Chương 828: Làm sao để diễn hóa Thế giới

“Trang bị ‘Móng vuốt cuồng bạo’ cấp 20, phẩm chất màu tím, nên để giá như thế nào đây...”

“Bảo thạch Long huyết Kỳ Lam, những món này đều là đồ tốt, nhưng giá cả cũng không thể lung tung, có thể so sánh với giá thị trường một chút.”

“Thiển Thiển, ngươi nhớ kỹ, đầu tiên là xem giá dao động của thị trường, có thể làm một tấm hình đường cong...”

....

Ở trong lầu, Ngô Trì vừa lấy đồ, vừa dặn dò.

Thượng Quan Thiển Thiển ngoan ngoãn gật đầu, chăm chú nhớ kỹ những món đồ mà Ngô Trì nói.

Đồng thời, nàng cũng làm quen với thiết bị của các chỗ.

Nói cho cùng, bán hàng cũng không phải là chuyện gì khó.

Có ‘cửa hàng’ và không có ‘cửa hàng’, khác biệt rất lớn.

Sau khi giải quyết xong, Ngô Trì và Thượng Quan Thiển Thiển liền ký một bản ‘Khế ước Lãnh chúa’ vô cùng cặn kẽ, tất cả đều đã sắp xếp thỏa đáng.

“Lầu ba là phòng khách, ngươi tự mình xem rồi trang trí là được.”

Ngô Trì lên tiếng chào hỏi, sau đó liền thản nhiên rời khỏi.

Nhìn thấy hắn rời đi, cô gái hít sâu một hơi, bàn tay nhỏ gắt gao nắm chặt lại.

“Thiển Thiển, cố gắng lên!”

“Nhất định phải làm tốt công việc mà Ngô đại ca đã giao cho ngươi!”

.....

Quay lại ‘Thành Thái Âm’, Ngô Trì nhìn qua danh sách của Lâm Đại Ngọc.

Những người cho tới bây giờ vẫn chưa ký kết ‘Quan hệ nhân duyên’, còn có hơn bốn ngàn người.

“Không nhiều lắm, chậm nhất là nửa tháng!”

Ngô Trì thở phào nhẹ nhõm, quyết định bồi dưỡng xong các tân binh rồi sẽ tăng lên đến cấp 45.

Sau đó, hắn điểm 300 vị Mỹ nhân Long Cung mới chiêu mộ đến, đi về phía ‘Gia tốc không gian’.

Lại là một ngày bận rộn!

.....

Buổi sáng, Ngô Trì với tinh thần sảng khoái mà quay về ký túc xá, ngồi ở trên ‘đá ngộ đạo’, hắn thoáng chốc liền rơi vào trạng thái yên tĩnh.

“Đá ngộ đạo này thần bí không gì sánh được, nghe nói mỗi một sinh viên ở đại học Trấn Ngục, ngồi mấy năm ở trên đá ngộ đạo, đều có thể ngộ ra Đạo của mình.”

“Đạo của ta thì sao? Có phải là Đạo của Âm dương hay không?”

Ngô Trì âm thầm suy nghĩ.

Đạo... là cực hạn của con người.

Trong những chuyện mà hắn đã từng trải qua, ‘Khải’ thần bí, ‘Thần miếu cổ đại’ kỳ lạ, thậm chí còn nhận được ‘Thuyết Thái Thủy Âm Dương’, thậm chí là sư phụ Lạc Vân Mộng, đều có liên quan đến con đường Đạo!

Trước đây khi giao thủ với Lý An, Ngô Trì mới biết là mình đã nhập môn ‘Đạo của Âm Dương’, nói ‘Đạo của Âm Dương’ là đạo của hắn thì cũng không có gì là không đúng.

Thế nhưng...

Không biết tại sao, Ngô Trì vẫn luôn có một loại cảm giác.

Bản thân... chưa chắc sẽ giới hạn ở chỗ này!

.....

Yên tĩnh nửa tiếng ở trên ‘Đá ngộ đạo’, cả người của Ngô Trì đều sảng khoái.

Nhưng ‘Đá ngộ đạo’ cũng không phải là linh đan diệu dược, cần phải ở lâu năm thì mới có thần hiệu, một chốc lát cũng không thể nhìn ra đẳng cấp có đề thăng gì.

Đợi một lúc, Lý An và Đào Thái Chi đã trở về, bọn họ nhìn thấy Ngô Trì, đều dồn dập lên tiếng chào hỏi.

Sau đó lại cầm một vài món đồ gì đó, giống như là chuẩn bị rời khỏi.

Thấy thế, Ngô Trì tò mò hỏi: “Các ngươi đang định đi đâu thế?”

“Đi học.”

Lý An lên tiếng.

Đi học!?

Ngô Trì ngẩn ra, chợt nhớ đến từ sau khi mình đến ‘Đại học Trấn Ngục’, ngay cả một tiết học cũng chưa từng trải qua!

“Ngô huynh có muốn đi cùng hay không?”

Đào Thái Chi nhàn nhạt lên tiếng, cử chỉ lễ độ.

Trong lòng Ngô Trì nổi lên hứng thú, liền gật đầu nói: “Cũng được!”

“Đúng rồi, các ngươi chuẩn bị đến?”

“Rừng đá Tróc Nguyệt!”

“Truyền tống!”

.....

‘Rừng đá Tróc Nguyệt’

Là chỗ giảng bài của một vị lão sư!

Hôm nay, đúng lúc là ngày hắn giảng bài.

Ba người thôi động ‘Ngọc bội thân phận’, lập tức di chuyển không gian, đi đến một chỗ ở trong dãy núi!

Xung quanh có từng cây đại thụ, giống như cái tên ‘rừng đá’, những cái cây này đều là cây tảng đá, hình dạng kỳ quái!

“Những tảng đá này, đều là sợi tóc của vị Bán tiên kia.”

Trên đường đi, Đào Thái Chi lanh lảnh lên tiếng, vừa đi vừa nói những lời đồn thú vị.

“Nghe đồn, Nguyên thần của vị Bán tiên kia xuất khiếu, ba ngàn sợi tóc bị chém rụng, hóa thành từng tảng đá rừng! Đá rừng này có đạo vận hiện lên, đã từng có người ngộ ra được Lĩnh vực ở trong đó!”

“Đáng tiếc, ta không nhìn ra được có gì đặc biệt.”

Tính cách của hắn có chút kỳ quái, một hồi thì ôn hòa như ngọc, con người khiêm tốn, một hồi thì lại có tính cách tinh quái.

Giống như là hai người khác nhau vậy.

Tương phản, sắc mặt của Lý An thì bình tĩnh, trên đường đi, trên người hiện ra năm đó ‘Hoa của đạo’ rực rỡ huy hoàng.

Ngô Trì yên lặng không nói, an tĩnh mà lăng nghe, cũng đã hiểu được một vài tin tức.

Lão sư giảng bài của ngày hôm nay, tên là ‘Từ Bán tiên’!

Một vị Bán tiên cấp 180, khoảng cách trở thành tiên cũng không xa nữa.

Bàn về thực lực, hắn chưa được xếp hạng ở trong ‘Đại học Trấn Ngục’, nhưng bàn về ‘năng lực dạy học’, thì hắn rất nổi tiếng.

Mà hôm nay, hắn bắt đầu giảng bài ‘Làm thế nào để Lãnh địa diễn hóa thành Thế giới’, thu hút rất nhiều người.

Lý An và Đào Thái Chi, đương nhiên cũng là vì cái này mà đến.

“Bài giảng lại là nội dung của diễn hóa thế giới!”

“Đúng lúc, ta có ‘Mỏ neo của Thế giới’, lập tức còn có thể có được một cái mảnh nhỏ thế giới, đi nghe là đúng rồi!”

Trong lòng Ngô Trì có chút vui mừng.

.....

Rừng đá rắc rối phức tạp, nhưng mục đích của từng con đường nhỏ đều là giống nhau!

Trên đường đi, rất nhanh thì đã nhìn thấy những học tử khác, có đi một mình, cũng có tốp năm tốp ba tụ lại một chỗ, trên cơ bản đều là tân sinh.

Giữa đường, một đám người bỗng nhiên tiến đến chào đón, chắn ở phía trước.

“Đạo tử Lý An, đã lâu không gặp, có khỏe hay không!”