Chương 732: Ngọc bội Huyền Kim! Đài Phi Tiên!

“Kiệt ca! Mấy vị này là người mới do ta dẫn đến!”

Hồ Thiên đi đến, cười tủm tỉm nói: “Hạng nhất và Hạng hai của kỳ thi Đại học lần này đều ở đây, ngươi xem ta...”

“Được rồi được rồi! Ta giúp ngươi ghi lại, điểm cống hiến đương nhiên là sẽ tự động phát ra!”

Người đàn ông áo trắng vẫy tay một cái, tò mò mà nhìn về phía mấy người Ngô Trì.

Sau đó, hắn trực tiếp nhìn về phía Ngô Trì.

“Khí tức siêu phàm thật là nồng, ngươi chính là Ngô Trì?”

Cảm giác nhạy cảm như thế sao?

Ngô Trì ngạc nhiên, cũng không luống cuống, gật đầu nói: “Đúng vậy!”

“Ta tên là Thiệu Kiệt, ngươi gọi tên của ta là được.”

Thiệu Kiệt cười cười! Vừa nói, hắn vừa cẩn thận nhìn vào Ngô Trì, sau đó lại nhìn về phía mấy người Lý An, có chút trầm ngâm.

Hắn vẫn chưa dùng mấy loại kỹ năng như ‘Thuật giám định’, chỉ là dựa vào cảm giác thì đã nhận ra được Ngô Trì, cùng với Lý An!

“Vị này, chính là Đạo tử của Lý gia, Lý An?”

“Thiệu Kiệt huynh, xin chào!”

Lý An khẽ gật đầu, Thiệu Kiệt cười cười, sau đó lại nhìn về phía những người còn lại.

Lần này, hắn cũng không đoán ra được.

Mấy người Đào Thái Chi đương nhiên sẽ không có bất cứ oán hận gì, dồn dập mở miệng giới thiệu bản thân.

Thiệu Kiệt gật đầu, cười nói: “Xin mọi người hãy lấy Giấy thông bào trúng tuyển và phiếu điểm của Kỳ thi Đại học ra!”

Nói xong, hắn quay lại bàn, ngón tay vừa gõ, một phương ngọc nghiễn, một cây bút đỏ lửa rơi xuống từ phía trên.

Ở bên kia, mấy người Ngô Trì mang đồ đến, hắn liền cầm bút lông lên, chấm vào ngọc nghiễn, viết lên trên giấy.

Nói đễn cũng thần kỳ, bút lông phác học trên giấy, thế mà lại điểm hóa ra vô số quang ảnh sinh linh!

Trong chốc lát, từng tờ Giấy thông báo trúng tuyển và phiếu điểm của Kỳ thi Đại học hóa thành hỏa quang mà biến mất.

“Được rồi!”

Người đàn ông áo đen vỗ vỗ tay, ngẩng đầu lên cười nói: “Các vị học đệ học muội, chúc mừng mọi người tiến vào Địa học Trấn Ngục!”

“Đây là Ngọc bội của các ngươi!”

Thiệu Kiệt chấm tay một cái, ngọn lửa màu đỏ nhảy ra, mở tra một cửa không gian nhỏ hình vầng Loan Nguyệt, sau khi mở ra, từng chiếc ngọc bội hình tròn từ bên trong bay đến trước mặt mọi người!

Chỉ là, mỗi chiếc Ngọc bội đều khác nhau!

Ngọc bội Huyền phù ở trước mặt của Ngô Trì, là một chiếc hỗn hợp màu đen và màu vàng, phía trên có hoa văn hình mây, còn ở trước mặt của Lý An, là một chiếc hỗn hợp màu trắng và màu vàng, cũng là hoa văn hình mây!

Còn của đám người Đào Thái Chi, là ngọc bội hoa văn hình mây màu vàng giống nhau!

Xét từ mặt ngoài, Ngô Trì hiển nhiên là ‘tôn quý’ nhất, thứ hai là Lý An, những người còn lại chính là sản phẩm tiêu chuẩn.

“Ừm...”

Ngô Trì bắt lấy Ngọc bội, nhìn về phía bảng thuộc tính.

.....

‘Ngọc bội thân phận’

Chủng loại: Đạo cụ.

Đẳng cấp: Không.

Phẩm chất: Không.

Hiệu quả: Chứng minh thân phận, Người đứng đầu ‘Ngô Trì’!

Giới thiệu: Ngọc bội học tử của Đại học Trấn Ngục, vốn có rất nhiều diệu dụng!

...

“Ngọc bội lúc nào cũng đeo ở trên người thì sẽ tốt hơn.”

Thiệu Kiệt cười cười, nhìn về phía Hồ Thiên: “Tiểu Thiên, ngươi dẫn bọn họ rời khỏi đi, tiếp theo chính là lựa chọn Lão sư.”

“Được!”

Hồ Thiên gật đầu, vẫy tay nói: “Bọn ta đi trước vậy, Kiệt ca còn phải làm việc.”

Nghe thấy vậy, đám người cũng không nói nhiều, vừa nắm lấy Ngọc bội ở trong tay, vừa đi ra phía ngoài.

.....

Sau khi rời khỏi Đại diện, Hồ Thiên giải thích công năng của Ngọc bội cho mọi người.

Thứ nhất, món đồ này tương đương với giấy chứng nhận thân phận.

Thứ hai, Ngọc bội này đeo ở trên người, có thể đi đến rất nhiều nơi ở trong Đại học Trấn Ngục, có thể kết nối vay mượn pháp trận!

“Thứ đồ này có rất nhiều tác dụng, sau này các ngươi có thể từ từ dùng thử!”

Hồ Thiên cười ha ha một tiếng, nói: “Tiếp theo, các ngươi thử kết nối vay mượn pháp trận!”

“Chỉ cần tập trung tinh thần vào ngọc bội, ở trong lòng niệm chú: Vay mượn!”

“Sau đó, lựa chọn di chuyển đến ‘Đài Phi Tiên’!”

Nói xong, Hồ Thiên cười cười, cũng lấy ngọc bội của mình ra, đeo ở bên hông.

Sau đó, tinh thần của hắn trầm xuống, ngọc bội tản ra ánh sáng nhàn nhạt!

Thế nhưng trong chốc lát, Hồ Thiên liền biến mất ở trước mặt của mọi người.

Chưa đến một giây, hắn lại di chuyển quay về!

“Nhìn xem, rất đơn giản!”

“Ừm...”

Ngô Trì nhíu mày lại, đeo ngọc bội ở trên thắt lưng...

Tập trung tinh thần...

Một khắc sau, trong đầu của hắn xuất hiện một bản đồ!

Một tấm bản đồ rất rất lớn, có từng khu vực khổng lồ!

Đại học Trấn Ngục, bí cảnh, nhân gian, địa ngục...

Mỗi một khu vực, đều có đại lượng ‘điểm di chuyển’!

“Đài Phi Tiên!”

Ngô Trì niệm ở trong lòng.

Trong chớp mắt, một điểm sáng ở trên bản đồ nở rộ ra ánh sáng, kéo tinh thần của Ngô Trì đến đó!

Sau đó, một loại cảm giác không trọng lực truyền đến.

Ngô Trì nhạy bén cảm nhận được có một lực lượng của đại trận đang bao phủ lấy chính mình!

Hắn không có đề kháng, giây tiếp theo, cảnh sắc ở xung quanh đã thay đổi, đã đến một Đài bằng đá huyền bí ở trên không!

Đài đá này là hình tròn, đất vàng kim phách, lơ lửng ở trên không trung, xung quanh có mây mù bắt đầu khởi động!

“Nơi đây chính là ‘Đài Phi Tiên’ sao?”

Ngô Trì sờ cằm một cái.

Lúc này, bên cạnh có một luồng mây mù tuôn ra, sau đó bóng người của Lý An chậm rãi hiện lên, phía sau chính là đám người Đào Thái Chi!

Rất nhanh, mọi người đều đã đến đông đủ.

“Tiếp theo, chính là để cho các vị lựa chọn Lão sư!”

Hồ Thiên ho khan một tiếng, mở miệng nói: “Ta giới thiệu một chút về chế độ điều lệ của Đại học Trấn Ngục...”