Từ Tiểu Thụ chính trên đường, một chân bên trong tám, một chân bên ngoài tám, mưa gió đi gấp lấy .

Hắn đã sớm một canh giờ rời giường đi đường, nhưng là đi hơn nửa ngày, sửng sốt không có đi qua, "Đáng chết phương pháp hô hấp ..."

Một cái mang theo cỏ nón lá lão đầu chống quải trượng từ hắn bên cạnh thân đi qua, rõ ràng không nhanh, nhưng chính là nhấc lên một trận gió .

Chỉ chốc lát sau, lão đầu quay đầu, tựa hồ kinh ngạc người trẻ tuổi kia tốc độ tiến lên sao so rùa đen còn chậm .

"Ngoại viện?"

"Tiểu hỏa tử, ngươi không đi tham gia 'Phong vân tranh bá' ?"

Từ Tiểu Thụ răng run lên, lộp bộp nói: "Tại, trên đường đâu!"

Lão đầu mắt nhìn hắn chống đỡ lấy hai chân, ý vị thâm trường một cười: "Người trẻ tuổi không thể quá mức nha!"

Từ Tiểu Thụ mặt tối sầm, kém chút lảo đảo ngã sấp xuống, đành phải ở trong lòng tức giận mắng: "Đáng chết Luyện Linh Đan ..."

Đây hết thảy cớ, còn muốn quy tội cái kia "Phương pháp hô hấp" cùng "Luyện Linh Đan" đáng sợ tổ hợp .

Tại cái này ba ngày thời gian chuẩn bị bên trong, hắn cố nén thân thể nhanh ... Ách, kỳ quái cảm thụ, sửng sốt hút sạch hai mươi mai Linh Tinh, tu vi lập tức lẻn đến tứ cảnh đỉnh phong .

Tại lặp đi lặp lại xác nhận loại tu luyện này phương pháp là không có chút nào tác dụng phụ về sau, Từ Tiểu Thụ vậy ngộ ra được "Phương pháp hô hấp" cường đại, nó mặc dù hấp thu không nhanh, nhưng một lần hấp thu nhiều a .

Cái này tu luyện là càng tu vượt lên đầu, lúc này khoảng cách luyện linh ngũ cảnh cũng chỉ kém lâm môn một cước, Từ Tiểu Thụ làm sao có thể dừng lại .

Hắn bóp chặt run rẩy thân thể, nghĩ đến chỗ này lúc rời đi thi đấu còn có một buổi tối, có thể nào lãng phí?

Thời gian là vàng bạc, thời gian liền là sinh mệnh!

Cho nên hắn móc ra Luyện Linh Đan, suy nghĩ một chút, sợ dược lực không đủ đột phá, thế là đem trọn cái phổi thanh không, cái mũi đối đan dược mãnh liệt khẽ hấp .

Cái này khẽ hấp, hút có đại sự xảy ra!

Linh Tinh có nắm đấm lớn nhỏ hút không ra bao nhiêu năng lượng, mà Luyện Linh Đan lại như móng tay bình thường, hắn như thế hút mạnh một cái, đan dược ròng rã rút lại một nửa!

Một nửa là khái niệm gì?

Ngày bình thường Luyện linh sư hấp thu Luyện Linh Đan, 99% linh khí đều hội tiêu tán rơi, mà đã như thế, vậy đủ để tăng lên gấp bội tốc độ tu luyện .

Mà "Phương pháp hô hấp", là trăm phần trăm hấp thu ...

Cho nên khi Từ Tiểu Thụ ý thức được không thích hợp thời điểm, hơn trăm lần khoái cảm đã đánh tới, cái này ai chịu nổi?

Đây cũng không phải là khoái cảm, đây là khẩu phục thuốc nổ .

Mu bàn chân ưỡn một cái, nhịp tim đột nhiên ngừng, Từ Tiểu Thụ tại chỗ hôn mê!

Cái này một ngụm, tương đương với người bình thường sử dụng đồng thời mấy chục khỏa Luyện Linh Đan, nó dược lực có thể thấy được lốm đốm .

Trong hôn mê, Từ Tiểu Thụ đừng nói phá cảnh, tu vi thậm chí trực tiếp lẻn đến ngũ cảnh đỉnh phong, kém chút đã đột phá lục cảnh .

Lần nữa khôi phục ý thức, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ người đều bị ép khô, bước chân phù phiếm, đôi mắt trắng dã, răng rung động rung động ...

Giống như là tại trong hôn mê bị ...

Rõ ràng, chỉ là nho nhỏ ngửi dưới đan dược a, đáng giận!

Hắn liền ngay tiếp theo đi đường, đều là chân trái đẩy chân phải, chân phải chống mặt đất .

Một cái kẹp không kín, liền phải con vịt ngồi!

Từ Tiểu Thụ vội vàng đem còn lại nửa viên thuốc nuốt vào bụng, dùng phổ thông tâm pháp luyện hóa, tình huống mới có chuyển biến tốt đẹp .

Mặc dù lãng phí, nhưng giờ phút này đã không còn cách nào khác, có thể dự thi, đó mới là trọng yếu nhất .

"Khi "

Một tiếng du dương tiếng chuông đánh vỡ trầm tư .

Từ Tiểu Thụ đối lão đầu cáo từ, chính là tăng nhanh cước trình, đi hướng Xuất Vân Thai .

Mang cỏ nón lá lão đầu nhìn xem hắn một bước một cái lảo đảo, lắc đầu cảm khái, "Tuổi trẻ thật tốt!"

...

Xuất Vân Thai, số 12 lôi đài .

"Một lần cuối cùng!"

"Số 1130, Từ Tiểu Thụ!"

Tất cả mọi người mong mỏi cùng trông mong ở giữa, mặt trời đã khuất đi lại tập tễnh đi tới một cái đeo kiếm thiếu niên .

"Nơi này ... Đợi chút nữa!" Thanh âm hắn là suy yếu như vậy .

Trên khán đài áo trắng thiếu nữ Tô Thiển Thiển hưng phấn một chỉ, mắt to tràn đầy hưng phấn: "Tiểu Thú ca ca!"

"Liền là hắn?"

Nhiêu Âm Âm cảm thấy hiếu kỳ,

Nhưng mà nhìn thấy thiếu niên cái này tư thế đi, nàng lập tức có chút choáng váng, "Tô muội muội, ngươi đối với hắn làm cái gì?"

"A?"

Tô Thiển Thiển không rõ ràng cho lắm, đợi đến lại ngắm hai mắt Từ Tiểu Thụ, thấy rõ hắn dáng đi, lập tức gương mặt đốt hồng, siết quả đấm nện cho váy đỏ nữ tử ngực một cái, "Hừ, không để ý tới ngươi!"

Nơi xa Kiều trưởng lão nhìn thấy Từ Tiểu Thụ cũng là nhẹ nhàng thở ra, "Cuối cùng tới, tiểu tử này ..."

"Ách, cái này tư thế đi, hắn đi làm chuyện xấu ."

...

Trên lôi đài .

Từ Tiểu Thụ đối trọng tài suy yếu ôm quyền: "Không có ý tứ, có việc chậm trễ ."

Nói xong, hắn nắm thật chặt chân .

Trọng tài: "..."

Ngươi câu nói này, động tác này, rất dễ dàng để cho người ta miên man bất định a thiếu niên!

Ngay tại lúc đó, chân trời lần nữa truyền đến một đạo tiếng chuông .

"Khi "

Trọng tài bàn tay lớn lấy xuống: "Tranh tài bắt đầu!"

Vừa mới nói xong, tràng diện hết sức căng thẳng .

Có người thừa dịp phụ cận người bị Từ Tiểu Thụ hấp dẫn lực chú ý, lập tức đem oanh ra lôi đài, trong nháy mắt giảm quân số mấy cái người .

"Tìm chết!"

Cái kia chút không bị đánh lén đạt được người, lập tức giận tím mặt, cùng kẻ đánh lén đánh thành một đoàn .

Từ Tiểu Thụ mới nhập lôi đài, dán biên giới, lúc này rời xa lấy chiến trường, hắn nhìn thấy nhân số giảm bớt, lập tức gấp .

Đây là đầu người số a!

Hắn phát tài đại kế, tiến tới là đầu người số a, cái này mỗi một cái đều là bị động giá trị, tại sao có thể tự giết lẫn nhau?

"Dừng tay!"

Một tiếng cưỡng ép mang theo trung khí tiếng gào to vang lượt toàn trường, cậy mạnh bên trong khó nén suy yếu, nhưng mà lại là như thế này một thanh âm, làm cho trên lôi đài tất cả mọi người đình chỉ chiến đấu .

Mọi người đều mộng, quay đầu lại nhìn xem Từ Tiểu Thụ, không biết mình vì sao a liền bị dọa .

Cái này người muốn làm gì, đừng nói là cách đám người có chút xa, tâm tình bành trướng?

Mấy cái người sờ vuốt lấy liền muốn đi qua đánh Từ Tiểu Thụ .

Trọng tài vậy mộng, hắn là không nghĩ tới, cái này khoan thai tới chậm người, vậy mà miệng nội hàm Tiên thiên chi lực?

Nhưng mà hắn nhìn một chút cảnh giới, luyện linh ngũ cảnh? Ách, là hoa mắt sao?

Trên khán đài ba người cũng là được vòng, Kiều trưởng lão lòng nóng như lửa đốt, ngược lại là cái gì đều không nhìn ra, phối hợp táo bạo lấy: "Cái này Từ Tiểu Thụ, đến cùng muốn làm gì? Không sợ chết?"

Nhiêu Âm Âm quay đầu nhìn xem thiếu nữ: "Ngươi Tiểu Thú ca ca rất có hi sinh tinh thần nha, bỏ qua bản thân, thành tựu người khác nhập phá vây thi đấu?"

Tô Thiển Thiển không nói, nắm thật chặt trên gối cự kiếm, trong con ngươi tràn đầy lo lắng .

Trên lôi đài, Từ Tiểu Thụ hô xong cái này một cuống họng, lập tức hai chân run lên, hắn vội vàng dùng trường bào che giấu .

Ngắm nhìn bốn phía, hắn nhìn ra phụ cận tu vi cao nhất người bất quá bát cảnh, hẳn là không phá được mình cường tráng .

"Cực kỳ may mắn, không có gặp gỡ đại lão, không phải ta kiếm tiền đại kế liền muốn không tật mà kết thúc ." Từ Tiểu Thụ ám đạo .

"Khụ khụ!" Hắn ho nhẹ vài tiếng, thấy mọi người bị mình hấp dẫn, liền đem màu đen kiếm khí cắm ở trên lôi đài, dựa kết giới biên giới, cưỡng ép bình tĩnh nói:

"Chư vị!"

"Ta tu luyện một môn tuyệt thế thần công, nhục thân cường hãn vô cùng, bởi vì cái gọi là xuất quan thời điểm, khi nghiệm chứng sở học ..."

"Cho nên, không cần nói nhảm nhiều lời, một chọi một trăm, tới đi!"

"Các ngươi, bị ta Từ mỗ người bao vây!"

Giữa sân đám người lúc đầu bị hét lại, có chút giật mình, lúc này nghe được Từ Tiểu Thụ lời nói, từng cái càn rỡ cười to .

"Một chọi một trăm?"

"Buổi sáng tỉnh lại không có đi tiểu đi, không thấy mình?"

"Đừng cho là ta không nhìn thấy chân ngươi đang run, răng đang run rẩy, không phải một chọi một trăm a, ngươi đang sợ cái gì?"

"Liền ngươi cái này nhuyễn chân tôm? Vậy không cân nhắc một chút mình phân lượng?"

"..."

Từ Tiểu Thụ cúi đầu nhìn xem mình hai chân, khoan hãy nói, "Nhuyễn chân tôm" cái này từ, dùng đến là thật chuẩn xác!

Hắn cái này một đợt cừu hận đơn giản kéo căng, liên tiếp kêu gào âm thanh khó nghe, ngay cả trọng tài đều kích động .

Nhưng rất rõ ràng, hắn là cái lãnh khốc trọng tài, cưỡng ép đè xuống chiến ý .

"Nhận trào phúng, bị động giá trị, + 42 ."

"Nhận trào phúng, bị động giá trị, + 21 ."

Trong đầu tin tức cột đổi mới, Từ Tiểu Thụ nhíu nhíu mày, quả nhiên, nhiều người địa phương, mới là hắn Từ Tiểu Thụ chiến trường a!

Trào phúng thật tốt!

Mời thỏa thích quất roi ta đi!

Từ Tiểu Thụ chiến ý ngang nhiên, tựa hồ thấy được tất cả mọi người xông lên vây công mình hình tượng, hắn chỉ vào một bên màu đen kiếm khí nói: "Đây là cửu phẩm linh kiếm, nếu ai đánh bại ta ..."

"Ai, bên kia làm sao đánh nhau, nghe ta nói!"

"Uy uy!"

"Nơi này, nhìn ta!"

Hắn nói được nửa câu, đám người chỉ coi hắn lên cơn thần kinh, lại cũng lờ đi hắn, lại là đánh làm một đoàn .

Từ Tiểu Thụ nổi giận, mấy bàn tay đem mấy cái sờ tới gia hỏa phiến lật trên mặt đất .

"Dừng tay cho ta!"

Gầm lên giận dữ, nhàn nhạt Tiên thiên uy áp lần nữa phủ xuống, chỗ có người cảm giác trong lòng mát lạnh, chuyện gì xảy ra, không hiểu lại ngừng lại?

Lại vừa quay đầu, khá lắm, làm sao có mấy cái người bụm mặt quỳ gối Từ Tiểu Thụ phía trước .

Ngũ cảnh, lục cảnh, thất cảnh ...

Cái này mẹ nó tình huống như thế nào, làm sao lại quỳ?

Hết thảy phát sinh quá nhanh, ngay cả bị phiến người vậy mộng, ta không phải tới đánh hắn à, làm sao bỗng nhiên mặt tê rần liền quỳ xuống?

Lần này thấy rõ ràng nhất, chính là trên khán đài ba người .

Nhiêu Âm Âm đôi mắt đẹp có kinh ngạc, cả kinh nói: "Cái này Từ Tiểu Thụ nhục thân rất mạnh a, mới ngũ cảnh tu vi, lại có tốc độ như thế cùng lực lượng ."

Tô Thiển Thiển liên tục gật đầu: "Đó là!"

Trọng tài vậy mộng bức, hắn liền một cái quay đầu không chú ý, làm sao lại xuất hiện Tiên thiên khí tức, đến cùng là ai phát ra? !

Trong tầm mắt, không có Tiên Thiên cao thủ a!

Làm một cái trọng tài, hắn cảm thấy mình có cần phải ngăn chặn một cái Từ Tiểu Thụ loại này đánh gãy tranh tài cách làm, thế là lạnh lùng mở miệng nói:

"Vị này tuyển thủ, xin đừng nên quấy nhiễu được tranh tài, nếu không ta sẽ ra tay xin ngươi rời đi!"

Từ Tiểu Thụ phản kích nói: "Ta làm sao lại quấy nhiễu so tài, ta cũng ở tại chỗ bên trên có được hay không, ta là tuyển thủ!"

Trọng tài nhất thời im lặng, ngươi nói xong có đạo lý!

"Nhưng là tranh tài cần muốn tiếp tục!" Trọng tài bác bỏ nói .

Từ Tiểu Thụ gỗ, "Tranh tài chẳng phải đang tiếp tục mà!"

Hắn quay đầu nhìn xem đám người, ánh mắt vô cùng thành khẩn: "Ta chỉ là muốn nói ..."

"Nếu ai có thể sử dụng tay đánh tan ta phòng ngự, ta liền đem cái này cửu phẩm linh kiếm đưa cho hắn!"

Hắn rút lên hắc kiếm, thôi động linh lực, hắc kiếm linh quang lưu chuyển, kiếm khí tùy ý .

Ta cũng không tin các ngươi đám gia hoả này không tâm động .

"Nhận hoài nghi, bị động giá trị, + 86 ."

Từ Tiểu Thụ: "..."

Làm sao lại không ai tin liệt!

Hắn nhìn về phía trọng tài, trực tiếp đem kiếm vứt cho hắn, "Ngươi đến làm chứng!"

Trọng tài: ? ? ?

Ta đáp ứng ngươi sao, ngươi liền đem kiếm vứt cho ta?

Từ Tiểu Thụ đoạt tại trọng tài mở miệng trước nói: "Trọng tài chức trách là tận lực đừng cho tuyển thủ xuất hiện thương vong, không có nói không cho phép ta trên đài như thế như vậy a!"

Trọng tài nhất thời á khẩu không trả lời được .

"Không sai!"

"Ta đồng ý Từ Tiểu Thụ thuyết pháp!"

Đám người bên trong bỗng nhiên có người phát ra tiếng, là cái nam tử cao lớn, thất cảnh tu vi, uy thế bức người, chỉ bất quá, ánh mắt của hắn bị hắc kiếm gắt gao hút lại .

"Ta vậy đồng ý!"

"Tán thành!"

Họa phong lập tức thay đổi, mấy chục người nhìn chằm chằm cửu phẩm linh kiếm, từng cái còn kém chảy xuống nước bọt .

Trước hết nhất phát ra tiếng nam tử cao lớn nhìn về phía Từ Tiểu Thụ, "Ngươi nói chuyện coi là thật?"

"Thật, so vàng thật còn thật!" Từ Tiểu Thụ gặp có người đồng ý mình, lập tức cao giọng nói .

Đám người này, thật là không thấy lợi ích không quay đầu, toàn bộ một cái đức hạnh!

Thính phòng ba người cũng bị Từ Tiểu Thụ tao thao tác làm choáng, mỗi người bọn họ nhìn một chút khác lôi đài, từng cái đánh thẳng đến nhiệt hỏa hướng lên trời, không chết không thôi .

Mà số 12 lôi đài ... Hiển nhiên một cái đấu giá hiện trường .

Người chủ trì Từ Tiểu Thụ yêu ngôn hoặc chúng, lễ nghi tiểu thư trọng tài cầm trong tay linh kiếm, một bầy sói đói ánh mắt phát ra xanh mơn mởn ánh sáng .

Nhiêu Âm Âm ngọc thủ bưng bít lấy cái trán, im lặng thở dài, "Đây là cái gì kỳ hoa!"

"Tiểu Thú ca ca thật là lợi hại!" Tô Thiển Thiển nắm tay .

Kiều trưởng lão ngây ra như phỗng, hắn nhặt lên rơi trên mặt đất cái cằm .

"Tiểu tử thúi này, đến tột cùng muốn làm trò gì!"