Chương 934: Người của Đại Hạ đến!

‘Linh Mễ Tiên Ngọc’

Loại hình: Linh chủng.

Phẩm chất: Màu vàng Truyền thuyết.

Giới thiệu: Thức ăn mà các Tiên nhân đều thích ăn, ẩn chứa lực lượng Tiên linh đầy đủ! Dùng ăn có thể nhận được đại lượng điểm kinh nghiệm, dùng ăn trong thời gian dài có thể tăng thể chất, điểm thuộc tính tinh thần, thậm chí là cường hóa huyết mạch, thiên phú!

Giới thiệu: Một bữa no không bằng mọi bữa đều no!

…..

“Cái này… cũng có chút mạnh đó!”

Ánh mắt của Ngô Trì sáng lên, so sánh với ‘Linh Mễ’ thông thường’, ‘Linh Mễ Tiên Ngọc’ này không chỉ mạnh hơn một bậc, thậm chí còn lợi hại hơn một chút so với ‘Linh Mễ Thiên Ân’!

Dù sao thì món này dùng ăn trong thời gian dài cũng có chỗ tốt đối với ‘Thiên phú’ và ‘Huyết mạch’!

Hơn nữan ‘Linh Mễ Thiên Ân’ là do ‘Linh Mễ’ trưởng thành, dưới sự giúp đỡ của các cô gái Lộc Linh, mới trưởng thành thành ‘Linh Mễ Thiên Ân’!

Còn hạt giống ‘Linh Mễ Tiên Ngọc’ kia thì sao?

Là cho cái gì lớn thành?

Ngô Trì có chút mong chờ!

“Thanh Thanh, sau này việc của Tiên Phường sẽ giao cho mấy người các ngươi.”

Ngô Trì quay đầu phân phó một tiếng, phô bày công năng của ‘Tiên phường Linh Vật’ ra một chút, thuận tiện cho các nàng quyền hạn đến ‘Bảo Khố Càn Khôn’ để lấy Nguyên thạch hư không, cùng với Bột linh căn.

Lâm Thanh Thanh vội vàng đứng lên hành lễ một cái, trịnh trọng nói: “Xin công tử hãy yên tâm. Thanh Thanh nhất định sẽ không phụ ủy thác.”

“Ừm!”

Ngô Trì cười cười, nhìn về phía muội muội đang trông mòn con mắt ở bên cạnh, liền phân phó cho tỷ tỷ tiếp tục công việc, hắn rút trường kiếm ra luyện với muội muội áo xanh.

Hoàng hôn, thời gian vừa đúng lúc.

Phía dưới bóng râm của lầu các, bóng người giao thoa, ánh kiếm rạch một cái mà qua.

Chơi đùa trong ‘Thành Thái Âm’ chơi mấy ngày, Ngô Trì quay về kí túc xá ở trong Đại học Trấn Ngục, an nhiên nghỉ ngơi.

Tám ngày sau!

Người mà hắn chờ cuối cùng cũng đã đến!

‘Ngọc bội thân phận’ truyền đến tin tức, nhóm nhân viên quan phương thứ chín đã đến, mang đến phần thưởng đã kéo dài lâu cho hắn.

Ngô Trì chờ đợi nhiều ngày, trực tiếp thôi động ‘Ngọc bội thân phận’, truyền tống đến ‘Đại sảnh chiến tranh’!

Một tòa Đảo trên không khổng lồ, lại là một chiếc lưng của con rùa khổng lồ bay trên không trung, vô cùng đặc biệt!

Bên trong ‘Đại sảnh Chiến tranh’ có người đến người đi, rất huyên náo.

Căn cứ vào chỉ thị, Ngô Trì đi vào một căn phòng.

Bên trong cũng không phải là mấy người mà hắn quen biết, mà là hai vị nhân viên Quan phương không quen biết, cùng với người phụ đạo của hắn, Kim lão sư!

Giống như ngày thường, Kim lão sư đeo vàng đeo bạc, sự mỹ lệ vốn có của ngày thường, mị lực lại bị ánh sáng của vàng bạc kéo xuống.

Lúc Ngô Trì đi vào, hai vị Nhân viên quan phương bị làm phiền thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói: “Cám ơn Kim lão sư, Ngô Trì đã đến rồi, bọn ta không làm phiền ngài nữa!”

“Thực sự không suy nghĩ một chút sao? Chỉ cần 10 tấn Long huyết kim tinh, ta sẽ giúp các ngươi thuyết phục Ngô Trì gia nhập vào nhóm thứ chín!”

Kim lão sư thở dài.

Ngô Trì: “….”

Ngô Trì: “???”

Khá lắm, bán đứng sinh viên phải không!

“Kim lão sư đừng nói đùa nữa!”

Nhân viên quan phương cười khổ một tiếng, Kim lão sư bất lực nhún nhún vai, yên tĩnh ngồi ở ghế bên cạnh.

Sau đó, hai vị Nhân viên quan phương mới nhìn về phía Ngô Trì, tự giới thiệu.

“Xin chào! Bạn học Ngô Trì, là ta nhóm thứ chín của Đại Hạ, nhân viên phiên trực, Trần Hạo!”

“Ta là Lâm Tuấn!”

Thái độ của hai người hiền lành, Ngô Trì đương nhiên sẽ không nghiêm mặt, hơi chắp tay, cười nói: “Xin chào hai vị.”

“Ừm, công việc của lần này bận rộn, bạn học Ngô Trì cũng đừng trách thời cơ của bọn ta không đúng.”

Trần Hạo giải thích một chút, lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong tay áo!

Một khắc sau, chiếc hộp nhỏ có một đạo linh quang tản ra.

“Xác nhận thân phận!”

Một âm thanh đặc biệt vang lên, chiếc hộp nhỏ mở ra, bên trong là một chiếc Ngọc giản trong suốt!

“Đây là vật do Viện Thiên công Đại hạ làm ra, cầm cố hoàn mỹ ‘Mảnh nhỏ Vị diện’ ở trong đó!”

Trần Hạo đưa chiếc hộp qua, lại nói: “Rất nhiều chuyện phiền phức, khiến cho bọn ta chậm trễ thời gian đến đây!”

“Cấp trên để cho bọn ta bồi thường cho ngươi vật này.”

Nói xong, hắn lại lấy ra một vật.

Rõ ràng là… ‘Mỏ neo của Thế giới’!

Ánh mắt của Ngô Trì sáng lên.

‘Mỏ neo của Thế giới’ chính là đồ tốt!

Mặc dù trong tay hắn đã có khá nhiều, nhưng món đồ này ai sẽ ngại nhiều chứ?

“Đa tạ!”

“Thật ra thì ta cũng không sao cả!”

Ngô Trì cười hắc hắc, quả quyết thu hồi mấy món đồ này lại.

Trần Hạo và Lâm Tuấn gật đầu, đứng dậy.

“Vậy bọn ta rời đi đây!”

Nói xong, bọn họ và Kim lão sư lên tiếng chào hỏi, vội vã rời đi.

Nhìn theo hai người rời khỏi, Ngô Trì có chút nghi ngờ mà nhìn về phía Kim lão sư.

“Lão sư, hai vị này đi đến vội vàng như thế, là có chuyện bận rộn gì sao?”

“Gần đây Đại Hạ… ừm, có chút việc, trẻ con thì đừng quan tâm nhiều như thế.”

Kim lão sư vẫy vẫy tay, sắc mặt nhàm chán mà đi ra ngoài.

Lúc nàng đi bộ, vàng bạc ở trên người phát ra tiếng lanh lảnh, thoạt nhìn thì vô cùng ‘thô tục’.

“Người phụ đạo này, thật là kì lạ.”

Ngô Trì không nhịn được mà nhổ nước bọt.

Nói nàng là bợ đít, thì nạng lại chỉ cảm thấy hứng thú với vàng bạc, bàn về giá trị của ‘Mảnh nhỏ vị diện’ thì càng đáng giá hơn cả vàng bạc, nhưng nàng căn bản là không thèm liếc mắt nhìn qua…

Trong những người mà Ngô Trì quen biết, nàng đúng thật là một ‘quái nhân’!

“Bỏ đi, đồ đến tay rồi!”

“Ta quản người khác làm cái gì.”

Ngô Trì lắc đầu, truyền tống rời khỏi, trở về Kí túc xá.

Bước tiếp theo…

Chuyện mà sinh viên phải làm!

Mở mang Thế giới!