Chương 829: Ngoại vật và chinh phạt

‘Đạo tử!”

“Đạo tử Lý An, đã lâu không gặp!”

“Đạo tử vẫn khỏe chứ?”

.....

Một đám người có cử chỉ lễ độ đứng chắn ở phía trước, đương nhiên là không có ý tốt, ánh mắt của Lý An khẽ động, lạnh nhạt nói: “Có chuyện gì?”

Trong đám người, dẫn đầu chính là một gã có ngũ quan thẳng đứng, mặc áo trắng dài, thoạt nhìn oai hùng bất phàm.

Hơn nữa hắn vô cùng đẹp trai, nếu như là đặt ở kiếp trước, thì đã đủ đánh bại những minh tinh lưu lượng, đỉnh lưu kia rồi.

Hắn đi lên phía trước, chắp tay nói: “Đạo tử chớ trách. Chắc là ngươi cũng biết, năm nhất ở Đại học Trấn Ngục chắc chắn sẽ sắp xếp toàn bộ tân sinh đi chinh phạt Dị thế giới...”

“Ngươi muốn tìm Ký An đại ca làm đồng đội sao?”

Đào Thái Chi ngắt lời hắn, sắc mặt đạm nhiên, trong con ngươi lại tràn đầy sự lạnh lẽo.

“Thánh tử Thiên Xu, ngươi cũng không nhìn xem tên tuổi của mình, sao Lý An đại ca lại đồng ý với ngươi được chứ?”

“Đào gia...”

Chàng trai áo trắng nhìn vào Đào Thái Chi, sau đó lại nhìn qua Ngô Trì, cười mỉa một tiếng.

“Kẻ mạnh liên thủ, mới có thể có lợi!”

“Từ trước đến nay Đại học Trấn Ngục đều khác với những đại học khác, chiến tranh chinh phạt năm đầu tiên, tràn đầy sự không biết và nguy hiểm!”

“Ngươi.... không đủ tư cách!”

“Ngươi!”

Đào Thái Chi bị nói đến sắc mặt trắng bệch, đang muốn mở miệng, Lý An liền ngăn hắn lại, trầm giọng nói: “Ta đã có đội ngũ, ý tốt của ngươi thì không cần nữa.”

“Ồ?”

Ánh mắt của chàng trai áo trắng lóe lên, cũng không tức giận, mà là mỉm cười, dẫn theo người rời khỏi.

Nhìn theo bọn họ rời đi, Đào Thái Chi xì một tiếng khinh miệt, nói: “Chồn hôi đi chúc tết gà!”

“Hắn là?”

Ngô Trì tò mò hỏi.

Đào Thái Chi khoanh hai tay lại, vừa đi vừa giới thiệu một chút.

Chàng trai áo trắng kia, chính là Thánh tử của Thánh địa Thiên Xu, chẳng biết tại sao lần này lại đến ‘Đại học Trấn Ngục!

Người này có tính cách u ám, Lý An và Đào Thái Chi đều không thích hắn.

“Hắn không tham gia Kỳ thi đại học sao?”

Ngô Trì có chút ngạc nhiên, Lý An gật đầu, trầm giọng nói: “Quy định của quốc gia, nhất định phải đi học ở Trung học chính quy thì mới có thể tham gia Kỳ thi Đại học, mà loại người như Thánh tử Thiên Xu này, đều là học tu luyện ở trong Thánh địa, vậy nên không thể tham gia Kỳ thi Đại học.”

“Thì ra là thế.”

Ngô Trì bừng tỉnh.

Hắn cũng không truy hỏi xem là ba người có mâu thuẫn gì, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cùng đi đến chỗ sâu trong ‘Rừng đá Tróc Nguyệt’.

Trong bãi đá là một thác nước!

Mà nơi giảng bài của ‘Từ bán tiên’, chính là dưới thác nước!

Hoa lapj lạp--!

Bọt nước văng khắp ơi, âm thanh ầm ĩ.

Phía dưới có một đầm nước nhỏ, còn ‘Từ Bán tiên’ đang ngồi trên tảng đá của đầm nước.

Khuôn mặt của hắn già nua, mái đầu bạc trắng, râu trắng, có một loại cảm giác ‘Tiên phong đạo cốt’.

Sau khi các học tử đều đã đến, cũng không ầm ĩ, mà là tìm từng tảng đá hay từng chiếc nàn ở bên đầm nước rồi ngồi xuống.

Ba người Ngô Trì cũng tìm một nơi, ngồi chung một chỗ.

“Đó chính là Từ Bán tiên!”

Lý An nhìn về phía trong đầm nước, ngưng trọng nói: “Nghe nói vị tiền bối này đã từng có kỳ ngộ, vì vậy trời ban trí tuệ, đạo tâm thông minh.”

“Khoác lác như thế, không phải chỉ là lão sư giảng bài thôi sao.”

Đào Thái Chi lẩm bẩm một câu, lơ đãng.

Có thể nhìn ra được, hắn là một người có tính cách hoạt bát, trong môi trường đè nén này có chút khó chịu.

Ngô Trì ngó nhìn bốn phía, lặng lẽ quan sát, cũng không lên tiếng.

Một lát sau, đã đến giờ.

Từ Bán tiên mở mắt ra, trong tay xuất hiện một cây trượng bằng tre.

“Vạn cổ u u! Các vị học tử, xin hãy nghe lời nói của ta!”

“Thái!”

Có rất nhiều học tử đều chắp tay hành lễ.

Ngô Trì nhìn thấy vậy cũng học theo, chắp tay lại.

Từ Bán tiên bắt đầu giảng nội dung của bài học ngày hôm nay.

“Vấn đề của hôm nay, làm thế nào để Lãnh địa diễn hóa thế giới.”

“Bởi vì đa số những người đến nghe đều là tân sinh, vậy nên Lão hủ sẽ nói từ cơ sở.”

“Chư vị đều có Lãnh địa, chắc là đều đã có phương hướng Lãnh địa của mình rồi!”

“Vậy thì, bước tiếp theo của phát triển Lãnh địa là gì? Chư vị có biết không?”

Hắn mỉm cười, gọi một chàng trai áo xám tỏ ý bảo hắn trả lời câu hỏi.

Chàng trai áo xám này cũng là một tân sinh, nhưng cũng không luống cuống, cung kính nói: “Bẩm lão sư, Lãnh địa từng bước phát triển, cần phải trở thành Bán vị diện! Sau đó trở thành vị diện nhỏ hoàn chỉnh, lại từng bước bành trướng vị diện ra, phát triển thành thế giới nhỏ, sau đó phát triển thế giới...”

“Sau đó nữa, lựa chọn sẽ càng nhiều hơn.”

Hắn gãi đầu một cái,

Từ Bán tiên mỉm cười, gật đầu nói: “Không sao, ngồi xuống đi.”

“Vâng.”

Chàng trai áo xám vội vàng ngồi xuống, Từ Bán tiên lại hắng giọng nói: “Phát triển Lãnh địa, là chuyện quan trọng nhất của mỗi một Lãnh chúa, từng bước từng bước chính là đại đạo, không cần phải vội vàng xao động.”

“Nhưng trong quá trình đó, có thể tăng tốc phát triển!”

“Thứ nhất, là ngoại vật, thứ hai, là chinh phạt!”

“Ngoại vật, như là các loại bảo vật mảnh nhỏ vị diện, tâm của vị diện, tâm của vũ trụ, bổn nguyên vũ trụ!”

“Chinh phạt, là tận dụng ‘Mỏ neo của Thế giới’, lấy Mỏ neo của Vạn giới Chư thiên định ra một thế giới thích hợp, sau đó xâm lấn chiếm đoạt!”

“Ngoại vật, nghe theo lời của ta nói, như là mảnh nhỏ vị diện, vẫn là...”

“Chinh phạt, lý do không đồng nhất! Tồn tại nguy hiểm và kỳ ngộ, Vạn giới Chư thiên thiên kì bát quái, Lãnh chúa chết bởi con đường chinh phạt nhiều vô số, cho dù là Thiên kiêu thì cũng thường có tử vong!”

“Mà diễn hóa thế giới, chia thành các bước...”

.....

Đầm nước thác nước, mọi người cùng ngồi chung, Từ bán tiên lớn tiếng giảng bài, xung quanh có vài giọt nước dâng lên, diễn hóa ra từng hình ảnh...