Chương 860: Thỉnh cầu giao dịch của Từ bán tiên

“Nói tới nói lui, cũng đừng xem Bán tiên là kẻ ngốc.”

Hứa Chân vô cùng cẩn thận, nghiêm túc mà nhìn về phía đệ đệ của mình, Hứa Giáp nhún nhún vai, chỉ có thể đáp lại một tiếng.

“Hơn nữa, lần này Từ Bán tiên lại nói đến một vài chuyện khác, Chiến trường Chư Thiên gì gì đó, cách tân sinh như chúng ta cũng quá xa rồi.”

Từ Thanh Thanh mở miệng, chân mày hơi nhíu lại.

Nghe thấy vậy, trong lòng Ngô Trì chuyển động.

Xét từ nội dung bài giảng của Từ Bán tiên, chắc không phải là thuận miệng nhắc đến.

Hắn nói về nội dung của ‘Chiến trường Chư Thiên’ tương đối cặn kẽ, giống như là đang cho các tân sinh một cơ sở tốt, chẳng lẽ lần này tân sinh sẽ tiếp xúc sớm với ‘Chiến trường Chư Thiên’?

Ngô Trì nhìn về phía những người khác, sắc mặt của bọn họ đều thiểm thước, hiển nhiên là đều đã nghĩ đến điểm này.

Tính cách của Hứa Giáp rộng rãi, trực tiếp nhổ nước bọt nói: “Có lầm hay không thế, chúng ta mới vừa đến đây có mấy tháng, liền phải đi Chiến trường rồi? Tuy rằng đến Đại học Trấn Ngục thì sớm muộn gì cũng phải đến chiến trường liều mạng, nhưng lúc này cũng quá sớm rồi..”

“Theo như lệ cũ, các sinh viên nhập học năm thứ mười thì mới sắp xếp chiến trường một lần.”

Từ Thanh Thanh trầm giọng nói: “E rằng, lần này chúng ta sẽ có khác biệt.”

“Ừm! Phải thật cẩn thận, tốt nhất là ngay bây giờ hãy chuẩn bị, nếu như ngày mai đột nhiên phải đi vào chiến trường thì sao?”

Hứa Chân đứng dậy, nghiễm nhiên là muốn đi chuẩn bị.

Hứa Giáp cũng giật mình, nói ra: “Lão ca, ngươi có lầm hay không thế, đây chính là một loại khả năng đó!”

“Khả năng, chính là đại biểu nhất định sẽ có!”

Sắc mặt của Hứa Chân nghiêm túc, nhìn về phía Ngô Trì và Từ Thanh Thanh: “Hai vị, bọn ta đi trước đây!”

“Mời!”

Ngô Trì và Từ Thanh Thanh gật đầu, Hứa Giáp liền bị Hứa Chân kéo truyền tống đi.

Từ Thanh Thanh cũng nhìn về phía Ngô Trì, nói: “Ngô Ngữ huynh, Thanh Thanh cũng rời đi đây.”

“Hẹn gặp lại!”

Ngô Trì mỉm cười, Từ Thanh Thanh hành lễ một cái, truyền tống rời đi.

Ngô Trì ngó nhìn bốn phía, lúc đang chuẩn bị rời đi, bên tai vang lên một âm thanh.

“Khoan đã.”

Giọng nói này, là Từ Bán tiên!?

“Từ Bán tiên!?”

Ngô Trì thấp giọng lên tiếng, ngó nhìn bốn phía.

Ở trong rừng đá, cũng không có bóng dáng của Từ Bán tiên.

“Ngươi hãy đến gần một cây trụ.”

Giọng nói của Từ Bán tiên truyền đến.

Trong lòng Ngô Trì hơi chuyển động, nhưng chỗ này là lệ thuộc vào ‘Đại học Trấn Ngục, ngược lại cũng không lo lắng rằng Từ Bán tiên sẽ gây rối với mình.

Chỉ hơi trầm ngâm, hắn liền đi đến gần một cây trụ đá.

Vừa mới đi đến, liền nhìn thấy trên trụ đá có từng giọt từng giọt ‘bọt nước’ văng khắp nơi, sau đó ngưng tụ thành một mặt kính bằng nước.

Một khắc sau, kính bằng nước hoá thành một cánh cửa!

“Vào đây đi.”

Âm thanh kia lại truyền đến một tin tức.

Ngô Trì không do dự, trực tiếp bước vào trong đó.

Bóng dáng của hắn vừa biến mất, cánh cửa nước lập tức tiêu tán.

Trong một gian động phủ, có kỳ thạch làm đẹp, một vài hòn đá có thể phát sáng, xua tan sự đen tối ở trong động phủ!

Khoảnh khắc mà Ngô Trì khôi phục tầm nhìn, liền lập tức ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy rõ cảnh tượng ở xung quanh.

Phía trước, là một phòng ở đơn sơ, Từ Bán tiên đang ngồi trên một chiếc ghế dài, cầm một cái giá cắm nến.

“Mời ngồi.”

Hắn mỉm cười, chỉ vào chiếc ghế ở bên cạnh.

Ngô Trì chắp tay lại, ngồi xuống ghế.

Từ Bán tiên cười nói: “Tiểu hữu Ngô Trì, hôm nay nghe giảng bài có cảm ngộ gì không?”

“Những chuyện mà Từ lão sư giảng có nhiều tinh tuý, cộng thêm ảo giác, Ngô Trì cảm ngộ được rất nhiều.”

Ngô Trì gật đầu.

“Ha ha ha, có cảm ngộ là tốt rồi.”

Từ Bán tiên cười nói: “Ta cũng không lãng phí thời gian của tiểu hữu, ngươi có ý kiến gì với chuyện mà hôm nay nói hay không?”

“À? Quan điểm sao?”

Ngô Trì có chút mơ màng, Từ Bán tiên híp mắt lại, cười nói: “Tiểu hữu thông minh tuệ mẫn, cũng có thể nhìn ra được, những gì mà hôm nay giảng đã để lại một hạt giống ở trong lòng của các sinh viên.”

Nghe thấy vậy, trong lòng Ngô Trì chuyển động, hiểu rõ là suy đoán của mấy người đã đúng, liền nói: “Chiến trường Chư Thiên, chẳng lẽ đợt này bọn ta phải bắt đầu rồi?”

“Không phải đợt này bắt đầu, mà là lần này các ngươi vừa đúng lúc mà gặp.”

Từ Bán tiên mỉm cười, nói: “Ngươi là người đứng đầu của Kỳ thi đại học lần này, báo trước cho ngươi biết cũng không tính vào đâu, hoạt động Chinh phạt của tân sinh nămnay, không phải chỉ là nội bộ của Đại học Trấn Ngục chúng ta.”

“Sẽ liên tiếp với Chiến trường Chư Thiên, trở thành một chiến tranh Văn Minh!”

“Mà các ngươi, sẽ được lựa chọn qua đó.”

“Nói đúng ra, là những người từ dưới 20 tuổi ở trong Đại học Trấn Ngục, đều có thể tham dự!”

“Chủ yếu là đợt này của các ngươi!”

Từ Bán tiên nói thẳng, giải thích cơ bản một chút.

Chuyện này cũng không phải là bí mật gì, hắn cũng chỉ là nói trước một chút mà thôi.

Không phải là một vài chuến tranh của Thế giới Lãnh chúa và Thế giới khác, mà là mở ra ‘Chiến trường Chư Thiên’.

Nhưng giữa Thế giới và Thế giới, Văn minh và Văn minh, đương nhiên sẽ không đơn giản như thế.

Thứ mà Đại học Trấn Ngục phải đối mặt, cũng chỉ là một phần trong đó mà thôi.

“Mọi người đều biết, bên trong Hư không vô tận, trừ phi là gặp phải khó khăn đặc biệt, bằng không thì thọ mệnh sẽ không trôi đi, nhưng ở trong Vạn giới Chư thiên, thọ mệnh cũng là trôi qua bình thường.

“Chiến trường Chư thiên lần này, mới là đầu lớn của các ngươi!”

Từ Bán tiên tủm tỉm mỉm cười, ám chỉ.

Trong lòng Ngô Trì hiểu rõ, gật đầu nói: “Được, Ngô Trì chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực.”

“Có lòng này là tốt rồi.”

Từ Bán tiên gật đầu, lên tiếng nói: “Ngươi và Lý An, là người đứng đầu của đợt này, Chiến trường Chư Thiên lần này chắc chắn có thể toả sáng rực rỡ!”

“Lần này ta tìm ngươi, là muốn làm một cái giao dịch với ngươi!”

Giao dịch!?

Trong lòng Ngô Trì đông một tiếng, sắc mặt bất động, hỏi: “Lão sư chính là Bán tiên, ta là một Lãnh chúa tân sinh, không thể giúp được lão sư.”

“Không, ngươi có thể giúp được ta.”

Từ Bán tiên bất lực cười cười, nói: “Ta đã gần đến thiên tuế, khoảng cách đến Tiên bất hủ chỉ là một bước ngắn nữa thôi, nhưng một bước này chính là ải trời, cực kỳ gian nan!”

“Mà nơi lần này Chiến trường Chư thiên lựa chọn… ở đó đúng lúc có thứ mà ta cần!”

“Thọ duyên?”

Ngô Trì.

“Không phải, không phải chữ thọ duyên.”

Từ Bán tiên lắc đầu, trầm giọng nói: “Không dối gạt Tiểu hữu, trăm năm trước, Từ mỗ phi thăng thành tiên, liều mạng một lần, nhưng đã thất bại, mặc dù sống tạm trên đời, thế nhưng Lãnh địa đã hoá thành…”

Hắn vung tay lên, sau lưng xuất hiện một cái bóng mờ, rõ ràng là video thu nhỏ Lãnh địa của Từ Bán tiên!

Có thể nhìn ra được, đó là một Thế giới nhỏ, cũng đã tàn phế đến cực hạn, pháp tắc hỗn loạn, hoàn toàn không có cơ hội sống sót!

Ngô Trì nhìn kỹ vào, bên trong vô cùng tĩnh mịch, gần như là ngày tận thế!