệnh, chợt lóe lên.

Cuối cùng, Phi thuyền hạ xuống một hành tinh to gấp mười mấy lần Trái đất!

Một cái hít thở, liền độn vào tầng khí quyển, rơi xuống phía đất liền.

Không giống với Trái đất, trên tinh cầu này thực vật phổ biến cao lớn, động thì là trăm mét, thậm chí có cả ngàn mét, cây cối mười ngàn mét!

Không lâu sau, phi thuyền liền đáp xuống trên một chỗ đất trống!

Bốn phía, là cây cối quý hiếm, vô cùng đẹp mắt!

Bỗng nhiên, nhưng chiếc cây đó cử động!

Ở trên cây cây anh đào khô kia, xuất hiện một khuôn mặt!

“Phi thuyền của Đại học Trấn Ngục đến rồi!”

Một giọng nói trẻ con hài đồng truyền đến, cây anh đào cao lớn kia lại mọc ra chân gỗ, sợ sệt mà chạy đi!

Khác với đãi ngộ tiếp đón của Ngô Trì, cô gái áo đỏ và Hồ Thiên căn bản là không hề nhúc nhích, lặng lẽ chờ đợi ở trên phi thuyền.

Nhìn thấy thế, Ngô Trì cũng không lên tiếng.

Một lát sau, bầu trời có tầng mây bay đến!

Vô số đạo hào quang trên khắp trời, dệt ra cảnh tượng cầu vồng xa hoa lộng lẫy!

Phía dưới chỗ hào quang động trời này, một đạo cầu vồng bay xuống.

Rõ ràng là một chiếc xe ngựa, thế nhưng thứ kéo xe lại là mấy con Thiên Sứ Thập Nhị Dực, phong cách hoàn toàn không khớp!

“Phanh--!”

Xe ngựa hạ xuống đất, bên trên có một già một trẻ.

Là một Lão phu nhân, cùng với Đào Thái Chi!

“Tôn sứ!”

Lão phu nhân cười ha ha, chắp tay hành lễ.

Cô gái áo đỏ không đáp lại, đạm mạc gật đầu.

Ngô Trì ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn qua, phát hiện trên mặt của nàng lại xuất hiện bình chướng vô hình kia.

“Phân biệt đãi ngộ là đât!”

“Thế nhưng rất thoải mái.”

Trong lòng Ngô Trì cười cười.

“Xin chào!”

Đào Thái Chi cũng đi xuống, sắc mặt có chút câu nệ.

Cô gái áo đỏ không lên tiếng, thế nhưng khiến cho người khác có áp bách cũng không hề thấp!

Cũng may, hắn nhìn thấy Ngô Trì và Hồ Thiên, nhìn thấy là người quen, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

“Thái Chi, đi thôi!”

Lão phu nhân có chút xấu hổ, chỉ có thể thúc giục một tiếng.

Đào Thái Chi cũng không nói nhảm, gật đầu, bước lên phi thuyền.

Lúc này, cô gái áo đỏ mới mở miệng nói: “Chuẩn bị xong chưa?”

“Đã xong rồi.”

Đào Thái Chi vội vàng trả lời.

Cô gái áo đỏ nhìn về phía Lão phu nhân, lạnh nhạt nói: “Đừng lo lắng, quay về đi.”

“Vâng!”

Lão phu nhân gật đầu, mắt đỏ bừng nhìn về phía Đào Thái Chi, mở miệng nói: “Cháu ngoan, có cần gì thì cứ trực tiếp liên lạc! Chớ đừng có cố tỏ ra, ở trường học đừng bạc đãi bản thân, đồ ăn đồ dùng…”

“Được rồi, bà nội!”

Đào Thái Chi có chút xấu hổ, thúc giục: “Ta biết rồi, cũng không phải là không liên lạc được, ngươi quay về đi.”

“Thằng nhóc này!”

Bà nội Đào thở dài, quay về xe.

Mấy con Thiên Sứ Trương Dực kia, thánh quang bao phủ toàn xe, lại bay lên trên trời.

Một khắc sau, Hồ Thiên chủ động tiến lên khởi động ‘Đèn của Kim Ô’, phi thuyền tiếp tục theo con đường cổ Tinh không mà đi, trong nháy mắt liền rời khỏi tinh cầu kia.

Đào Thái Chi đứng ở bên cạnh phi thuyền, nhìn về phía ‘nhà’ của mình, đồng tử hơi híp lại.

“Thái Chi huynh.”

Ngô Trì đi đến.

Hắn vội vàng thu hồi tâm trạng của mình, quay đầu lại, dịu dàng nói: “Ngô huynh!”

“Thế nào, không xa nhà được sao?”

Ngô Trì cười cười.

“Không, không phải.”

Khuôn mặt của Đào Thái Chi đỏ ửng, ngược lại cũng không rõ ràng lắm…

Sau đó, hắn thấp giọng nói: “Đi chuyến này, cũng không biết bao lâu mới có thể trở về, e rằng mãi cho đến khi chết…”

“Đừng ủ rũ như thế chứ!”

Hồ Thiên đã đi đến, vỗ tay nói: “Học đệ Thái, mua độc thỉ (phân độc) của ta, cam đoan không đánh thắng thì cũng có thể chạy thoát được!”

“Quan hệ của chúng ta tốt, ngươi mờ ta uống ‘Rượu hoa Đào’, ta ít nhiều gì cũng muốn tặng lại cho ngươi một ít!”

“Như thế này, trong mổ vạn cân, mua hai cân tặng một cân, mua mười cân tặng ba cân, ngươi thấy thế nào!”

Hồ Thiên vỗ ngực, vẻ mặt ‘hào phóng’.

Nghe thấy vậy, khuôn mặt của Đào Thái Chi co lại, trên trán đổ mồ hôi.

“Đa tạ học trưởng, không cần đâu.”

“Hơn nữa, ưu đãi này của ngươi có phải là…”

“Độ ưu đãi của ta đã cho rất lớn rồi, cũng không thể mua mười cân tặng năm cân đúng chứ!”

Hồ Thiên lắc đầu.

Ngô Trì: “…”

Con mẹ nó, quỷ tài số học!

Ba người nói chuyện mấy câu, Đào Thái Chi cũng không còn đau thương như thế nữa.

Hồ Thiên đã từng là ‘Người đứng đầu của kỳ thi Đại học’, cho dù hàm lượng không cao như Ngô Trì, nhưng không thể là ngay cả số học cũng không hiểu.

Màn đối thoại vừa rồi, chẳng qua chỉ là hắn cố ý nói như thế, làm sinh động bầu không khí mà thôi.

Trong lúc trò chuyện, Ngô Trì cũng nói đến chuyện mua ‘Rượu Hoa Đào’, Đào Thái Chi rất sảng khoái, đồng ý bán giá vốn cho Ngô Trì.

Tuy nói là vẫn rất đắt, nhưng so với giá trên thị trường thì đã rẻ hơn rất nhiều rồi!

Trên đường lúc nói chuyện phiếm, Ngô Trì cũng biết Tinh vực vừa rồi mới vừa đi qua chính là ‘địa bàn’ của Đào gia bọn họ, được một số người gọi là ‘Đào hoa nguyên’, rất thú vị.

….

Trên phi thuyền, mấy tiếng trôi qua.

Phi thuyền liên tiếp đi qua nhiều cái Tinh vực, đi đón sáu vị học tử.

Đều là những người đã từng gặp qua ở trong diễn đàn lần trước!

Cuối cùng, phi thuyền mới đến đón Lý An.

Hắn… khá là đặc biệt.