Chương 1: Quả Thực Rất Thích Hợp Với Ta

Thiên Thánh tông.

Núi Vô Danh.

Một tia sáng mặt trời chiếu vào trong nhà, Vương Đằng đang khoanh chân ngồi trên giường đá, chậm rãi mở hai mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí.

- Hô ~! Cuối cùng ta cũng đã đột phá đến Long Nguyên cảnh, cuối cùng cũng có một chút cảm giác an toàn.

Vương Đằng vốn không phải người của thế giới này, năm năm trước hắn đã xuyên qua đến thế giới huyền huyễn cường giả vi tôn này, hồn hắn xuyên vào trong thân thể một gia hỏa không may, trở thành một gã chấp sự của Thiên Thánh tông.

Hắn vốn cho rằng làm một người xuyên việt thì ít nhất cũng sẽ là khí vận chi tử, từ đó đi đến đỉnh phong của nhân sinh, gia tài vạn kim, nô bộc vô số, cưới bạch phú mỹ.

Không biết sao, hắn đã xuyên qua được năm năm, nhưng ngón tay vàng vẫn chậm chạp không đến!

Sau khi hiểu rõ thế giới này mạnh được yếu thua, bên ngoài vô cùng nguy hiểm, Vương Đằng không thể làm gì ngoài dựa vào chính mình.

Năm năm trôi qua, hắn cửa lớn không ra, cửa nhỏ không bước, chưa bao giờ từng đi ra khỏi phạm vi của Thiên Thánh tông, mỗi ngày sau khi hắn làm xong chuyện của mình thì đều điệu thấp tu luyện, phát dục vững vàng, đồng thời kiêm tu các loại kỹ năng có liên quan đến tu hành như luyện đan, luyện khí, trận pháp…

May mà thiên phú của hắn rất không tệ, cơ bản học cái gì cũng rất nhanh, sau khi xuyên qua tới đây một năm, hắn đã thành công tấn thăng thành một trưởng lão ngoại môn của Thiên Thánh tông.

- Đinh ~, kiểm tra thấy tu vi cảnh giới của kí chủ đạt tới yêu cầu, có muốn kích hoạt khởi động hệ thống hay không?

- Hệ thống? Ngón tay vàng tới rồi à?

Vương Đằng sững sờ, chợt mở miệng nói:

- Ngươi biết mấy năm nay ta sống khổ sở thế nào không? Mỗi ngày ta đều lo lắng hãi hùng, ăn không ngon, ngủ không yên, ngoại trừ tu luyện vẫn là tu luyện, từ nam thần biến thành một trạch nam, hệ thống ngươi thấy có nên bù đắp cho ta một chút hay không!

- Có kích hoạt khởi động hệ thống hay không?

Trong đầu Vương Đằng lần nữa truyền đến âm thanh nhắc nhở lạnh như băng của hệ thống.

- Đúng, kích hoạt!

- Kích hoạt thành công! Chúc mừng kí chủ đã trói chặt hệ thống nằm thắng nhân sinh thành công.

- Hệ thống Nằm Thắng Nhân Sinh? Đây là muốn cho ta tài phú xài không hết à? Hay là mỗi ngày có thể điểm danh thần hào?

Vương Đằng dùng tay vuốt cằm, như có điều suy nghĩ hỏi.

- Bản hệ thống sẽ không điểm danh, cũng sẽ không trực tiếp cho kí chủ tài phú.

- Vậy ngươi làm được cái gì?

- Bản hệ thống là hệ thống Nằm Thắng Nhân Sinh, kí chủ thu đồ đệ sẽ có thể đạt được khen thưởng, tu vi của đồ đệ tăng lên, tu vi của kí chủ cũng sẽ nhận được tăng lên tương ứng, đồ đệ lĩnh ngộ công pháp, kí chủ cũng sẽ tự lĩnh ngộ công pháp, đồ đệ đột phá tu vi, kí chủ cũng sẽ thu hoạch được lễ bao.

Nghe được hệ thống giải thích trong đầu, Vương Đằng cũng đã hiểu rõ tác dụng của hệ thống Nằm Thắng Nhân Sinh này, đây chính là muốn chính mình tìm đồ đệ làm công cụ người, treo máy tu luyện!

- Hắc hắc, hệ thống này coi như không tệ, thích hợp với người như mình.

Trên mặt Vương Đằng lộ ra nụ cười hưng phấn.

Nếu như vậy, chỉ cần mình thu 1 800 000 đồ đệ thì tu vi của mình còn không phải "Đột đột đột" tăng lên à, một ngày tăng lên một đại cảnh giới hoàn toàn không là vấn đề, có lẽ không đến mười ngày nửa tháng là mình đã có thể thành người đàn ông mạnh mẽ nhất thế giới này rồi.

Hệ thống này quả thực quá thích hợp với mình!

Cứ như vậy, mình còn cần phải khổ cực tu luyện như vậy nữa sao? Chỉ cần mình không ngừng thu đồ đệ, sau đó đồ đệ này chăm chỉ tu luyện là mình chỉ cần nằm cũng có thể tăng lên tu vi.

Cho dù mỗi người mỗi ngày cung cấp tu vi không nhiều, nhưng chỉ cần đủ nhiều đồ đệ thì cũng góp gió thành bão, tu vi lấy được cũng là rất khả quan.

Thật không hổ là hệ thống Nằm Thắng Nhân Sinh!

Bỗng nhiên, trong đầu Vương Đằng lần nữa truyền đến một tin tức:

- Kí chủ thu đồ đệ có yêu cầu, đồ đệ phải có thiên phú tu luyện cấp S trở lên, thu nhận đồ đệ có thiên phú tu luyện càng cao sẽ lấy được càng nhiều khen thưởng.

- Thiên phú tu luyện cấp S là gì?

- Thấp nhất có thể tu luyện tới Vương cảnh.

- Hệ thống, ta cảm thấy chúng ta có khả năng không hợp, có thể cho ta đổi thành hệ thống loại hình điểm danh rút thưởng hay không.

Thiên phú tu luyện cấp S? Đang nói đùa gì vậy?

Ở thế giới này, cấp độ tu luyện từ thấp đến cao có thể chia thành Thối Thể cảnh, Thông Lạc cảnh, Tụ Khí cảnh, Ngưng Nguyên cảnh, Chân Nguyên cảnh, Huyền Nguyên cảnh, Long Nguyên cảnh, Chân Võ cảnh, Linh Võ cảnh, Huyền Võ cảnh, Địa Võ cảnh, Thiên Võ cảnh, Vương cảnh. . .

Phải biết Càn Vương Triều nơi hắn đang ở không có bao nhiêu người có thể tu luyện tới Vương cảnh, nếu như dựa theo yêu cầu này để thu nhận đồ đệ thì Vương Đằng cảm thấy vẫn là dựa vào chính mình tu luyện sẽ tốt hơn.

Tuy diện tích của Càn Vương Triều rất lớn, có đến mấy tỷ nhân khẩu, ở thế giới này chỉ có thể coi là giọt nước trong biển cả, nếu nói như vậy, nơi khác khẳng định không thiếu thiên tài cấp S trở lên, nhưng vấn đề là Vương Đằng hắn không dám đi ra ngoài!

Tuy tên tuổi của Thiên Thánh tông cũng rất vang dội, nhưng nhiều nhất chỉ có thể coi là một môn phái tam lưu trong Càn Vương Triều, ngay cả tu vi của tông chủ Thiên Thánh tông cũng chỉ mới là Chân Võ cảnh.

Năm năm qua, Vương Đằng chưa bao giờ bước ra khỏi phạm vi Thiên Thánh tông nửa bước, hắn sợ mình vừa đi ra ngoài sẽ bị người khác đánh chết.

Không dám ra ngoài thì hắn sẽ không thu nhận được đồ đệ thích hợp, như vậy hắn còn cần hệ thống này làm cái gì?

- Bản hệ thống sẽ tự động tìm kiếm thiên tài trong phạm vi mười dặm xung quanh kí chủ, kí chủ chỉ cần thu đồ đệ là được, theo tu vi của kí chủ tăng lên, phạm vi tìm kiếm thiên tài sẽ càng mở rộng.

- Hệ thống, phạm vi tìm kiếm này của ngươi hơi nhỏ rồi, không phải nên tìm kiếm trong phạm vi ngàn dặm mười ngàn dặm sao?

Vương Đằng cũng có chút bất đắc dĩ, phạm vi tìm kiếm nhỏ như vậy thì có thể làm được gì chứ, phải biết rằng diện tích của thế giới này rất là mênh mông rộng lớn, chỉ riêng núi Vô Danh mà hắn đang ở cũng đã có phạm vi khoảng gần mười dặm rồi.

- Mời kí chủ cố gắng ra khỏi cửa nhiều hơn, cố gắng tăng cao tu vi.

- . . .

- Được rồi, vẫn là tìm kiếm ở Thiên Thánh tông một phen trước đi.

Giả dụ bên trong Thiên Thánh tông mà hắn ở nhiều năm như vậy có thiên tài dạng này thì sao, nếu có thể tìm ra mấy thiên tài cấp S, vậy thì sau này việc tu luyện của hắn sẽ cực kỳ khoái lạc.

Nghĩ đến đây, Vương Đằng lập tức đứng dậy hướng về chỗ ở của đệ tử tạp dịch, căn cứ theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết nhiều năm của hắn, bình thường thì đệ tử thiên phú cao đều sẽ giấu ở trong đệ tử tạp dịch hoặc là đệ tử ngoại môn bình thường.

Vương Đằng phi nhanh một đường đi vào núi Tạp Dịch, ánh mắt không ngừng dò xét các đệ tử tạp dịch xung quanh.

- Chào Vương trưởng lão.

- Chào Vương trưởng lão!

Một đường lên, nhóm đệ tử tạp dịch đều chào hỏi Vương Đằng, Vương Đằng cũng đều nở nụ cười đáp lại từng người.

Đây là nguyên tắc làm người mấy năm này của hắn, không thể quá cao lạnh, nói không chừng trong những đệ tử này có người nào đó giả heo ăn thịt hổ thì sao, nếu như bởi vì bình thường hắn quá cao lạnh mà ghi hận lên hắn thì sẽ không tốt.

- Hệ thống, có phát hiện đệ tử cấp S hay không?

Trong lòng Vương Đằng mặc niệm nói.

- Khi nào bản hệ thống tìm thấy đệ tử thích hợp sẽ tự động nhắc nhở kí chủ, mời kí chủ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Ý tứ là nơi này không có.

Vương Đằng lại ngựa không ngừng vó chạy về các ngọn núi còn lại.

Rốt cục, dưới sự nỗ lực không ngừng của Vương Đằng, trong đầu của hắn truyền đến tiếng nhắc nhở của hệ thống.

- Đinh, phát hiện ngoài tám dặm bên trái đằng trước kí chủ có một đệ tử cấp S.

Vương Đằng theo vị trí trong đầu tiến về bên trái đằng trước, rất nhanh, hắn đã nhìn thấy một cái nhà lá đơn sơ và một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi.

Vương Đằng quan sát xung quanh một chút, lại nhìn thiếu niên đang cố gắng tu luyện một chút, cùng chữ “S” thật to trên trán của hắn.

Quả nhiên, người thiếu niên trước mắt này hẳn là khí vận chi tử trong truyền thuyết, xung quanh vắng vẻ, căn nhà nhỏ, nỗ lực tu luyện, đây đúng là đặc điểm của nhân vật chính rồi!

Hôm nay, hắn nhất định sẽ thu nhận tên này làm đồ đệ!

Khi Phương Húc tu luyện xong thì đã nhìn thấy trước mặt mình có một vị nam tử thanh niên mặc áo bào xám, đang mỉm cười nhìn mình.

- Tiền bối, ngươi là ai? Không biết ngươi tìm vãn bối có chuyện gì?

Phương Húc cảnh giác nhìn Vương Đằng.

Nhìn thấy bộ dáng cảnh giác của thiếu niên, nụ cười trên mặt Vương Đằng càng đậm, không tệ, đứa nhỏ này rất hợp với tính cách của mình.

- Bản tọa là trưởng lão Thiên Thánh tông, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy không?

Phương Húc nhất thời ngẩn người, hắn nghe nói trưởng lão của Thiên Thánh tông tu vi thấp nhất cũng là Chân Nguyên cảnh, mà cha của mình cũng mới là Tụ Khí cảnh, nếu như mình có thể bái sư, vậy chẳng phải là mình sẽ. . .

Đây là kỳ ngộ của mình à!

Nghĩ đến đây, Phương Húc vội vàng quỳ xuống lạy với nam tử thanh niên trước mặt.

- Đệ tử Phương Húc, bái kiến sư tôn.