Chương 741: Thư Thanh Long! Đảo Hoàng Kim!

Qua một lúc lâu sau, tảng băng lúc này mới tan ra, thân hình của Ngô Trì lộ ra.

Hắn bất lực mà nhìn về phía Liễu Ngọc Thư, “Lão sư, ngươi cũng quá vô tình rồi!”

“Làm sao mới tính là có tình?”

Liễu Ngọc Thư nhàn nhạt mở miệng, nói: “Ngồi ở trên thân thể của ngươi, dựa sát vào ngực của ngươi sao?”

“....”

Thực ra trong lòng Ngô Trì cũng rất mong muốn, nhưng hắn không ngốc, lập tức lộ ra sắc mặt nghiêm túc: “Không đến mức như thế!”

“Hừ.”

Liễu Ngọc Thư lắc đầu, mở miệng nối: “’Mười hai quyển Ngọc Thư’ là truyền thừa bản mệnh của ta, trừ phi ngươi là Chuyển Thế Chi Thân của ta, bằng không thì tuyệt đối không thể học chung được!”

“Trước tiên hãy lựa chọn một quyển trong số đó, sau khi thông hiểu đạo lý, thì hãy chọn thêm một quyển nữa!”

“Cũng được.”

Ngô Trì gật gật đầu, cũng không nói đùa nữa.

Trong lòng hắn hiểu rõ, Liễu Ngọc Thư không phải là một người thích nói đùa.

Nhưng mười hai quyển Ngọc Thư này, mỗi một quyển đều vô cùng tốt, chọn cái nào dường như cũng có thể...

Trong khoảng thời gian ngắn, Ngô Trì cũng có chút khó nói ra.

Liễu Ngọc Thư nhìn hắn một lúc, lạnh nhạt nói: “Nếu như ngươi do dự, vậy thì để cho Mười hai quyển Ngọc Thư đến chọn ngươi đi!”

“Hả? Như thế cũng được sao!”

Ngô Trì ngẩn ra, lập tức gật đầu một cái.

Liễu Ngọc Thư cũng không nói nhảm nhiều, ngón tay điểm một cái, mười hai quyển Ngọc Thư bay lên, vây xung quanh Ngô Trì!

Mười mấy giây sau, một quyển ở trong đó phóng ra ánh sáng, rơi xuống trước mặt Ngô Trì!

‘Thanh Long Thư’!

“Không tệ.”

Liễu Ngọc Thư đánh giá sách một chút, sau đó thu hồi những quyển còn lại vào, mở miệng nói: “Thông tin truyền thừa ta đều đã để lại ở trong Quyển ngọc, ngươi chọn đọc là được!”

“Ngươi có thể rời đi rồi.”

.....

Ngô Trì bắt Quyển ngọc lại, sắc mặt co lại. Khá lắm, rơi vào một Lão sư siêu cấp không chịu trách nhiệm!

Nhưng mà cũng không còn cách nào, Đại học dường như chính là như vậy, Ngô Trì cũng chỉ có thể bất lực mà gật đầu, thôi động Ngọc bội, thân ảnh thoáng chốc liền biến mất khỏi ‘Liễu giới’!

Nhìn theo hắn rời đi, lúc này đôi mắt thanh tú của Liễu Ngọc Thư mới nhíu lại, nhìn về phía chân trời.

“Vân Mộng...”

“Ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt Tiểu Đồ Đệ của ngươi.”

“Hy vọng ngươi có thể bình an quay về.”

....

Quay trở lại ký túc xá, hai người Lý An và Đào Thái Chi cũng không nhìn thấy tăm hơi đâu.

Hiển nhiên, ít nhất thì Lão sư của hai người bọn họ cũng tương đối tận trách nhiệm, dựa theo cách nói của Lý An, Lão sư truyền thừa của họ hình như là một vị Tiền bối của Đạo môn, lúc trước vào Đại học Trấn Ngục cũng là vì vị Tiền bối này!

Có người nói, Thần thông ‘Thiên Cương Địa Sát’ mà vị Tiền bối này nắm trong tay không phải là bình thường!

“’Thư Thanh Long’ này, ta phải đọc đàng hoàng một chút!”

“Đúng lúc lên cấp 40 có một Binh doanh còn trống, có thể sắp xếp ‘Vệ Thanh Long’ vào!”

Ngô Trì hơi trầm ngâm một chút, ngồi ở trên ‘Đá ngộ đạo’, lật xem!

Đừng thấy Ngọc thư rất mỏng, nhưng thực ra ở bên trong có một thủ đoạn ‘không gian giới tử’ siêu phàm. Có lượng lớn tin tức.

Thuộc tính tinh thần của Ngô Trì cực cao, có thể ‘đã nhìn qua là không quên được’, thậm chí là ‘nhìn một biết mười’, đều có thể đọc làu làu, tuy là như vậy, nhưng đọc cả quyển thông tin Ngọc thư, cũng tốn rất nhiều thời gian.

Đợi đến lúc hắn tỉnh lại thì đã là buổi tối rồi!

Trong ký túc xá có một chiếc đèn Hoa đào sáng lên, Đào Thái Chi và Lý An đang nhỏ tiếng nói gì dó.

Nhìn thấy Ngô Trì tỉnh lại, bọn họ đều lên tiếng chào hỏi.

Ngô Trì đáp lại một câu, thu hồi ‘Thư Thanh Long’ lại, âm thầm líu lưỡi.

“Cái này vẫn là có sự giúp đỡ của Đá ngộ đạo, không ngờ rằng nội dung của Thư Thanh Long lại nhiều thông tin như thế.”

“Chỉ là một trong những truyền thừa của Tứ tượng, mà đã có nhiều nội dung như thế, ‘Vệ Thanh Long’ và Anh hùng chỉ là khởi điểm!”

Lúc này, Đào Thái Chi cười tủm tỉm, hỏi: “Ngô huynh, giáo dục của vị Mỹ nhân Băng Sơn kia, ngươi rất hưởng phúc đó~!”

“Quá lạnh lẽo.”

Ngô Trì bất lực cười cười, nói chuyện với Liễu Ngọc Thư, không để ý thì liền sẽ bị đông thành tượng đá, cảm giác giống y hệt như là Lạc tiên tử vậy, nhưng so sánh với một mặt dịu dàng của Lạc tiên tử, thì cả người từ trong ra ngoài của Liễu Ngọc Thư đều vô cùng lạnh lùng.

“Xem ra Ngô Huynh đã trải qua không mỹ diệu lắm.”

Lý An cười một tiếng, thấp giọng nói: “Lộ trình của Đại học mở ra rồi, nếu như Ngô huynh không chê, ngươi ta ba người cùng nhau đi đến, thấy thế nào?”

“Ta thì không có vấn đề gì, Ngô Trì chỉ hơi trầm ngâm, cười nói: “Cung kính không bằng tuân mệnh.”

....

Bài giảng của Lão sư Đại học Trấn Ngục, mỗi ngày chỉ có một bài!

Mà Tân sinh mới vừa nhập học, có thể tự do lựa chọn là đi hay không, không có bất kỳ ảnh hưởng gì cả!

Thế nhưng, khóa thứ nhất của tân sinh, nhất định là dạy dỗ từ Lão sư cuộc sống.

Ngày tiếp theo, sau khi ba người từ trong Lãnh địa đi ra, liền nhận được tin tức của ‘Kim lão sư’!

“Kim bích Huy hoàng, mau đến!”

Đây là tên của một Khu vực truyền tống!

Chỉ là có chút....

“Cái tên thật là thô tục.”

Đào Thái Chi nhổ nước bọt một câu, Ngô Trì cũng có chút đau đầu, những Lão sư mà mình gặp phải đều là người kỳ lạ, Giảng viên phụ đạo yêu tiền như mạng sống, Lão sư truyền thừa Mỹ nhân Băng Sơn!

Nhưng nhổ nước bọt thì nhổ nước bọt, ba người không chút do dự mà thôi động Ngọc bội, khởi động công năng truyền tống!

Mục tiêu --- ‘Kim Bích Huy Hoàng’!

Không giống với ‘Liễu giới’, Kim Bích Huy Hoàng không phải là một biên giới độc lập, mà là một hoàn Đảo cực lớn trên chỗ Phù Không!

Ba người vừa khôi phục tầm nhìn, lọt vào trong tầm mắt, chính là khí độ xa hoa phủ mặt mà đến!

“Mẹ ơi!”

Đào Thái Chi ngạc nhiên mà hô lên một tiếng.

“Đây là một tòa Đảo Hoàng Kim ngay ngắn sao?”