Nghe được nói chuyện của mọi người, Khương Đạo Huyền trong lòng hiểu rõ, chợt thân hình khẽ động, biến mất nguyên địa.

Một bên khác.

Khương Thần lồng ngực chập trùng, không ngừng thở hổn hển, mồ hôi rơi như mưa.

Hắn ánh mắt quá mơ hồ, đã có chút thấy không rõ đường, chỉ có thể tại mơ hồ trong đó thông qua bản năng tìm tới đường về nhà.

Chỉ là, thân thể chung quy là quá mệt mệt mỏi, nghiêm trọng tiêu hao.

Cuối cùng, bỗng nhiên một cái lảo đảo, trong nháy mắt mất đi cân bằng, quẳng xuống mặt đất.

Đang lúc cái ót sắp chạm đất thời điểm.

Hô.

Một cơn gió màu xanh lá đập vào mặt.

Khương Thần bỗng nhiên cảm giác rơi cảm giác biến mất, cánh tay bị người giữ chặt.

Hắn khó khăn mở hai mắt ra.

Đập vào mi mắt, là một vị khí chất thoát tục, áo trắng như tuyết tuấn lãng nam tử.

Khoảng cách gần phía dưới, ngược lại là có thể thấy rõ gương mặt.

Nhìn qua quen thuộc ngũ quan, trí nhớ xa xôi bị lặng yên tỉnh lại.

"Tộc. . . . Tộc trưởng? !"

Khương Thần mừng rỡ, hai mắt một lần nữa toả sáng hào quang, chỗ sâu trong con ngươi tràn ngập không dám tin.

Năm nào khi còn bé, từng cùng đi phụ thân may mắn gặp qua tộc trưởng vài lần.

Đồng thời bởi vì tộc trưởng đủ loại sự tích huy hoàng, cho tới nay, tức thì bị mình phụng làm trong lòng thần tượng!

Thế nhưng là, không phải tục truyền tộc trưởng bế quan đã có sáu năm, có lẽ đã chết rồi sao? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây?

To lớn chấn kinh, khiến Khương Thần một lần cho là mình sinh ra ảo giác.

Nhưng mà, sau một khắc, chân thực xúc cảm, lập tức khiến tỉnh ngộ lại, đây chính là hiện thực.

Khương Đạo Huyền cầm Khương Thần hai tay, đem nó một lần nữa kéo lên.

Giờ khắc này, cảm thụ được từ nơi lòng bàn tay truyền đến ấm áp, Khương Thần có chút nghẹn ngào, trong hốc mắt đã có nước mắt đang đánh chuyển.

Hồi tưởng lại những ngày qua bên trong, từ phía trên mới biến thành phế nhân kinh thiên biến đổi lớn.

Tại nhà mình tộc trưởng vị trường bối này kiêm thần tượng trước mặt, Khương Thần góp nhặt thật lâu kiềm chế cùng ủy khuất, tại trong khoảnh khắc triệt để bộc phát, làm hắn nhịn không được khóc thút thít.

Gặp đây, Khương Đạo Huyền cũng chỉ có thể lấy một một trưởng bối thân phận, vươn tay vỗ nhẹ Khương Thần phía sau lưng, nhẹ giọng an ủi. "Trở về liền tốt. . . . ."

Vừa nói, một bên vận dụng Hỗn Độn Đạo Đồng xem xét tin tức.

【 tính danh: Khương Thần 】

【 tu vi: Tàn phế (nguyên: Hậu Thiên cảnh nhất trọng) 】

【 căn cốt: Tàn phế (nguyên: Thượng đẳng) 】

【 ngộ tính: Thiên tài 】

【 khí vận: Kim sắc (khổ tận cam lai) 】

【 thiên phú: Phàm thể 】

【 cơ duyên: Cổ Chi Đại Đế chuyển thế thân, đan điền sau khi vỡ vụn, bị trục xuất tông môn, bên ngoài du đãng lúc, ngẫu nhiên đạt được trên trời rơi xuống tiên hỏa quán thể, chính vào thuế biến bên trong, sẽ tại một ngày sau hoàn thành thuế biến! 】

Giờ khắc này, Khương Đạo Huyền rốt cục xác định.

Nhà mình vị này trong tộc vãn bối, thật đúng là một vị thỏa thỏa thiên mệnh chi tử!

Đan điền vỡ vụn. . . . Đại Đế chuyển thế thân. . . . . Trên trời rơi xuống tiên hỏa. . . . .

Các loại BUFF có thể nói chồng đầy.

【 đinh ~ trước mắt mục tiêu, đầu tư nhưng phát động kim sắc đẳng cấp trả về 】

【 đầu tư Tẩy Tủy Đan một viên, có thể đạt được Kim Cương Đan mười bình 】

【 đầu tư Huyền giai hạ phẩm võ kỹ « Bôn Lôi Chưởng », có thể đạt được Địa giai cực phẩm võ kỹ « Tử Lôi Chưởng » 】

【 đầu tư Huyền giai hạ phẩm công pháp « Dẫn Khí Quyết », có thể đạt được Địa giai công pháp cực phẩm « Thuần Dương Công » 】

Nhìn qua trước mắt phong phú ban thưởng, Khương Đạo Huyền hít sâu một hơi.

Sau đó, giấu ở ống tay áo phía dưới cổ tay khẽ đảo, từ hệ thống trong kho hàng lấy ra một viên Tẩy Tủy Đan.

"Ăn vào đi, đối ngươi thương thế có chỗ trợ giúp."

Khương Đạo Huyền chưa từng nói rõ, nhưng Khương Thần vẫn là không có nửa phần do dự, đem Tẩy Tủy Đan tiếp nhận, thuận thế nuốt vào.

Ngay sau đó, Tẩy Tủy Đan tiến vào trong bụng, hóa thành một cỗ tinh thuần dược lực chảy xuôi toàn thân.

Khương Thần sắc mặt tái nhợt, bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên hồng nhuận.

Thể nội đan điền mặc dù chưa từng chữa trị, nhưng cái khác loạn thất bát tao nội thương, cũng đã khôi phục như lúc ban đầu.

Cái này khiến Khương Thần mặt mày tỏa sáng, toàn thân tràn ngập dùng sức, cùng người thường không khác.

Cảm thụ được thân thể biến hóa, Khương Thần mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng chỉnh lý một phen y quan, khom mình hành lễ nói."Tạ tộc trưởng ban thưởng!"

Mặc dù không biết viên đan dược này giá trị bao nhiêu.

Nhưng có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, đem hắn thể nội tất cả thương thế khôi phục như lúc ban đầu đan dược, là hắn chưa từng nghe nói qua.

Cho dù là tại Thiên Sơn Tông bên trong, cũng chưa từng nghe nói thế gian lại có thấy hiệu quả nhanh như vậy thần đan.

Như thế xem ra, viên đan dược này giá trị có thể nghĩ.

Nghĩ tới đây, Khương Thần ở sâu trong nội tâm không khỏi hiện lên một trận ấm áp.

Mình rõ ràng đều đã không thể tu luyện.

Mất đi giá trị mình, chính như trong tông môn các vị sư huynh nói, hiện tại chính là cái phế vật.

Có thể không bị gia tộc ghét bỏ, đã là vạn hạnh, chớ nói chi là để tộc trưởng vận dụng trân quý như vậy đan dược, trị liệu thương thế của mình.

Đối với hắn mà nói, đây quả thực là một kiện khó có thể tưởng tượng sự tình!

Lúc này, nhìn qua Khương Thần thâm thụ cảm động bộ dáng, Khương Đạo Huyền trầm giọng nói."Kia Thiên Sơn Tông không biết ngọc thô phía trước, ngược lại là mắt chó đui mù! Ngày sau, bổn Tộc trưởng nhất định phải tiến về kia Thiên Sơn Tông, hảo hảo vì ngươi đòi cái công đạo!"

Vừa mới nói xong, lập tức dẫn tới ở đây tất cả Khương gia tử đệ xôn xao.

Phải biết Thiên Sơn Tông là bực nào địa vị siêu nhiên kinh khủng thế lực?

Kỳ tông chủ chính là thanh danh hiển hách Nguyên Hải cảnh tu sĩ, uy thế chi thịnh, chấn nhiếp chung quanh số thành!

Càng làm đông đảo gia tộc nghe mà biến sắc, tất cả đều lấy đệ tử trong tộc gia nhập Thiên Sơn Tông làm vinh!

Ngoại trừ Nguyên Hải cảnh tông chủ bên ngoài, trong tông còn có bảy vị trưởng lão tọa trấn, từng cái đều là Tử Phủ cảnh đỉnh tiêm cao thủ.

Bực này thế lực cường đại, liền ngay cả thành chủ cũng không dám tùy tiện trêu chọc.

Nhưng mà, tộc trưởng lại muốn vì Khương Thần, muốn tại ngày sau, cưỡng ép tới cửa đòi cái công đạo.

Như thế hành vi khiến cho mọi người nội tâm chấn động không thôi.

Nhưng ngay sau đó, đám người lại phấn chấn.

Khương Thần đã trở thành phế nhân còn như vậy, nếu là những người khác đâu?

Nếu như là bọn hắn gặp khi dễ, nhà mình tộc trưởng chỉ sợ cũng phải như là hiện tại như vậy đứng ra, vì đệ tử trong tộc làm chủ a?

Nghĩ tới đây, tất cả mọi người không khỏi vì có được dạng này bao che khuyết điểm tộc trưởng mà cảm thấy tự hào!

Người bên ngoài còn như vậy, thân là người trong cuộc Khương Thần càng là ngây dại.

Cặp mắt của hắn phiếm hồng, ngậm lấy lệ quang, nội tâm khuấy động.

Hắn vạn vạn không nghĩ tới, tộc trưởng vậy mà nguyện ý vì mình cái này người vô dụng, muốn bốc lên cửu tử nhất sinh phong hiểm, tiến đến Thiên Sơn Tông vì chính mình lấy lại công đạo.

Cảm động sau khi, nghĩ đến gia tộc thực lực hôm nay.

Khương Thần dù cho là oán trách tông môn thất vọng đau khổ hành vi, lại không đành lòng trơ mắt nhìn xem tộc trưởng tại ngày sau đi chịu chết.

"Tộc. . . . Tộc trưởng, cái này lấy lại công đạo sự tình vẫn là tạm thời liền coi như thôi đi, Thiên Sơn Tông thế lớn, mà ta, vẻn vẹn chỉ là một tên phế nhân thôi, thật không cần đến ngài bốc lên như thế phong hiểm, vạn nhất ngài xuất hiện cái nguy hiểm tính mạng, lòng ta khó yên a. . ."

"Phế nhân? Buồn cười! Ai nói đan điền vỡ vụn chính là phế nhân?"

Lời này vừa nói ra, Khương Thần triệt để ngây ngẩn cả người.

Ngay sau đó, Khương Đạo Huyền thanh âm vang lên lần nữa."Đan điền vỡ vụn, không nhất định chỉ là một người điểm cuối cùng, cũng có thể là một người khởi đầu mới."

"Cái gọi là phá rồi lại lập, chỉ cần trong lòng nhiệt tình chi tâm bất diệt, có thể tự khổ tận cam lai."

"Bổn Tộc trưởng lại tặng ngươi một câu lời nói, cũng là đưa cho tất cả Khương gia tử đệ."

Nói đến đây, ở đây tất cả Khương gia tử đệ lập tức vểnh tai lắng nghe.