Chương 935: Triệu Thanh Tuyết

Ba ngày sau!

Vào lúc giữa trưa.

Trong kí túc xá, bóng dáng của Ngô Trì chậm rãi xuất hiện ở trên ‘Đá ngộ đạo’, mặt đá lạnh như băng khiến cho tinh thần của hắn chấn động, cả người đều thư thái hơn rất nhiều.

Cách đó không xa, Lý An và Đào Thái Chi đang đánh cờ, nhìn thấy Ngô Trì đi ra, bọn họ đều dừng tay lại.

“Ngô huynh, cả người đầy mồ hơi, vừa mới đúc luyện sao?”

Con ngươi của Đào Thái Chi khẽ động, tò mò mà hỏi một câu.

Lý An ngược lại cũng không lên tiếng, mũi hơi giật giật, đôi mắt trong suốt hơi nheo lại.

“Khụ khụ… là đang đúc luyện.”

Ngô Trì ho khan một tiếng.

Vừa rồi, hắn ngẫu nhiên lựa chọn một cung điện của ‘Thiên cung Vân Triện’, luận đạo một phen cùng với mấy cô gái Chung Yên đang nghỉ ngơi ở nơi này.

Vậy nên tâm thần có chút uể oải…

“Dù sao thì ngươi cũng không quên thời gian, giờ học của Triệu lão sư sắp mở rồi!”

Đào Thái Chi vẫy vẫy tay, cũng không nghĩ nhiều!

Sau khi ba ngày trước Ngô Trì có được ‘Mảnh nhỏ vị diện’, liền tìm xem thời khóa biểu một chút, đúng lúc, tiết học liên quan đến ‘Mở mang vị diện’ sẽ mở trong mấy ngày này, Ngô Trì liền đăng ký.

Lúc quay lại, hắn phát hiện Lý An và Đào Thái Chi cũng đang kí lớp học này, sau một hồi nói chuyện, ba người quyết định cùng nhau đi đến.

“Không sao, chúng ta đi thôi.”

Lý An đạm nhiên mở miệng, vẫy tay một cái, bàn cờ thu vào trong tay áo của hắn.

Đào Thái Chi bĩu môi, đứng dậy, lấy Ngọc bội thân phận ra.

Ngô Trì cũng lấy Ngọc bội thân phận ra, kích hoạt bản đồ, lựa chọn mục tiêu truyền tống--- ‘Viện Lộc Minh’!

Đại học Trấn Ngục, trên bầu trời mười ngàn mét, có một con cá Côn khổng lồ, đang chậm rãi phi hành.

Con cá Côn khổng lồ này to chừng mười vạn mét, bên trên hình thể khổng lồ, là một tòa thư viện cổ kính!

Lúc này, trong thư viện có người đến người đi, lúc nào cũng có học tử truyền tống đến, bước vào trong viện.

Ba người Ngô Trì cũng vậy, sau khi truyền tống đến đây, liền vừa kết bạn vừa đi vào bên trong.

Một đường đi ngang qua, đa số đều là sinh viên của mấy năm nay, khoảng chừng hai ba mươi tuổi, ai nấy đề trẻ tuổi nóng tính, tốp ba tốp năm tụ chung lại một chỗ, vừa đi vừa thảo luận.

“Triệu lão sư khó lắm mới mở tiết học, cũng may là ta nhìn thấy.”

“Đúng vậy đó, như thế cũng quá lười rồi.”

“Không còn cách nào, ai kêu người ta đã trở thành Tiên nhân. Có thể giảng bài cũng đã là không tệ rồi.”

“Đúng vậy, những lão sư giảng bài khác sau khi trở thành Tiên nhân, liền trực tiếp buông bỏ trọng trách không làm nữa. Triệu lão sư có thể tiếp tục giảng bài, đã là phúc khí của chúng ta rồi.”

Nghe thấy người bên cạnh bàn luận, sắc mặt của Ngô Trì bất động, trong lòng cũng có chút ngạc nhiên.

Tên đầy đủ của vị ‘Triệu lão sư’ này chính là ‘Triệu Thanh Tuyết’.

Ở Đại học Trấn Ngục, danh tiếng của nàng cũng không tệ lắm.

Một là thực lực, nàng là một vị Chân Tiên, không cần nói nhiều.

Hai là tướng mại, dáng vẻ Thiên tiên, có rất nhiều lời đồn đại.

Ba là phẩm đức, sau khi trở thành Tiên vẫn không quên giảng bài, còn mạnh hơn nhiều so với đa số các Tiên nhân khác!

Cuối cùng, cũng là điểm quan trọng nhất.

Khoảng cách mỗi lần giảng bài của nàng đều rất xa, một năm có lẽ cũng chỉ có mấy lần, nhưng mỗi một lần giảng bải, nội dung đều vô cùng phong phú, có thể dùng được!

Ví dụ như lần này, là ‘Mở mang vị diện’, chuyện mà mỗi một sinh viên đại học đều phải làm!

Tân sinh khóa này của Ngô Trì, cũng có rất nhiều người đến, nhưng đa số là tham gia náo nhiệt, chân chính có thể mở mang thế giới, không có một người nào cả.

Nghe đồn và thực lực bản thân có cùng một nhịp thở, cho dù là những gia tộc lớn, công ty lớn hay là tông môn Thánh địa kia, cũng sẽ không dễ dàng làm được.

Ví dụ như Lý An và Đào Thái Chi, bọn họ chính là đến để tham gia náo nhiệt, học tập trước mà thôi.

Thư viện rất lớn, trong khu nhà liên miên, có một diễn đàn lộ thiên cực lớn.

Bên trong sớm đã chuẩn bị bàn ghế, các sinh viên đều tự tìm chỗ ngồi xuống.

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

“Mở mang thế giới của mình, nghĩ đến là đã thấy kích thích!”

Đào Thái Chi ung dung mở miệng, sắc mặt mong chờ.

Bỗng nhiên, hắn nhìn về phía Lý An, cười nói: “Lý huynh, Lý gia của các ngươi là một phần của Đạo môn, mấy thứ này chắc là đã biết từ lâu rồi nhỉ.”

“Tham thì thâm, học mấy thứ này quá sớm cũng không có lợi!”

Lý An lắc đầu, lại nói ra: “Huống chi, Đại học Trấn Ngục cũng có nội tình của chính mình, nên học tập.”

“Ngươi đó, đừng nói mấy thứ cũ kỹ như thế chứ!”

Đào Thái Chi giơ tay lên trán, nhìn về phía Ngô Trì.

“Ngô huynh, tốt xấu gì ngươi cũng là người đứng đầu, cả người đều có thực lực mạnh mẽ, chắc là đã đạt đến nhu cầu thấp nhất của Mở mang Thế giới rồi chứ?”

“Có lẽ vậy? Ta cũng chưa từng tìm hiểu kỹ qua.”

Ngô Trì nhún nhún vai.

“Cắt, giả vờ ngu ngốc! Với tính cách của ngươi, đến nơi này, tất nhiên là đã chuẩn bị thỏa đáng!”

Con ngươi của Đào Thái Chi di chuyển, tấm tắc một tiếng.

Ngô Trì cười cười, cũng không trả lời hắn.

Trong chốc lát, trong tiếng cười nói của ba người, các sinh viên cũng đã dồn dập đến đông đủ.

Lọt vào trong tầm mắt, có khoảng ba ngàn vị học tử trình diện, cũng có người cùng khóa với Ngô TRì, cũng có các học trưởng học tỷ đã nhập học mấy năm trước.

Tuổi của bọn họ lớn hơn một chút, khí chất càng trưởng thành hơn, khiến cho người khác có một loại cảm giác chững chạc!

Bỗng nhiên!

Ông--!

Trên không có một màn giáng lâm vinh dự, hóa thành một đám mây mù!

Bên trên mây mù mờ mịt, một bóng dáng lười biếng đang ngồi, con ngươi trong trẻo lạnh lùng nhìn về phía đám người.

“Ừm, đều đã đến rồi.”

Nàng chậm rãi lên tiếng, những sợi tóc dùng một cây trâm ngọc màu xanh buộc lại, không có quá nhiều vật phẩm trang sức, nhưng cả người vẫn có mị lực kinh người.

Trong mây mù, là một bộ quần áo cổ trang màu trắng, bảo thủ rộng thùng thình, che lại tư thái xinh đẹp.

Người này, chính là Triệu Thanh Tuyết!