Chương 730: Đến Đại học! Phi thuyền Kim Ô!

“Là một cô gái nhỏ!”

Ngô Trì nhìn kỹ lại.

Đây là một cô gái nhỏ phấn điêu ngọc trác, thoạt nhìn thì ước chừng khoảng bốn năm tuổi, mặc một bộ cung trang quần nhỏ màu trắng, một đôi chân không xỏ giày, nhưng trên cổ chan lại có hai chiếc vòng chân.

Nàng từ bên trên phi thuyền ngã xuống, mông ngã xuống trên mặt đất, kêu đau ô ô vài tiếng, sau đó ủy khuất mà nhìn về phía Lý An.

“… Minh minh!?”

Không đợi nàng lên tiếng, Lý An đã phản ứng nhanh mà đi đến, một tay che miệng của bé gái lại!

“Sao ngươi lại đến đây!”

Đào Thái Chi ngạc nhiên mà hô lên một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy sự tò mò.

“Xin lỗi.”

Lý An thoạt nhìn thì có chút quẫn bách, hung hăng trừng mắt liếc nhìn cô bé, ôm nàng đi ra ngoài.

Nhìn thấy thế, Đào Thái Chi quay đầu lại, nhìn về phía Ngô Trì, thấp giọng nói: “Đây là em gái của Lý An, là một Tiểu Ma Nữ!”

“Cô nhóc này rất vô thiên vô pháp, để cho nàng chạy đến đây, vậy thì phiền phức rồi~!”

Nghe thấy vậy, Ngô Trì cười cười, lơ đãng.

Không lâu sau đó, Lý An quay trở lại, ngạc nhiên chính là, cô bé kia cũng đi theo.

Nàng ôm lấy chân của Lý An, đôi mắt to nháy nháy, tò mò mà nhìn qua đám người. Sau khi nhìn thấy Đào Thái Chi, cô bé lại làm một cái mặt quỷ, sau đó tung tăng mà chạy tới chạy lui ở trước mặt của mọi người.

Hoạt bát, đáng yêu, khiến cho lòng của người khác mềm nhũn.

“Các ngươi, ai là Ngô Trì, đứng ra!”

Cô nhóc chống nạnh, lộ ra hai chiếc răng mèo, ‘tàn bạo’ liếc nhìn đám người.

Nghe thấy vậy, đám người đều cười cười.

Ngô Trì ngồi xổm xuống, cười nói: “Chính là ta, em gái nhỏ, sao thế?”

“Hừ hừ! Chính là ngươi đã giành mất ta..ta, Người đứng đầu là ca ca ta!”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé gồ lên.

“Hôm nay Lý Tiếu Tiếu ta, phải báo thù cho ca ca của ta!”

Nói xong, nàng đi dến, dùng sức trên bàn chân nhỏ mà đá vào đùi của Ngô Trì.

“Ai ya!”

Phanh một tiếng, cô bé bị đau, thiếu chút nữa là không đứng vững được, lắc lưng tại chỗ.

Nàng không có ‘cầu trời’, không thể đẩy cánh cửa siêu phàm ra, đương nhiên là không thể lay động cơ thể của Ngô Trì.

Thế nhưng thoạt nhìn thì cô nhóc không hề nhụt chí, đôi chân nhỏ trắng nõn lại dùng sức đá vào chân của Ngô Trì, dáng vẻ khí thế hung hăng.

Khiến cho Ngô Trì có chút buồn cười.

“Tiếu Tiếu tính tình cổ quái, ngươi chớ đừng tức giận.”

“Cũng không đến mức như thế.”

Ngô Trì lắc đầu, giữ lấy đầu của cô nhóc.

Tóc của nàng rất mềm mại, sờ vào rất thoải mái.

Cô bé ‘ô ô’ một tiếng, làm mặt quỷ về phía của Ngô Trì.

Sau đó, tung tăng chạy mất, leo ra khỏi phi thuyền rồi chạy mất. Hiển nhiên, nàng đến đây chỉ là muốn ‘báo thù’ cho ca ca.

Có một cô nhóc dễ thương như thế ngắt lời, tâm trạng của mấy người đều tốt lên, cười đùa nói chuyện.

Lúc lâu sau, cô gái áo đỏ mới trở về, nhìn chằm chằm vào Lý An, sau đó cũng không nói nhiều, phất tay, khí lạnh ở trên đèn cổ Thanh đồng của Phi thuyền, phi thuyền tự bay lên, đạp trên con đường cổ Tinh không mà rời khỏi.

Một lần này, bên trong Tinh vực không hề có bất cứ trở ngại nào.

....

Lý An, là người cần đón cuối cùng của lộ trình này!

Sau khi rời khỏi Tinh Vực Thiên Cảnh, ‘phi thuyền Kim Ô’ một đường bay đi, vượt qua từng cái Tinh Vực, bôn ba hơn nửa Vũ trụ.

Cuối cùng, ở trên thuyền bay khoảng 13 tiếng đồng hồ, cũng đã đến chỗ Vũ trụ Tinh Bích!

Ngô Trì cũng không nhìn thấy rõ dáng vẻ biên giới của vũ trụ, tốc độ của phi thuyền Kim Ô quá nhanh, mắt thường căn bản là không thể nhìn theo được.

Hắn chỉ là ngây người, một chút, liền phát hiện hoàn cảnh xung quanh của ‘phi thuyền Kim Ô’ đã không còn là Vũ Trụ Tinh Không từ xưa đến nay nữa, mà là một khu vực kỳ lạ!

Bốn phía, giống như là mặt kính trơn truột, sáng bóng!

Gập ghềnh, hình thù kì quái, khắp nơi đều là cảnh màu sắc sặc sỡ!

“Nơi đây chính là Vũ trụ Tinh Bích!”

“Cũng là vùng biên giới Vũ trụ!”

Cô gái áo đỏ lên tiếng.

“Nơi đây bốn phía đều có nguy cơ, thường gặp Thần Nghiệt, Tà Thần, Ma chủng nhiễu sóng, đều là quái vật vô cùng đáng sợ.”

“Hơn nữa, nơi đây cũng có rất nhiều vòng xoáy thời gian, không gian liệt phùng, giếng hư không...”

“Hơi không cẩn thận, cho dù là Thần tiên thì cũng rơi xuống.”

Rất khó mà có được, cô gái áo đỏ nói thêm vài câu.

Sau đó, nàng liền im lặng không nói.

Bên trên Đèn cổ Thanh Đồng, hỏa diễm Kim Ô bỗng nhiên bật lên!

Cầu vòng bảy màu bay đến, trong chớp mắt liền kép phi thuyền đi!

Trong thời gian chớp mắt, phi thuyền liền xuất hiện ở bên trên quảng trường khổng lồ!

“Đại học Trấn Ngục, đến rồi!”

Cô gái áo đỏ nhàn nhạt mở miệng, ý bảo đám người đi xuống phía dưới.

“Chúng ta đi thôi, không nên quấy rầy người nữa.”

Hồ Thiên nói một câu, dẫn đầu đi xuống phi thuyền.

Mấy người thấy thế, cũng vội vàng xuống theo.

Ngô Trì không nhịn được tò mò, nhìn về phía của cô gái áo đỏ.

Nhưng người phía sau lại trầm mặc nhìn về phía Đèn cổ Thanh Đồng, trên người để lộ ra khí tức thần bí.

Có chút cảm giác từng trải, một chút mê người, cũng có chút vô cùng bi ai!

Trong lòng Ngô Trì dâng lên một cỗ đau thương, có chút khó chịu không hiểu nổi.

Hắn vội vàng vận chuyển ‘Hoàng Đế Pháp’, để cho cơ thể của mình khôi phục lại, sau đó sải bước đi xuống phi thuyền.

Sau khi đám người đều đã rời khỏi, phi thuyền chậm rãi liền biến mất.

Ở bên tai của Ngô Trì, không biết tại sao lại có âm thanh u u quanh quẩn.

“Đúc trang điểm xinh đẹp và duyên dáng, Kim Ô bay đi đông phiên dựa...”

“Bay đi, bay đi...”