Chương 735: Tiên tử lãnh đạm, pháo hoa tượng đồng

Âm thanh này, hơi lộ ra ‘không tai’, có một loại cảm giác trong lòng nhảy ra một tinh linh.

Ngô Trì vừa nghe thấy, phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy giọng nói này thật dễ nghe, phản ứng thứ hai là giọng nói này thật là lạnh lùng!

Quay đầu lại, Hồ Thiên bị đóng băng liền xuất hiện ở trước mặt của mọi người.

“....”

Mấy người đều có chút kinh ngạc, vội vàng quay đầu lại.

Lọt vào trong tầm mắt, là một nữ tử mặc trường bào bằng tơ lụa màu trắng, mái tóc dài đến eo.

Diện mạo của nàng tuyệt mỹ, đôi mắt hơi lộ ra sự lãnh lẽo, khiến cho người khác run sợ.

Loại cảm giác lạnh như băng này thâm nhập vào trong linh hồn, vậy nên đám người đều không chú ý đến mỹ mạo tuyệt trần của nàng, mà ngược lại lại sinh ra cảm giác kính nể!

Thậm chí, còn không dám nhìn thẳng!

Nữ tử áo trắng không để ý đến những người khác, trực tiếp nhìn về phía Ngô Trì, “Ngươi chính là Ngô Trì?”

“Là ta!”

Ngô Trì lấy lại tinh thần, bình tĩnh trả lời.

“Tâm tính không tồi.”

Nữ tử áo trắng nhìn kỹ vào Ngô Trì.

Nàng là một vị Tiên nhân chân chính.

Đã cố ý thu liễm lại khí tức, đứng ở chỗ này, là cảm giác áp bách đến từ chính tầng giữa sinh mệnh, cũng sẽ khiến cho cơ thể của người khác cảm nhận được sự sỡ hãi.

Thậm chí, ngay cả linh hồn cũng bị kinh sợ!

Mà có thể đề kháng được loại phản ứng tự nhiên này chỉ có tâm linh và ý chí cường đại đạt đến trình độ nhất định, hoàn mỹ khống chế cơ thể, mới có thể tùy theo ý mình!

Chuyện này không liên quan đến thực lực, cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, nếu như tâm linh và ý chí không đủ mạnh, thì cũng chỉ là một kẻ yếu.

Ít nhất, ấn tượng đầu tiên mà Ngô Trì để lại cho nữ tử áo trắng cũng rất không tệ!

“Ngươi muốn bái ta làm sư sao?”

Con ngươi của nữ tử áo trắng di chuyển, cười nhạt.

Người xưa có câu ‘quay đầu lại vừa mỉm cười sinh trăm ngàn quyến rũ’, có lẽ nàng không phải là ‘quay đầu lại vừa mỉm cười’, nhưng cũng đã có trăm loại quyến rũ, hàng ngàn khí phách, khiến cho người khác chấn động trong lòng.

Nếu như định lực chưa đủ, thì e rằng vừa nhìn thấy mặt là đã lộ ra hình thái xấu xí!

Ngô Trì vội vàng liên tưởng đến ‘Pháp Thần Hà Quan Tưởng’ ở trong đầu, kèm theo hình tượng xuất hiện của Lạc tiên tử, hắn mới tỉnh táo lại, bình tĩnh nói: “Không biết Liễu tiên tử có phải là...”

“Ngươi nên biết, ở Đại học, sư phụ truyền thừa và sư phụ ở bên ngoài không giống nhau lắm!”

“Biết.”

“Tốt lắm, sau này ngươi chính là đồ đệ của ta rồi.”

.....

Một hỏi môt đáp, vô cùng đơn giản!

Mấy người nhìn thấy một màn này, đều có một loại cảm giác hoang đường.

Không có khảo nghiệm gì cũng không làm khó dễ, nữ tử áo trắng nhàn nhàt mở miệng hỏi một câu, liền phiêu nhiên mà bay đi.

Từ đầu đến cuối, chỉ để lại cho người khác một loại cảm giác là Tiên tử lúc ẩn lúc hiện, khí chất phi phàm!

Cũng là sau khi nàng rời đi, Hồ Thiên run lên, hòa tan băng ra, sau đó bốc lên thể khí bay.

Hắn vẫy vẫy tay, buồn bực nói: “Xui xẻo, lại để cho vị kia phát giác ra.”

“Thế mà nàng lại tự mình đến đây, quá kì lạ rồi!”

Nghe thấy lời này, con ngươi của Đào Thái Chi đảo một vòng, lơ đễnh nói: “Ta ngươi lại cảm thấy rất bình thường, nếu như ta là Sư phụ, Người đứng đầu của kỳ thi Đại học muốn bái ta làm sư, ta khẳng định cũng sẽ tò mò, muốn đến xem thử!”

“Bây giờ các ngươi vẫn còn chưa hiểu, vị Tiên tử này... không giống như những Thần tiên khác!”

Hồ Thiên cũng không biết nên giải thích như thế nào, chỉ là thở dài.

Một lát sau, những người khác cũng lần lượt nhận được tin tức.

Cùng lúc đó, mọi người đều nhận được quyền hạn truyền tống khác nhau!

Ví dụ như Ngô Trì, liền nhận đuọcq quyền hạn truyền tống ‘Liễu giới’, còn có một vài nơi có liên quan đến ‘Liễu Ngọc Thư’!

Những vị học tử còn lại cũng là như thế, lấy được quyền hạn truyền tống của một vài khu vực có liện quan đến Sư phụ.

Trong lúc chờ đợi, Hồ Thiên cũng kể lại cho mọi người một vài kiến thức căn bản ở trong Đại học!

Sau đó không lâu, là Lão sư Cuộc sống của bọn họ!

Cũng chính là ‘Giảng viên phụ đạo’ ở trong miệng của mọi người đã đến!

.....

‘Đài Phi Tiên’, bên trong một Đại sảnh!

Bốn phía xung quanh đều có các bức tranh vàng óng ánh, Phù điêu tinh mỹ, còn trang trí một vài bình hoa, bình phong hình thức hoa lệ...

Sàn nhà của nơi này, đều là màu vàng ròng.

Sau khi mấy người đi vào, lập tức nhìn thấy một người duy nhất ở trong Đại sảnh!

Một vị ‘xa hoa’!

Nàng mặc trường bào màu vàng óng, đầu đội mũ hoa Kim Ngọc, trên người đeo đầy châu báu, phỉ thúy, ngọc thạch... cũng có cả trang sức bằng vàng và bạc!

Liếc mắt nhìn qua, cảm giác giống như là nhìn thấy ‘một tòa núi vàng’!

“Kim lão sư!”

Hồ Thiên lên tiếng chào hỏi.

Nàng quay đầu lại, ánh mắt sáng lên, “Ngươi đến rồi!”

“Ừm!”

Hồ Thiên đi lên phía trước, giới thiệu mấy người.

Tròng mắt của Kim lão sư hơi híp lại, vui tươi hớn hở nói: “Ai ya, mọi người đừng có câu nệ như thế!”

“Hồ Thiên, ngươi có thể đi rồi!”

Nàng phất tay một cái, dáng vẻ giống như là xua đuổi con khỉ.

Sắc mặt của Hồ Thiên cứng đờ, đang muốn rời khỏi, chợt nhớ đến gì đó.

Sau đó, hắn cau mày nhìn về phía Kim lão sư.

“Lão sư, ngươi đừng quên cho ta Điểm cống hiến đó!”

“Hả? Cái gì?”

Sắc mặt của Kim lão sư mờ mịt.

Vẻ mặt của Hồ Thiên tối sầm.

“Đừng giả bộ, Kim lão sư, không phải là ngươi lại muốn giả vờ quên nữa đó chứ, sau đó chiếm mất Điểm cổng hiến của ta!”

“Không phải là Thiệu Kiệt đã phát cho ngươi rồi hay sao, tìm ta làm gì chứ?”

Sắc mặt của Kim lão sư lạnh lẽo, Hồ Thiên trợn tròn mắt, “Khế ước đã định, chơi xấu là chuyện không thể nào!”

....

Hai người trực tiếp đấu võ mồm với nhau, khiến cho mấy người Ngô Trì há mồm trừng mắt mà giả ngốc.

Vị giảng viên phụ đạo này, hoàn toàn khác với nữ tử áo trắng mà trước đó đã gặp!

Nếu như nói nữ tử áo trắng Tiên phí phiêu phiêu, phù hợp với hình tượng Tiên tử ở trong lòng của mọi người, thì vị Kim lão sư này lại vô cùng giống con buôn!

Nói cách khác, khí tức vô cùng giống pháo hoa!