Chương 731: Kiến trúc Chư Thiên, sinh linh Vạn giới!

Là một quảng trường thạch trắng!

Trên tảng đá màu trắng, có hoa văn mây và chim bay thú chạy.

Rộng rãi, cũng không có nhiều người.

Ngô Trì ngó nhìn bốn phía, lại nhìn lên trên trời, phát hiện quảng trường này nằm ở trên không.

Lúc này, Hồ Thiên quay đầu lại, mở miệng nói: “Chúng ta đã đến Đại học Trấn Ngục!”

“Nơi này là quảng trường đón tiếp của Đại học Trấn Ngục! Các ngươi có thể xem như là thềm đế phi thuyền, trận truyền thống vân vân.”

“Đại học Trấn Ngục, chính là một thế giới nhỏ trấn thủ ở biên giới, vậy nên nói này có Sao trời Nhật Nguyệt, có bốn mùa giang hà không cần phải lo lắng là sẽ sống ở nơi quỷ dị và khủng bố.”

Hắn cười ha ha một tiếng.

Nghe thấy vậy, mấy vị học tử cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn thấy Vũ Trụ Tinh Không một ngày, các học tử vốn hưng phấn nhưng ít nhiều gì cũng có chút sợ hãi.

Chỉ ra vẻ yêu thích, mọi người đều hướng đến Tinh Không, nếu như thật sự để cho ngươi ở lại trong Tinh Không, thì ngược lại sẽ vô cùng không thích ứng được.

Càng chưa nói đến, bên ngoài đại học Trấn Ngục là ‘Vũ trụ Tinh Bích’ thần bí.

Nơi đó mê huyễn cổ quái, càng đáng sơn hơn cả Vũ trụ thâm sâu nhiều!

Đột nhiên, một học tử không nhịn được mà hỏi: “Hồ Thiên học trưởng, những người áo đỏ kia, rốt cuộc là ai vậy? Cảm thấy thật là đáng sợ.”

“Khụ khụ, không cần dò hỏi nhiều nữa!”

Hồ Thiên ho khan một tiếng, thần bí nói: “Nàng không phải là người.”

“....”

Học tử hỏi liền giật mình.

Sau đó, Hồ Thiên cười ha ha, vẫy tay nói: “Được rồi, đi thôi! Ta dẫn các ngươi đi đăng ký!”

“Giấy thông báo trúng tuyển, và phiếu điểm Thi Đại học đều phải chuẩn bị một chút.”

“Đều đã chuẩn bị xong rồi!”

“Ừm!”

....

Mấy người nói chuyện một lúc, liền đi ra khỏi quảng trường!

Bên ngoài sân rộng, là một thành thị vô cùng phồn hoa!

Phong cách cổ quái, có nhà hiện đại cao tầng, có Pháo đài khoa học huyền huyễn, có Cung điện cổ xưa, cũng có Tháp pháp sư, Ngô Trì thậm chí còn nhìn thấy một vài yêu ma quỷ quái của phương Đông, còn có các loại Ác ma Thiên khiến của phương Tây!

“Woa!”

“Đó là Giao Long! Đó là Yêu Long! Giao Long có sừng rồi!”

“Thế mà lại là Lò luyện Ác Ma, ta đã từng thấy loại Binh chủng này!”

“Tòa tháp Pháp sư phù không kia, giống như là một Vu Sư phi hoàn!”

“Ta nhìn thấy có một Tiên nhân Võ đạo ở bên kia!”

....

Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng nhiều màu sặc sỡ như thế, các học tử đều vô cùng hưng phấn.

Ngô Trì cũng có hứng thú mà nhìn ngó xung quanh.

Chỉ có Đào Thái Chi và Lý An là thần sắc không thay đổi, hiển nhiên là sớm đã quen thuộc với những thứ này.

“Sinh linh Vạn giới, kiến trúc Chư thiên, các ngươi đều có thể nhìn thấy!”

Hồ Thiên nhàn nhạt mở miệng, sắc mặt kiêu ngạo.

“Ở Đại học Trấn Ngục, toàn bộ đều có khả năng, không phải là vọng tưởng, mà là sự thật bày rõ ràng ở trước mặt của các ngươi!”

“Không có liên quan đến bối cảnh, không liên quan đến thế lực, không liên quan đến cửa sau! Toàn bộ tài nguyên, các ngươi đều có thể nhận được!”

Nghe thấy lời nói này của Hồ Thiên, ánh mắt của mấy người lấp lánh, có chút cảm xúc bị choáng ngợp.

Đi một lúc lâu, đột nhiên có người đến tiếp đón.

Bọn họ đều mặc trường bào, ở trên từng chiếc trường bào, đều có họa tiết mây sắc màu.

“Hồ Thiên, ngươi đang đón tiếp tân sinh quay về sao?”

Mấy người này quen biết Hồ Thiên, nên liền qua đây chào hỏi.

Hồ Thiên gật đầu, cười nói: “Đúng vậy, ta đang chuẩn bị đi đến chỗ báo danh!”

“Thứ xấu xí vận khí thật là tốt, Hạng nhất và Hạng hai lần này đều bị ngươi tuyển được.”

Mấy tên áo bào trắng cười cười, Hồ Thiên trừng mắt, cười mắng: “Cút xa một chút! Đừng có quấy rầy ta!”

Nói xong, hắn ngoắc tay, mang theo mấy người rời khỏi, thuận miệng giải thích một câu.

“Bọn họ là bạn bè của ta, nói chuyện không biết suy nghĩ, đừng cảm thấy kỳ lạ.”

Ngô Trì không thể phủ nhận mà lắc đầu.

Chốc lát sau, đoàn người đi đến một Cung điện Ngọc trắng!

Nơi này đã có không ít người, đều là Tân sinh, cùng với người cũ đến đây để tiếp tân sinh.

“Còn phải xếp hàng nữa sao!”

Đào Thái Chi nhíu mày lại, buồn bực hừ một tiếng.

“Không cần thiết!”

Hồ Thiên cười giả tạo, đi đến trước mặt một nhân viên công tác, mở miệng nói: “Ta dẫn theo Người đứng đầu đến ghi danh, ngươi đi thông báo một chút.”

“Người đứng đầu?”

Nhân viên công tác ngạc nhiên, vội vàng nói: “Đợi một chút!:

Mói xong, hắn đè lên một miếng Tấn khí viên thông, thấp giọng bắt đầu hồi báo.

Chỉ qua mấy giây hắn liền ngẩng đầu lên nói: “Xin mời đi theo ta.”

“Được!”

Hồ Thiên quay đầu lại, bày ra một tư thế ‘giải quyết xong’.

Mấy người không khỏi có chút bất lực.

Thế nhưng có ‘khách quý thông đạo’, có kẻ ngốc mới đi từ từ xếp hàng, mấy người vội vàng đi theo.

Đào Thái Chi ở bên cạnh Ngô Trì nhỏ tiếng nói: “Cảm giá cũng không lợi hại đâu Đại học Trấn Ngục, thi Đại học cũng đều mở không gian chồng chất nữa, mấy chục tỉ cũng đều mở nổi, kết quả chỗ đăng ký của Đại học Trấn Ngục lại còn phải xếp hàng.”

“Ngươi cũng biết là Kỳ thi Đại học sao!”

Lý An lơ đễnh, dịu dàng nói: “Mỗi nơi đều có quy củ củ mình, Thái Chi, ngươi đừng có nghịch ngợm quá.”

“Trách!”

Đào Thái Chi chép chép miệng.

Nghe đối thoại của hai người, trong lòng Ngô Trì có chút kỳ lạ.

Hai người này...

Có phải là có chút nền tảng hay không?

Hắn cũng không muốn hát ‘Hoa cúc tàn, đất đầy tổn thương’.. kiểu bài hát như thế này!

Đi một lúc, đám người tiến vào bên trong một Cung điện xa hoa!

Trang trí cổ kính, bình phong bình sứ, gỗ đàn hương đàn... khiến cho người khác có cảm giác giống như là đi đến một Cung điện cổ đại.

Ở phía trước, có một người đàn ôm mặc áo trắng, duỗi thẳng người, vừa ngáp vừa nói: “Người đứng đầu đâu?”

“Để cho ta chào hỏi!”