Chương 743: Quen thuộc! Giáng lâm Hư không!

Đại học Trấn Ngục, chưa bao giờ là một nơi làm ruộng yên ổn!

Lúc trước, ở bên trong ‘Đài Phi Tiên’, cũng có rất nhiều Lão sư làm ruộng, nhưng bọn họ làm ruộng, cũng chỉ là làm chủ làm ruộng, dùng cái này để chống đỡ cho chiến đấu mà thôi!

Những Lãnh chúa sườn làm ruộng bình thường, là giống như kiểu Lý Ba, hoàn toàn bỏ qua chiến đấu, chuyên tâm làm ruộng.

Chỉ khi đẳng cấp đến một mức nhất định, thì mới suy nghĩ đến những chuyện có liên quan đến chiến đấu.

Thế nhưng Đại học Trấn Ngục lại không giống như thế, chiến đấu cùng với Hư không, Hỗn độn, và Quái vật vô cùng vô tận!

Mà điểm cống hiến, chính là đồng tiền thông dụng ở bên trong Đại học Trấn Ngục! Kết tinh hư không, bản thân nó bởi vì là một loại vật tiêu hao, sức mua vẫn là rất mạnh.

Ở trong Đại học Trấn Ngục, cũng có người sẽ dùng Kết tinh hư không để giao dịch. Nhưng đầu tiên, vì đối lập công bằng, điểm cống hiến của Đại học Trấn Ngục có thể đề phòng những học tử có gia thế tốt kia kéo dãn khoảng cách với những học tử bình thường.

Thứ hai, bên trong Đại học Trấn Ngục có rất nhiều thứ, đều là những thứ mà ở bên ngoài không có!

Ví dụ như ‘Đá ngộ đạo’, lại có thể dùng điểm cống hiến để thuê, để mua sắm!

Đương nhiên, cho thuê thì không mắc, nhưng mua thì lại là giá trên trời!

Mỗi một Tân sinh, sau khi tiến vào Đại học Trấn Ngục, đều có thể nhận được 100 điểm cống hiến!

Trừ chuyện này ra, Kim lão sư còn nói chuyện về ‘Môn học tự chọn’, những Lão sư giảng bài đa số là không quản nhiều, bọn họ dạy hết giờ thì liền rời đi, không cần biết ngươi có nghe hay không.

Vậy nên, các học sinh có thể tự do lựa chọn, nhưng có thể thu hoạch được gì hay không, thì phải tự xem chính bản thân mình.

Còn về việc mỗi một khu vực ở bên trong Đại học Trấn Ngục, Kim lão sư cũng nói rất rõ ràng!

Đại học Trấn Ngục là một thế giới nhỏ độc lập!

Ở bên trong thế giới nhỏ này, có đại lục, cũng có cả biển cả!

Bên trên đại lục có từng quốc gia sinh sống, người phàm.

Mà Đại học Trấn Ngục thì ở trên Chín tầng mây, bao quát nhân gian.

Những từng sự tồn tại mà mấy vị Lão sưu kia mở mang, đều là ở gần ‘Đại học Trấn Ngục’.

Tương tự với bọt khí, bọt khí nhỏ bám và mặt ngoài của bọt khí lớn, chỉ là sẽ không dung hợp mà thôi.

“Đương nhiên, Đại học Trấn Ngục sẽ không tàn khốc như thế!”

“Mấy năm này, các ngươi cố gắng học tập là được.”

“Qua mấy năm nữa, cuộc sống chân chính ở Trấn Ngục mới có thể bắt đầu!”

“Đến lúc đó, đừng có mà khóc đó!”

Kim lão sư kết thúc màn nói chuyện, không khách khí chút nào mà bắt đầu tiễn người, “Được rồi, một lúc nữa ta sẽ gửi thông tin của bài giảng qua cho các ngươi, tất cả có thể quay về phòng, ta còn phải tiếp tục tăng ca!”

Các học tử lúc này mới khôi phục lại tinh thần, gặp được Lão sư thì đã bắt đầu đuổi người đi, có chút bất lực.

Một vài học tử vốn dĩ còn muốn hỏi một vài vấn đề, nhưng nhìn thấy dáng vẻ không nhẫn nại của Kim lão sư, bọn họ cũng chỉ có thể bất lực mà buông bỏ,

Rất nhanh, đám người đã rời khỏi—truyền tống mà rời đi.

.....

Quay về ký túc xá, Ngô Trì ngồi trên ‘Đá ngộ đạo’, thoáng chốc liền tỉnh táo lại.

Ở thế giới Kim Bích Huy Hoàng kia, hắn thật sự là có chút không chịu nổi.

Lý An và Đào Thái Chi cũng đã quay trở về.

Khuôn mặt của Đào Thái Chi khó chịu, cũng không kém Ngô Trì là mấy, Lý An lại có chút trầm ngâm, dường như là đang nghĩ đến chuyện khác.

“Ta quay về Lãnh địa trước.”

Lý An mở miệng nói một câu, xoay người biến mất.

Đào Thái Chi phun ra một tiếng, con ngươi di chuyển, nhìn về phía Ngô Trì.

Hắn là kiểu lông mày Đan phượng truyền thống, cộng thêm nét dịu dàng trên khuôn mặt, hiện ra vô cùng xinh đẹp.

Nói một câu là ‘Mỹ nam tử’ thì cũng không có vấn đề gì!

Như Ngô Trì, mặc dù là tuấn tú, nhưng hắn là kiểu dương cương nắng chói, không có loại cảm giác dịu dàng như thế này.

“Ngô huynh, nghe thấy thì Đại học Trấn Ngục rất nguy hiểm, sau này đợi ngươi bảo vệ ta đó!”

“Nhất định, nhất định rồi!”

Ngô Trì không nhịn được mà cười một tiếng, tên Đào Thái Chi này, sao lại có sự nghịch ngợm giống như em gái Lâm thế nhỉ.

Nhưng một tên đàn ông như thế, hắn thật sự chịu không nổi!

Vì vậy chỉ là nói mấy câu, sau đó liền trở về ‘thành Thái Âm’...

.....

Mấy ngày tiếp theo, Ngô Trì, Lý An và Đào Thái Chi bắt đầu quen thuộc với cuộc sống của ‘Đại học Trấn Ngục’!

Mỗi một khu vực công cộng, ví dụ như ‘Khu giao dịch’, ‘Khu cửa hàng’, ‘Khu tu luyện’ ‘Khu sinh hoạt chức nghiêp’, vân vân!

Cùng với bài học của mỗi ngày, Lão sư giảng bài quả nhiên là rất lạnh lùng, giảng xong thì liền chuồn đi, còn dứt khoát hơn của ở Trung học Thần Hà, thậm chí ngay cả chuyện ngươi có nghe hiểu hay không, thì bọn họ cũng lười quan tâm đến.

Những ngày tháng như thế trôi qua từng ngày từng ngày.

Cuối cùng, thời gian cold-down đã hoàn tất!

Lại có thể tiến vào Hư không vô tận rồi!

.....

‘Thành Thái Âm’, ở trên tường mây Ngũ sắc, Ngô Trì dựa vào bên trê, phía sau là chúng Anh hùng.

“Đã chuẩn bị xong, công tử!”

Lâm Đại Ngọc bay đến, bên trên khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo một chút ý cười.

“Được!”

Ngô Trì gật đầu, mở mặt bảng ‘Lãnh địa’ ra, chọn ‘Giáng lâm’!

‘Nhắc nhở: Kiểm tra đo lường Lãnh chúa ‘Ngô Trì’, Lãnh địa ‘Thành Thái Âm’, có giáng lâm Hư không vô tận không?’

‘Có/Không’!

“Có!”

“Bắt đầu...”

Trong thời gian ngắn, Lãnh địa rơi vào Hư không vô tận!

.....

Ngô Trì sớm đã quen thuộc với Giáng lâm, lập tức bay ở trên không, nhìn ra bốn phía xung quanh!

‘Thành Thái Âm, rơi xuống một mảnh đất Chiểu Trạch!’

Sắc trời u ám, thi thể quái vật thối rữa, dã lĩnh hoang sơn, không khí tĩnh mịch!

“Không khí trầm lặng, đây mới chính là môi trường của Hư không!”

Tinh thần Ngô Trì chấn động, ‘Thiên nhãn’ ở giữa trán mãnh liệt mở ra, quét nhìn bốn phía!

Dưới Thiên nhãn, kiểm tra từng con Quái vật hư không.

Cũng không biết tính là vận khí tốt hay xấu, quái vật hư không ở bốn phía ‘thành Thái Âm’ cũng không tính là nhiều!