Chương 736: Núi Hồng Mông, Đá ngộ đạo

“Nói chung, điểm cống hiến một phần cũng không thể thiếu!”

“Tiểu Thiên tử, nói chuyện với Lão sư của ngươi kiểu gì thế?”

“Lão sư dẫn theo ta mười năm, gạt một vạn điểm cổng hiến của ta?”

“Dù sao thì ngươi cũng là Người đứng đầu của kì thi Đại học năm đó, một vạn thì tính là gì thế?”

“Vậy thì ta không cần Người đứng đầu này nữa, ngươi trả cho ta điểm cống hiến!”

.....

Ngoài dự liệu của mọi người, Kim lão sư không để lộ ra bảnh lĩnh của mình, cũng không cho thấy uy năng lợi hại!

Kim lão sư mà mấy người nhìn thấy, thế mà lại vì một chút ‘điểm cống hiến’ mà cãi nhau với Hồ Thiên!

Hơn nữa, nghe tình hình, là Kim lão sư tìm cớ ‘trừ bớt’ một chút, nhưng bị Hồ Thiên từ chối!

Cuối cùng, Ngô Trì có chút bất lực mà xem hai người họ cãi nhau mấy phút đồng hồ!

Đều đã cãi đến mặt đỏ tía ta rồi, dưới tình thế cấp bách, Hồ Thiên lấy ra một đống ‘vật không biết’, sắc mặt của Kim lão sư thay đổi, lúc này mới mềm mại mà lựa chọn chịu thua, ngoan ngoãn mà chuyển điểm cống hiến qua.

“Kim lão sư, chuyện của họ do ngươi phụ trách, ta đi trước đây!”

Hồ Thiên thở phào nhẹ nhõm, lấy ‘vật không biết’ đi, sau đó nhìn về phía mấy người Ngô Trì.

“Các học đệ học muội, tạm biệt nha~! Có chuyện gì thì có thể đến tìm ta!”

Nói xong, hắn cười híp mắt rồi rời đi.

Nhìn theo bóng dáng hắn rời khỏi, sắc mặt của Kim lão sư đau lòng, cắn răng nói: “Khi sư diệt tổ! Thực sự là khi sư diệt tổ!”

Nói xong, nàng nhìn về phía mấy người, rồi lại nhìn qua phía Ngô Trì, sắc mặt nghiêm túc nói: “Ngô Trì, ngươi là Người đứng đầu của kỳ thi Đại học năm nay, tuyệt đối không thể học tập theo Hồ Thiên! Làm người nhỏ nhen như thế!”

“.....”

Ngô Trì có thể nói gì đây?

Chỉ có thể nhún nhún vai mà thôi~!

Sau đó, Kim lão sư làm quen với mọi người một chút.

Nàng là một Tu Tiên giả hơn 100 cấp, có huyết mạch Long Tộc!

Thứ yêu thích là tiền, cho dù là bất cứ tài nguyên nào có thể trở thành tiền thì cũng đều được!

Cho dù là hoàng kim, ngọc thạch, bảo vật hay là tài nguyên hư không, thì nàng đều thích!

Trong quá trình nói chuyện với nhau, Kim lão sư thậm chí còn ám chỉ là nàng không ngại nhận lễ vật, nhưng mấy người Ngô Trì đều không đưa, nàng cũng chỉ có thể than phiền nói thầm một câu ‘đều là quỷ hẹp hòi’. Sau đó, giới thiệu Đại học Trấn Ngục với mọi người!

Về quần áo, Đại học được mặc quần áo tự do, nhưng sẽ cấp cho một món trường bào trùm mũ đại biểu cho thân phận Đại học Trấn Ngục.

Về thức ăn, Đại học Trấn Ngục có ‘Linh Thực ty’, bên trong đều là Linh thực, thậm chí có cả thức ăn giúp tăng thêm thuộc tính vĩnh cửu! Đương nhiên, giống như là Linh Mễ Thiên Ân, ăn lâu dài thì mới có hiệu quả, không có công hiệu giống như ‘Bàn đào ngàn năm’ và ‘Rượu Hoa Đào’.

Nơi ở, Đại học Trấn Ngục thống nhất sắp xếp ký túc xá!

Đi lại, Ngọc bội của Đại học Trấn Ngục có công năng truyền tống, còn lại thì chưa nói đến.

.....

Ăn, mặc, ở, đi lại, quần áo, thức ăn đều rất bình thường!

Thế nhưng ký túc xá là cái quỷ gì chứ?

“Lão sư, ngươi xác định là ký túc xá sao?”

“Chứ không phải là một trang viên, hoặc là một Đảo phù không, Hải đảo!”

“Cũng không cho mỗi người một Biệt viện nhỏ sao?”

Đào Thái Chi dẫn đầu mở miệng hỏi, hắn trong ngày thường đều ôn hòa, lúc này cũng có chút mờ mịt.

Kim lão sư gật đầu, thần bí nói: “Mỗi một học tử khi vừa đến Đại học Trấn Ngục thì đều sẽ suy nghĩ như thế, đi rồi là các ngươi sẽ biết thôi.”

“Tiếp theo, ta dẫn các ngươi truyền tống đến ký túc xá, sắp xếp phòng cho các ngươi!”

“Tất cả hãy thôi động Ngọc bội, ấn vào truyền tống...”

.....

‘Núi Hồng Mông’!

Là ngọn ngúi lớn nhất của Đại học Trấn Ngục!

Không biết là ngọn núi này cao bao nhiêu, vạn vạn trượng không thể đo nổi!

Liên miên bất tuyệt, vô biên vô hạn!

Ở trên núi Hồng Mông, lại có từng tòa ‘ký túc xá’ cổ xưa thần bí!

Tạo hình đơn giản, mấy chiếc giường, không có trang trí gì cả, cũng không có Tiên khí gì!

Núi đồi vắng lặng, tuyên cổ bất biến!

Sau khi đi đến núi Hồng Mông, Kim lão sư lập tức sắp xếp ký túc xá, dẫn từng người một đi!

Một ký túc xá, bình thường là bốn người, mấy người Ngô Trì theo lý mà nói thì đều biết sẽ bị chia ký túc xá khác biệt!

Chuyện thú vị là, Ngô Trì, Lý An và Đào Thái Chi lại được chia ở chung một phòng!

....

Trong căn phòng nhỏ đơn giản, ba người tiến vào, đều có chút mơ màng.

“Mẹ nó! Đây là muốn để cho chúng ta trải nghiệm cuộc sống của người viễn cổ sao?”

Khuôn mặt của Đào Thái Chi gồ lên, nhổ nước bọt một câu.

Nghe thấy vậy, Ngô Trì không nhịn được mà cổ quái nhìn qua hắn.

Quen biết càng lâu, thì tính cách ôn hòa ban đầu của Đào Thái Chi càng ngày càng phá thành mảnh nhỏ, so với lúc mới quen biết, Đào Thái Chi của bây giờ khiến cho Ngô Trì cảm thấy hắn giống như là một người hoạt bát nghịch ngợm vậy!

“Chúng ta lại cùng ở chung trong một ký túc xá....”

So với Đào Thái Chi, Lý An nhíu mày lại, dường như là cảm thấy rất khó hiểu.

Trên thực tế, là Đạo tử, quần áo ăn mặc chỗ ở và đi lại của Lý An đều được sắp xếp xong từ lâu rồi!

Theo lý mà nói, ký túc xác nên chỉ có nàng và Đào Thái Chi mới đúng!

Sao Ngô Trì cũng bị phân đến đây chứ...

“Làm sao thế?”

Đào Thái Chi nghi ngờ mà nhìn qua, Lý An lắc đầu, cũng không nói nhiều.

“Lý An, thoạt nhìn thì ngươi rất hiểu rõ chỗ này?”

Ngô Trì ngồi bên trên một chiếc giường lớn, cảm thấy giống như là một tảng đá, vô cùng cứng rắn!

Hắn tò mò nhìn về phía Lý An, cố gắng hiểu rõ nội tình.

Lý An hơi do dự, gật đầu, giải thích: “Chỗ này, là một trong những nơi nổi tiếng của Đại học Trấn Ngục!”

“Núi Hồng Mông, Đá ngộ đạo!”

“Trong tất cả các trường Đại học, chỉ có Đại học Trấn Ngục, mới có núi Hồng Mông, mới có Đá ngộ đạo quy mô như thế!!”