Chương 108: Giả Mạo

Qua rất lâu, Sở Chiếu và Triệu Thiên mới hồi phục lại tinh thần.

- Sư tôn không hổ là cường giả Thần cảnh, ngay cả Thánh khí như thế cũng có thể tùy ý cho nhị sư huynh, nếu như. . .

Bọn họ liếc nhìn nhau một cái, đều thấy được tham vọng trong mắt của nhau.

Từ giờ trở đi, bọn họ phải nỗ lực tu luyện, sớm ngày đuổi kịp tu vi của đại sư huynh và nhị sư huynh, đến lúc đó, nói không chừng sư tôn cũng sẽ cho bọn hắn một hai món Thánh khí.

- Sư tôn, đệ tử cảm giác sâu sắc tu vi không đủ, không thể trợ giúp sư tôn và sư huynh giải ưu, cảm giác hổ thẹn sâu sắc, muốn đi về trước tu luyện.

Sở Chiếu khom người nói.

- Sư tôn, đồ nhi cũng muốn trở về tu luyện.

Triệu Thiên nói theo.

Hổ Nữu nhìn hai sư huynh đang luyện hóa vũ khí một chút, lại nhìn hai sư đệ một chút, nàng vội vàng uốn éo thân thể, cũng nói theo:

- Sư tôn, Hổ Nữu cũng muốn trở về tu luyện.

Vương Đằng nhìn ba đồ đệ trước mặt, trong lòng rất là vui mừng.

Đồ đệ của hắn thì phải chăm chỉ như vậy.

Sau đó, hắn vung tay lên, trước mặt ba đồ đệ mỗi người xuất hiện một số đan dược.

- Những đan dược này các ngươi cầm lấy đi, nhất định phải tu luyện cho tốt, nếu như không đủ đan dược thì lại tìm vi sư hỏi.

- Cảm ơn sư tôn.

- Vâng, sư tôn.

Sở Chiếu và Triệu Thiên nhìn thấy nụ cười thân thiết và hài lòng trên mặt sư tôn, thì trong lòng nhất thời trở nên kích động.

Hai người thu hồi đan dược trước mặt, thi lễ với Vương Đằng một cái, sau đó chạy trở về phòng tu luyện.

Hổ Nữu thấy thế, cũng theo ra dáng học tập một phen.

. . .

Thời gian kế tiếp, Vương Đằng cũng không lãng phí, hắn quyết định đi đến nơi di tích thí luyện mở ra một chuyến trước để thăm dò một chút tình huống.

Di tích ở ngoài năm trăm dặm phía bắc của quận thành, vượt qua hoang nguyên Thanh Dã, tục truyền cả tòa di tích đều ở trong kẽ hở không gian kia, chỉ có cách mỗi ba năm, đến thời gian đặc biệt thì cửa vào mới có thể hiển ra, cửa vào sẽ kéo dài thời gian một tháng.

Chỗ lối vào di tích còn có trận pháp cường giả Đan Tông bố trí lúc trước, chỉ có người phù hợp điều kiện mới có thể tiến vào trong đó.

Khi Vương Đằng chạy tới nơi này chỉ nhìn thấy một mảnh nhìn một bình nguyên vô tận, và một số người tu luyện ở trên bình nguyên.

Vương Đằng xen lẫn trong đám người này, chậm rãi đi về hướng cửa vào di tích.

- Nơi này có một chút không gian ba động, hẳn là cửa vào di tích.

Vương Đằng mặt không đổi sắc nhìn thoáng qua phương hướng đó.

Hắn thử thăm dò ở xung quanh vài vòng, cũng không nhìn ra chút gì, ngược lại đưa tới mấy đạo bí ẩn dò xét.

Vương Đằng đành phải rời xa chỗ đó.

- Xem ra kế hoạch trộm mò tiến vào bên trong là không được.

Hắn thầm nghĩ trong lòng.

Muốn chân chính chạm đến bích chướng không gian thì tu vi nhất định phải đạt tới Vương cảnh mới được.

Cửa vào di tích giấu kín bên trong kẽ hở không gian, lấy tu vi hiện tại của Vương Đằng căn bản không thể tiếp xúc đến được, trừ phi hắn sử dụng Con Thoi Phá Không, có lẽ sẽ có cơ hội tiến vào trong di tích.

Nhưng tính nguy hiểm cũng có chút lớn, dù sao thì hắn chưa từng làm loại chuyện này bao giờ, nếu như lần đầu tiên sử dụng Con Thoi Phá Không bị mất phương hướng ở bên trong kẽ hở không gian thì sẽ rất nguy hiểm.

Mà xung quanh cũng có người của các tông môn đang âm thầm quan sát nơi này.

- Lúc trước, thực lực của Đan Tông cũng có chút mạnh, vậy mà có thể bố trí trận pháp ở cửa vào di tích.

Dựa theo tin tức hắn lấy được từ trong miệng Lưu Chân, di tích này chỉ là chỗ Đan Tông trồng trọt linh hoa linh thảo, một cái cửa vào có cần phải làm cho phức tạp như vậy không?

Đương nhiên, cũng không bài trừ người của Đan Tông lúc trước có phương pháp khác tiến vào bí cảnh.

- Vì sao bên trong lại còn có truyền thừa của một số cường giả?

Vương Đằng nghĩ tới di tích thí luyện này, trong đầu lại hiện ra một số ý nghĩ không tốt.

Có lẽ di tích này hoàn toàn không đơn giản như vẻ bề ngoài vậy?

Trước kia, những đệ tử tông môn kia dò xét đến cũng chỉ là một số thứ bên ngoài.

Nhưng di tích thí luyện lần này không giống, bởi vì lần này có một khí vận chi tử sẽ tiến vào bên trong, đến lúc đó có thể sẽ gây nên một số biến cố còn lại.

Giống như trong bí cảnh có một đại yêu thức tỉnh, một ma đầu bị trấn áp, có trân bảo xuất thế, truyền thừa của cường giả tuyệt đỉnh. . .

- Nếu ở đây đã không nhìn ra cái gì thì vẫn nên trở về chuẩn bị thêm một chút cho rồi.

Hắn quay đầu nhìn thoáng qua chỗ kia, sau đó xoay người rời khỏi hoang nguyên Thanh Dã.

. . .

Trở lại quận thành, Vương Đằng cũng không nhàn rỗi, hắn vừa dùng phương thức của mình tìm hiểu các loại tin tức trong quận thành, vừa ở trong trang viên chế tạo các loại ngọc phù, trận kỳ để ứng phó với các loại tình huống đột nhiên xuất hiện.

Đương nhiên, trong lúc đó hắn cũng chưa quên tìm tòi đệ tử có thiên phú trong quận thành, đáng tiếc hắn không phát hiện người nào.

Theo thời gian càng ngày càng tới gần di tích thí luyện mở ra, người tu luyện tuổi trẻ trong quận thành cũng nhiều hơn không ít.

. . .

Một ngày này.

Trong trang viên, Vương Đằng đứng trước mặt bốn thiếu niên và một tiểu nữ hài.

- Hai người các ngươi chuẩn bị xong chưa?

- Đã chuẩn bị xong, sư tôn.

Vẻ mặt Ngô Hoành có chút kích động nói.

Không lâu nữa là hắn đã có thể tự mình báo thù rồi.

Chờ sau khi báo xong thù, hắn sẽ có thể quang minh chính đại về thăm nhà một chút.

Trong khoảng thời gian này, hắn từng biến đổi dung mạo, từ xa nhìn thoáng qua Ngô gia.

- Sau khi tiến vào cửa vào di tích, chúng ta sẽ bị truyền tống đến những nơi khác nhau, nhớ kỹ, sau khi vào trong, hai người các ngươi không nên khinh cử vọng động, tất cả chờ ta tìm được các ngươi rồi lại nói.

Vẻ mặt Vương Đằng nghiêm túc nói.

- Vâng, sư tôn, chúng ta nhất định sẽ không tự tiện hành động.

- Ừm, cũng không được bại lộ thân phận chân thật của mình ở trước mặt người ngoài, sau lưng Đường Hùng kia có thể còn có cường giả.

Vương Đằng nhìn chằm chằm hai người nói.

- Sư tôn, ngài yên tâm đi, ta biết nặng nhẹ.

Ngô Hoành cũng thu hồi thần sắc kích động trên mặt, trịnh trọng nói.

- Rất tốt, nếu như gặp tình huống đột nhiên xuất hiện thì cứ dùng tất cả những thủ đoạn ta cho các ngươi. . .

- . . .

- . . .

- Còn ba người các ngươi thì ở tại trong trang viên tu luyện, không nên chạy loạn, nếu như gặp nguy hiểm thì phải sử dụng những thủ đoạn ta cho các ngươi, có lẽ nhiêu đó đã đủ để các ngươi rời khỏi quận thành an toàn, đến lúc đó có thể đi đến chỗ kia chờ chúng ta.

Vương Đằng lại nói với ba đồ đệ còn lại.

- Vâng, sư tôn.

- Sư tôn, đại sư huynh, nhị sư huynh, các ngươi cố lên!

- Tốt, bây giờ chúng ta xuất phát!

. . .

Thiết Tâm tông, cũng là một trong những môn phái tham gia di tích thí luyện lần này.

Tuy Thiết Tâm tông bọn họ chỉ là một tông phái tam lưu, chỉnh thể thực lực trong số các tông phái tam lưu cũng là mức độ trung bình thấp, nhưng ai bảo quan hệ giữa Thiết Tâm tông bọn hắn và Vô Cực tông tốt chứ.

Trước kia, di tích thí luyện chỉ có những thế lực với thực lực chỉnh thể xếp hàng đầu mới có thể tham gia, nhưng lần này lại khác, một số tông môn thế lực xếp hạng thấp cũng có thể tham gia.

Đương nhiên, chuyện này chỉ giới hạn ở tông môn thế lực có quan hệ với ba đại thế lực, giống với Thiết Tâm tông bọn họ.

Lúc này, ba người trẻ tuổi vừa nói vừa cười về hướng Thiết Tâm tông.

Ba người này dĩ nhiên chính là ba người sư đồ Vương Đằng.

Đây cũng là phương án thứ hai Vương Đằng chuẩn bị, lẫn vào trong đội ngũ của một thế lực.

Trong khoảng thời gian này, Vương Đằng cũng không bận rộn vô ích, sau khi hắn lựa chọn cẩn thận một phen, cuối cùng lựa chọn tông môn tên là Thiết Tâm tông này để làm bảo vệ cho thân phận của bọn hắn.

Còn về ba thằng xui xẻo kia thì đã bị Vương Đằng xử lý.

Đương nhiên, Vương Đằng cũng không phải giết người, hắn lựa chọn giả mạo ba người này của Thiết Tâm tông cũng là bởi vì ba người này không phải người tốt.

Lại vừa vặn thân phận của ba người này có thể làm yểm hộ cho sư đồ ba người bọn họ.