Vô luận là Khương gia tất cả mọi người vẫn là Đường gia tất cả mọi người sinh lòng hãi nhiên.

Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, nhanh đến bọn hắn căn bản liền thấy không rõ xảy ra chuyện gì!

Đại trưởng lão trong mắt kinh nghi bất định.

Thân là Tiên Thiên cảnh thất trọng cường giả, ngược lại là có thể miễn cưỡng bắt được vừa mới kia doạ người một màn.

Chân tướng quá không thể tưởng tượng.

Nếu như không có nhìn lầm, tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu, vẻn vẹn chỉ là một viên phổ phổ thông thông đá vụn?

Đường Chính Dương nắm chặt bàn tay, ngắm nhìn bốn phía, nghiêm nghị nói."Ta chính là Đường gia tộc trưởng, đây là Đường Khương hai nhà ân oán, các hạ há lại muốn chặn ngang một tay? !"

"Chính là nhúng tay, ngươi lại phải làm như thế nào?"

Đột nhiên ở giữa, một đạo ôn nhuận như ngọc giọng nam bỗng nhiên vang lên.

Nghe vậy, ở đây tất cả mọi người vô ý thức quay đầu, theo tiếng kêu nhìn lại.

Giờ phút này, chỉ gặp nơi cửa.

Thình lình đứng đấy một vị dáng người hùng vĩ, mặt như Quan Ngọc, mày kiếm mắt sáng nam tử áo trắng.

Hắn đứng chắp tay, tóc đen tùy ý rối tung trên bờ vai, một bộ bạch bào bởi vì nhiễm vết máu, mơ hồ trong đó lộ ra vô tận túc sát chi ý!

Đợi thấy rõ nam tử khuôn mặt, đông đảo Khương gia tộc người con ngươi kịch co lại, một mặt không dám tin.

Bọn hắn nhận ra thân phận của người đến.

Đúng là bọn họ ngày đêm nhớ lâu vậy Khương gia tộc trưởng. . . Khương Đạo Huyền! !

"Là tộc trưởng! Tộc trưởng xuất quan! Ta từng tại sáu năm trước may mắn từng gặp mặt hắn, tuyệt đối không sai!"

"Tộc trưởng thực lực ngập trời, bây giờ, chúng ta tuyệt cảnh phá vậy!"

"Còn xin tộc trưởng thay chúng ta làm chủ a! Cái này Đường gia đang muốn đoạn ta Khương gia mấy trăm năm truyền thừa, đơn giản khinh người quá đáng!"

. . . . .

Mắt thấy Khương Đạo Huyền xuất hiện, tất cả Khương gia tử đệ thật giống như tìm được chủ tâm cốt, nguyên bản rơi xuống đáy cốc tâm, cũng theo đó dâng lên!

Tại trong bọn họ, không ít người đều là nghe Khương Đạo Huyền cố sự lớn lên.

Đây chính là đã từng bằng vào sức một mình, liền ép tới Ô Thản thành tất cả Tiên Thiên đều không ngóc đầu lên được bá chủ!

Thậm chí, Khương gia có thể tại Ô Thản thành bên trong chiếm cứ một chỗ cắm dùi, cùng Đường, Tôn, Cao ba nhà cộng đồng đứng hàng tứ đại gia tộc, Khương Đạo Huyền không thể bỏ qua công lao.

Lúc này, nghe Khương gia tộc người nhảy cẫng hoan hô thanh âm.

Nguyên bản còn có chút không rõ ràng cho lắm Đường gia tộc người cũng đều nhao nhao kịp phản ứng, chợt lâm vào kinh hãi.

"Khương Đạo Huyền? Cái này sao có thể! Không phải nói hắn đều đã bế quan sáu năm lâu sao? Làm sao hiện tại còn sống? !"

"Cái này nhưng nên làm thế nào cho phải? Khương Đạo Huyền thế nhưng là ngay cả chúng ta lão tổ đều muốn kiêng kị ba phần người, chúng ta thật có thể ứng phó sao?"

"Muốn. . . . Nếu không chúng ta vẫn là rút lui a? Chúng ta có lão tổ tọa trấn, lại không thật hủy diệt hắn Khương gia, nhiều nhất bồi thường một chút tài nguyên là được."

. . .

Đông đảo Đường gia tộc người chưa chiến trước e sợ, một mặt sợ hãi.

Cùng là tứ đại gia tộc người.

Bọn hắn tự nhiên đối Khương Đạo Huyền uy danh hiển hách không cảm thấy lạ lẫm.

Đây chính là từng bị Ô Thản thành đương kim thành chủ ca tụng là, có hi vọng nhất trở thành trong thành vị thứ ba Tử Phủ cảnh thiên tài đứng đầu!

Bây giờ, bực này tồn tại giáng lâm, liền tựa như một tòa không cách nào vượt qua nguy nga đại sơn, thật là khiến người chùn bước, sinh lòng tuyệt vọng!

Cho nên, hiện tại hoàn toàn không phải có thể hay không hủy diệt Khương gia vấn đề, mà là bọn hắn có thể hay không toàn thân trở ra vấn đề.

Đường gia tộc người còn chấn kinh.

Nguyên bản thân là Khương gia cung phụng Vương thị ba huynh đệ, càng là kinh hãi muốn tuyệt."Tộc trưởng?"

Bọn hắn không thể tin vào hai mắt của mình.

Rõ ràng đã bế quan sáu năm, được mọi người thừa nhận làm tử vong Khương Đạo Huyền, thế mà lại còn xuất hiện lần nữa.

Bỗng nhiên, trong bọn họ tâm tuôn ra sinh hối hận.

Nếu là sớm biết Khương Đạo Huyền sẽ xuất hiện, bọn hắn cần gì phải làm lấy đám người mặt thay đổi địa vị?

Coi là thật khiến cho mình trong ngoài không phải người.

Bất quá, nhớ tới chúng ta vì gia tộc hiệu lực nhiều năm như vậy phân thượng, tộc trưởng hẳn là sẽ không đối với chúng ta thế nào a?

"Khương Đạo Huyền?"

Đường Chính Dương trợn to hai mắt, nghiễm nhiên một bộ gặp quỷ biểu lộ.

Hắn làm sao cũng không ngờ tới, đem vũ khí mình đánh bay người, lại là kia đã sớm bị coi như người chết Khương Đạo Huyền!

Đối mặt vị này uy chấn Ô Thản thành nhân vật, cho dù hắn đã tấn thăng Tiên Thiên cảnh viên mãn, nội tâm lại như cũ cảm thấy thất kinh.

Phải biết, đối phương đã từng quét ngang cùng thế hệ vô địch thời điểm, mình còn chưa đảm nhiệm tộc trưởng chi vị.

Khi đó, mình tại trong mắt, cũng bất quá là một chiêu có thể bại vô danh tiểu tốt thôi.

Đã từng bóng ma cứ như vậy hiển hiện trước mắt.

Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi bị dọa đến ứa ra mồ hôi lạnh, mồ hôi đầm đìa.

Đáng chết! Quái thai này vì sao còn chưa có chết a? !

Nếu là sớm biết Khương Đạo Huyền không chết, cho mình mười cái lá gan, cũng không dám tùy tiện tiến công Khương gia a!

Người nhà họ Khương trong đám.

Đại trưởng lão đi ra bức tường người, nhìn về phía Khương Đạo Huyền."Tộc. . . . Tộc trưởng, thật là ngài sao?"

Hết thảy đều quá mức mộng ảo, làm hắn lo lắng đây chỉ là mình huyễn tưởng.

"Không cần lo lắng, nghỉ ngơi thật tốt, tiếp xuống, liền giao cho ta."

Khương Đạo Huyền nhìn về phía đại trưởng lão, nói khẽ.

Thoại âm rơi xuống, như gió xuân phất qua, tắm rửa lòng người, khiến Khương gia mọi người vẻ mặt buông lỏng, nội tâm tích tụ tiêu tán, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái.

Sau đó, Khương Đạo Huyền quay đầu nhìn về phía Đường Chính Dương."Dám can đảm lấn ta Khương gia không người, ngươi có biết chữ chết sao viết? !"

Lần này, gió xuân tiêu tán, lạnh lẽo vô cùng, khiến tất cả con em Đường gia đều cảm giác như rơi hàn đàm, băng lãnh thấu xương, thấu triệt nội tâm!

Lộc cộc. . . . .

Đường Chính Dương cái trán không ngừng bốc lên thô mồ hôi, chỉ cảm thấy cuống họng phát khô, không khỏi vô ý thức nuốt nước miếng.

Tại bậc này uy thế phía dưới, hắn lập tức bắt đầu sinh thoái ý.

"Khương. . . . Khương tộc trưởng, đây hết thảy kỳ thật đều là cái hiểu lầm, ngài nghe ta giải thích. . . ."

Chuyện cho tới bây giờ, cái gì chiếm đoạt Khương gia kế hoạch, sớm đã ném sau ót, mạng sống mới là trọng yếu nhất.

"Giải thích? Ngươi nói đúng, ta xác thực cần một lời giải thích."

Khương Đạo Huyền cười cười, trực tiếp đi hướng Đường Chính Dương.

Gặp đây, đông đảo Đường gia tộc nhân sinh sợ bị tác động đến, vội vàng lui lại mấy bước, cơ hồ phía sau lưng đã kề sát góc tường.

"Ta. . . . ."

Mắt thấy sự tình tựa hồ còn có chuyển cơ, Đường Chính Dương không khỏi vui mừng, vội vàng mở miệng.

Nhưng mà, miệng bên trong vừa mới phun ra một chữ.

Sau một khắc.

Chỉ gặp một đạo quyền ảnh hiện lên, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đánh tới!

Đường Chính Dương sững sờ, không đợi kịp phản ứng, nắm đấm cũng đã trực kích cổ họng!

Ầm!

Chỉ nghe một tiếng vang trầm.

Chỉ một thoáng, phần gáy bộ vị làn da xé rách, một khối sâm bạch hầu xương sụn nổ bắn ra mà ra! Máu tươi văng khắp nơi!

Ngay sau đó, Đường Chính Dương phảng phất gặp xe tải va chạm, toàn bộ thân hình đều bay ngược hơn mười mét, ngạnh sinh sinh đem tường viện nện nứt, nửa cái thân thể đều khảm tiến bức tường!

Tích tích tích. . .

Huyết dịch như suối nước dâng trào, từ vách tường khe hở tràn ra, đem vách tường nhuộm đỏ bừng, càng tại mặt đất hình thành một mảnh vũng máu!

Hình tượng nhìn thấy mà giật mình, trong nháy mắt đem ở đây tất cả Đường gia tộc người dọa đến sắc như tro tàn, hồn bay lên trời!

Nhà mình tộc trưởng lại bị đối phương một quyền oanh sát rồi?

Không ai có thể ngờ tới kết cục này, cho dù là Khương gia tộc người cũng đều cùng nhau ngây ngẩn cả người.

Chợt dùng như nhìn quái vật ánh mắt, nhìn về phía Khương Đạo Huyền.

Phải biết Đường Chính Dương thế nhưng là hàng thật giá thật Tiên Thiên cảnh viên mãn cao thủ, làm sao lại như là gà tử, bị tộc trưởng tiện tay làm thịt?

Chẳng lẽ. . . Tộc trưởng đột phá Tử Phủ cảnh rồi?

Nghĩ đến đây cái khả năng, đám người liền kích động đến toàn thân phát run.

Tại Khương gia đám người sùng bái ánh mắt hạ.

Khương Đạo Huyền sắc mặt lạnh lùng, hời hợt rút về tay.

"Ngươi chết, chính là đối bổn Tộc trưởng tốt nhất giải thích."

Vừa mới nói xong, liền khiến Đường gia trong mọi người tâm vì đó run lên, lập tức câm như hến, liền ngay cả thở mạnh cũng không dám!