Chương 106: Kết Luận

- Tốt, vi sư trước đi xem tình huống một chút, nếu như chuyện này thật sự không thể làm thì sẽ không mạo hiểm.

Trên mặt Vương Đằng biểu lộ tràn đầy tự tin.

Làng chài nhỏ cách quận thành cũng không xa, Vương Đằng chỉ tốn một giờ đã đi tới cửa thôn làng chài nhỏ.

Đây là một thôn làng rất nhỏ, toàn bộ nhân khẩu đại khái chỉ khoảng trăm nhà, bởi vì thôn làng lưng tựa một dòng sông, người trong thôn đời đời bắt cá mà sống, cho nên mới có tên là làng chài nhỏ.

Thiếu niên mặc áo bào trắng mới vừa đi tới cửa thôn đã bị người trong thôn phát hiện.

- Ngươi là ai? Tới đây làm gì?

Một người đại hán trung niên cảnh giác nhìn thiếu niên hỏi.

Tuy làng chài nhỏ bọn họ khoảng cách quận thành không xa, nhưng do ở vị trí vắng vẻ nên bình thường sẽ có rất ít người tới đây.

Cũng nhờ đứa bé Đường Hùng kia có tiền đồ nên mấy năm này làng chài nhỏ bọn họ mới dần dần có một chút danh khí, nhưng người đến làng chài nhỏ vẫn như cũ không nhiều.

Đa số người trong thôn đều là người bình thường, người tu luyện trong thôn cũng chỉ có tu vi thường thường.

Đột nhiên nhìn thấy một người xa lạ như Vương Đằng đến, hán tử trung niên khó tránh khỏi sẽ khẩn trương.

- Vị đại thúc này, ta nghe nói Đường sư huynh từ nhỏ đã lớn lên ở làng chài nhỏ, cho nên lần này ta cố ý chạy đến đây để xem thử nơi Đường sư huynh sống từ nhỏ đến lớn sẽ ra sao.

Thiếu niên lộ ra vẻ mặt sùng bái nói.

- Ngươi nói là đứa bé Đường Hùng kia sao?

Đại hán trung niên hỏi.

- Đúng đúng đúng, chính là Đường Hùng Đường sư huynh.

Thiếu niên vội vàng gật đầu nói.

- Ngươi là đệ tử của Liệt Diễm tông?

Đại hán trung niên hỏi lần nữa, nhưng mà lần này ngữ khí của hắn đã trở nên cung kính hơn không ít.

- Tạm thời còn không phải, nhưng mà rất nhanh sẽ là đệ tử của Liệt Diễm tông, lần sau ta nhất định sẽ bái nhập Liệt Diễm tông.

Âm thanh thiếu niên sục sôi nói.

Thì ra là người sùng bái đứa bé Đường Hùng kia.

Đại hán trung niên trong nháy mắt đã hiểu rõ.

- Đại thúc, ta có thể vào xem được không?

Thiếu niên hỏi.

- Đương nhiên có thể, để ta dẫn ngươi vào thôn.

Đại hán trung niên cười trả lời.

- Vậy thì cám ơn đại thúc.

Vương Đằng đi theo trung niên Đại Hán Triều vào trong thôn, thỉnh thoảng hỏi đại hán trung niên một vài vấn đề.

Một đường đi thẳng, những người khác trong thôn cũng đều nhìn thấy thiếu niên này.

- Lão Triệu, đứa bé này là ai? Sẽ không phải là thân thích của ngươi chứ?

- Nói nhăng gì đấy, đứa nhỏ này nghe nói Đường Hùng từ nhỏ lớn lên ở trong làng của chúng ta nên lần này đặc biệt tới xem một chút.

Đại hán trung niên cười trả lời, biểu lộ trên mặt chính là thật sự tự hào.

- A a, thì ra là như vậy, nhưng mà cái đứa bé Đường Hùng kia đúng là niềm kiêu ngạo thôn của thôn chúng ta, hắn. . .

Thiếu niên vẫn như cũ là chăm chú nghe, người trong thôn kể về các loại sự tích của Đường Hùng, trên mặt không có chút bộ dáng nào là không nhịn được, ngược lại thỉnh thoảng theo phụ họa khen Đường Hùng vài câu.

Chuyện này làm hảo cảm của người trong làng chài nhỏ đối với thiếu niên tăng lên không ít.

- Trương thúc, ta nghe nói từ nhỏ Đường sư huynh đã là cô nhi, là được một vị thiết tượng trong thôn thu dưỡng lớn lên, ngươi có thể dẫn ta đến gặp đại thúc đó không?

Thiếu niên thành khẩn hỏi.

- Ngươi nói là lão thiết đầu à, hắn đã đi rồi, bây giờ chỉ còn lại căn nhà trốn mà thôi.

Đại hán trung niên nói.

- Vị kia thiết tượng đã rời khỏi làng chài nhỏ rồi sao?

Thiếu niên mặt không đổi sắc hỏi.

- Đúng vậy, sau khi Đường Hùng bái nhập Liệt Diễm tông không lâu thì hắn cũng rời khỏi thôn làng, đến bây giờ cũng không biết đã đi đâu rồi, đến bây giờ cũng không có tin tức gì, ngươi nói hắn lớn tuổi như vậy mà. . .

Đại hán trung niên nói thao thao bất tuyệt, thiếu niên cũng ở bên cạnh phụ họa vài câu.

- Đại thúc, ngươi hiểu rõ về vị này thiết tượng này không?

- Ngươi nói lão thiết đầu à, hắn đi vào làng chài nhỏ đại khái hơn ba mươi năm trước, lúc ấy hắn. . .

Trong ánh mắt của đại hán trung niên lộ ra một tia vẻ hồi ức, nói rõ chuyện hắn biết liên quan tới lão thiết đầu.

Thì ra là từ ba mươi năm trước, vị lão thiết đầu đó bất tỉnh ở gần thôn làng, được lão thôn trưởng phát hiện rồi mang về trong thôn.

Lão thôn trưởng thấy lão thiết đầu đáng thương nên đã cho hắn lưu lại trong thôn, chớp mắt đã là 30 năm.

Theo đại hán trung niên nói, lão thiết đầu có một tay nghề rèn sắt rất tốt, các loại đồ sắt hắn tạo ra, trong thôn không ai không nói tốt.

Còn về Đường Hùng thì được lão thiết đầu nhặt từ bên ngoài về từ mười bảy năm trước.

- Tiểu huynh đệ, ngươi xem, nơi này chính là nhà của lão thiết đầu.

Đại hán trung niên chỉ về phía một ngôi nhà trước mắt nói.

Xuất hiện ở trước mắt thiếu niên là một tiệm rèn có chút cũ nát, chiếm diện tích vừa phải, cửa phòng đóng chặt.

Thời gian kế tiếp, thiếu niên lại cùng đại hán trung niên ở trong thôn nhìn một chút.

- Đại thúc, ta đi về trước.

- Tiểu huynh đệ, hoan nghênh lần sau trở lại.

- Ừm, nhất định.

. . .

Một lát sau, một bóng người từ giữa không trung rơi xuống, thừa dịp không ai chú ý tiến vào trong tiệm thợ rèn.

Trong tiệm thợ rèn không còn lại bao nhiêu thứ, nhưng sau khi Vương Đằng tìm tòi tỉ mỉ thì vẫn phát hiện một chút dấu vết trận pháp.

- Quả nhiên, lão thiết đầu này không phải người bình thường.

Một thôn nhỏ, người có tu vi cao nhất chỉ là Thối Thể cảnh hậu kỳ, làm sao có thể biết được trận pháp gì chứ?

- Tiếp đó, nên đi đến nhà trưởng thôn xem một chút.

Ánh mắt của Vương Đằng nhìn ra ngoài phòng.

. . .

Sau một tiếng, bóng người Vương Đằng đã xuất hiện bên ngoài làng chài nhỏ.

Hắn dùng Vạn Hồn Đồng hỏi thăm mấy người trong thôn, có điều đều nhận được câu trả lời không khác mấy, đó chính là vị lão thôn trưởng kia đã qua đời từ vài chục năm trước.

Vương Đằng cũng không phát hiện đầu mối hữu dụng gì ở nhà lão thôn trưởng.

- Nhưng có thể xác định chính là, vị thiết tượng kia tuyệt đối không phải người bình thường, mà tu vi của hắn cũng sẽ không quá thấp.

Còn về chuyện Đường Hùng được thiết tượng ngoài ý muốn nhặt được thì chắc chắn cũng không thể tin.

Vương Đằng suy đoán, vị thiết tượng kia nói không chừng đã nhận biết cha mẹ ruột của Đường Hùng.

Giống như lúc trước, Đường phụ Đường mẫu khi còn trẻ đã đi vào Vương Triều Đại Càn du ngoạn lịch luyện, gặp lão thiết đầu lúc còn trẻ.

Lúc ấy lão thiết đầu gặp phải tuyệt cảnh, được Đường phụ Đường mẫu cứu được một mạng, từ đó kết xuống một đoạn hữu tình thâm hậu.

Một ngày từ mười bảy năm trước, Đường phụ thông qua phương thức liên lạc đặc biệt tìm được lão thiết đầu, giao Đường Hùng lúc ấy còn trong tã lót cho lão thiết đầu chiếu cố, sau đó căn dặn các loại, vân vân..., cuối cùng rời khỏi Vương Triều Đại Càn, bước chân vào con đường chờ con trai đi tìm hắn.

Vương Đằng càng suy đoán lại càng thấy đây chính là chân tướng thân thế của Đường Hùng.

Dựa theo logic thì cường giả ở quận thành, tu vi thực lực cũng thuộc hàng đầu ở trong quận thành nhưng cũng sẽ không thể qua mặt được Vương Triều Đại Càn.

Cuối cùng Vương Đằng cho ra một cái kết luận, đó chính là tu vi thực lực của lão thiết đầu đó cao nhất cũng chỉ là Thiên Võ cảnh.

Hắn không kém Vương Đằng chút nào.

Mà kế hoạch của Vương Đằng lần này chính là chuẩn bị săn giết Đường Hùng ở trong di tích, lão thiết đầu kia chắc chắn không kịp cứu viện.

Còn về chuyện làm sao Vương Đằng trà trộn vào được thì hắn đã có một kế hoạch sơ bộ, chỉ chờ trở về hoàn thiện thêm một chút là được.

Còn về chuyện cốt linh hạn chế dưới 30 tuổi, chuyện này đối với Vương Đằng tu luyện Khi Thần Bảo Thuật thì hoàn toàn không phải chuyện gì khó.

Mà hắn cũng chuẩn bị thừa dịp trong khoảng thời gian này đi đến chỗ di tích để nhìn xem trước.