Chương 110: Di Tích Mở Ra

Một ngày này, trên bầu trời hoang nguyên Thanh Dã bay tới rất nhiều linh chu, mà nguyên bản người tu luyện hoang nguyên Thanh Dã, cũng đã rời đi khu vực này.

Giờ phút này, Vô Cực tông, Liệt Diễm tông, An gia, cùng cảnh nội quận Thiên Lĩnh còn lại tông môn thế lực, tất cả đều tụ tập đến nơi đây.

Giữa không trung đại khái có thể chia làm bốn phe cánh, tam đại thế lực nhị lưu, mang theo mỗi người phụ thuộc tông môn làm một phương trận doanh, sau cùng một phương trận doanh là một số tông môn tam lưu liên hợp.

sư đồ ba người Vương Đằng lẫn trong đám người, về hướng phương hướng Liệt Diễm tông nhìn qua.

Lần này Liệt Diễm tông dẫn đội là một người có mái tóc hỏa hồng chi sắc tráng hán, tu vi đã là Địa Võ cảnh hậu kỳ cảnh giới, tại hắn hai bên là một đôi trung niên nam nữ, tu vi cũng không yếu.

- Sư tôn, cái kia tóc đỏ tráng hán là Liệt Diễm tông phó tông chủ Hỏa Liệt, bên cạnh hắn hai vị kia là trưởng lão nội môn Liệt Diễm tông.

Ngô Hoành ở bên cạnh tức thời truyền âm nói.

- Ừm.

Vương Đằng nhẹ gật gật đầu, ánh mắt vẫn quan sát linh chu của Liệt Diễm tông.

Một thiếu niên mày kiếm mắt sáng và một thiếu nữ xinh đẹp từ trong linh chu đi ra.

Vương Đằng liếc mắt một cái đã nhận ra, thiếu niên mày kiếm mắt sáng kia chính là mục tiêu chuyến này của hắn, bởi vì ngay khi Vương Đằng vừa nhìn thấy hắn lần thứ nhất thì trong đầu của hắn đã truyền đến âm thanh của hệ thống.

- Đinh, kiểm tra thấy kí chủ phát hiện khí vận chi tử, săn giết khí vận chi tử thành công có thể cướp đoạt khí vận, nhận được đại lượng khen thưởng.

Cùng lúc đó, âm thanh có chút kích động của Ngô Hoành cũng truyền vào trong tai của Vương Đằng:

- Sư tôn, thiếu niên mới vừa đi ra kia chính là Đường Hùng, thiếu nữ bên cạnh hắn kia là Hỏa Liên sư muội.

- Ừm, vi sư biết.

. . .

- Mau nhìn kìa, vị kia chính là Đường Hùng của Liệt Diễm tông, chỉ dùng thời gian ba năm ngắn ngủi đã trở thành đệ tử chân truyền đứng đầu của Liệt Diễm tông, sau đó lập tức được Thái Thượng trưởng lão của Liệt Diễm tông thu làm đệ tử.

- Nghe nói hắn là nhân vật thiên tài mười ngàn năm khó gặp của quận Thiên Lĩnh chúng ta.

- Vậy thì cô gái bên cạnh hắn kia chắc là Hỏa Liên rồi, hai người thật sự là thanh mai trúc mã.

- . . .

Trong lúc nhất thời, ánh mắt của đại bộ phận đệ tử trẻ tuổi trên cánh đồng hoang Thanh Dã đều nhìn về phía thiếu niên mới vừa đi ra kia.

Thật sự là thiên phú của thiếu niên mới vừa đi ra quá mạnh, ở cảnh nội quận Thiên Lĩnh được mọi người gọi là thần hồ kỳ thần, rất nhiều người đều muốn nhìn thấy dung mạo của hắn một lần.

Phía trên linh chu của Vô Cực tông có một đôi mắt đẹp đang thâm tình chậm rãi nhìn, thiếu niên vừa đi ra kia.

- Mục tiêu lần này của các ngươi chính là Đường Hùng.

Âm thanh của phong chủ Thông U phong truyền vào trong tai mấy người Tần Hạo.

. . .

Đường Hùng không quan tâm những lời nghị luận, ánh mắt đó chút nào, hắn sớm tại quen với những chuyện này từ một năm trước, sau khi hắn bắt đầu triển lộ thiên phú, những chuyện này vẫn luôn bám theo hắn.

Ánh mắt sùng bái của thiếu nữ, ánh mắt sùng kính của sư muội sư đệ, ánh mắt yêu thích của các trưởng bối trong sư môn, và một số ánh mắt cừu hận.

Hắn biết, có rất nhiều người đều muốn hắn chết, nhưng trở ngại thân phận của hắn nên không cách nào tự mình xuất thủ, chỉ có thể phái ra người cùng thế hệ cạnh tranh với hắn.

Nhưng Đường Hùng hắn là ai, Đường Hùng hắn tương lai là muốn thành Đế, thành Thánh, thậm chí là thành Thần.

Từ ngày hắn bắt đầu triển lộ thiên phú, hắn cũng đã không cần che giấu một ít gì đó nữa, hắn đã vô địch cùng cảnh giới, thậm chí có thể chiến thắng người cao hơn một đại cảnh giới.

Đường Hùng hắn chính là thiên mệnh chi tử!

Di tích thí luyện lần này, trong các đệ tử cùng thế hệ, sẽ có ai là đối thủ của hắn?

Hắn muốn đi lên con đường vô địch!

Hắn có tự tin, nhiều nhất ba năm nữa là hắn sẽ có thể đuổi kịp những người của thế hệ trước.

- Liên nhi, Hùng nhi, các ngươi tới đây.

Hỏa Liệt nhìn thiếu niên thiếu nữ, lên tiếng hô.

- Cha.

- Hỏa thúc thúc.

Thiếu niên thiếu nữ đi đến bên cạnh Hỏa Liệt.

- Di tích thí luyện lần này, ngươi có thể có lòng tin, ta thấy mấy tên tiểu tử Vô Cực tông kia đều đến đây, cũng đều là đến vì ngươi đấy.

Vẻ mặt Hỏa Liệt nghiêm túc hỏi.

- Hỏa thúc thúc yên tâm, những người kia không phải là đối thủ của ta, chỉ là một số tôm tép nhãi nhép thôi.

Đường Hùng tự tin nói.

- Đúng vậy, cha, Đường Hùng ca ca là lợi hại nhất, những người kia sao có thể là đối thủ của Đường Hùng ca ca được.

Hỏa Liên ở bên cạnh cũng nói theo.

Ở trong lòng của nàng, Đường Hùng ca ca của nàng là lợi hại nhất.

- Ha ha ha, không hổ là đệ tử có thiên phú mạnh nhất Liệt Diễm tông ta.

Hỏa Liệt cười ha ha nói.

- Lần này ngươi nhất định phải làm cho người của Vô Cực tông biết Liệt Diễm tông chúng ta lợi hại.

- Vâng, Hỏa thúc thúc.

. . .

Vương Đằng chỉ nhìn thoáng qua Đường Hùng, sau đó không tiếp tục nhìn hắn chằm chằm nữa, hắn sợ sẽ dẫn tới một số phiền toái không cần thiết.

Giống như Đường Hùng đột nhiên cảm thấy một trận ác ý khủng bố, tim đập nhanh. . .

Dù sao thì năng lực cảm giác nguy hiểm của khí vận chi tử vẫn luôn là bí mật, giống như sức chiến đấu của bọn họ vậy, lúc mạnh lúc yếu.

Còn về chuyện sau đó bắt đầu động thủ chém giết Đường Hùng, đến cái gì nhất kích tất sát, trốn xa ngàn dặm, Vương Đằng biểu thị đều không làm.

Nếu như khí vận chi tử dễ bị đánh giết như vậy thì khí vận chi tử cũng quá không đáng giá rồi.

Vương Đằng rất khẳng định, hắn không thể nào một kích đập chết Đường Hùng, thậm chí hai lần ba lần cũng chưa chắc có thể đập chết Đường Hùng này, tối đa cũng chỉ đánh Đường Hùng thành trọng thương.

Chớ nhìn tu vi của hai người bọn họ chênh lệch to lớn, nhưng khí vận chi tử chính là không giảng đạo lý như thế.

Mà lại người xung quanh cũng không ít, không ai biết lão thiết đầu có thể đang ẩn ở trong đó hay không.

Nếu như thời khắc Vương Đằng xuất thủ, hắn lại đi ra ngăn cản thì phải làm sao? Xung quanh còn có Địa Võ cảnh Liệt Diễm tông, cường giả Huyền Võ cảnh của Liệt Diễm tông cũng có thể đến trợ giúp bất cứ lúc nào.

Tuy Vương Đằng không sợ những người này, nhưng chung quy là một phiền toái.

Còn về chuyện nhờ người của Vô Cực tông ra tay ngăn cản thì Vương Đằng không cần.

Đối phó khí vận chi tử, càng nhiều người xuất hiện thì xác suất xảy ra biến cố lại càng lớn.

Mà xuất thủ ở trong di tích không giống, bên trong đều là một số đệ tử có tu vi không cao, những cao thủ bên ngoài này cũng vào không được bên trong, xác suất xuất hiện biến cố sẽ ít đi ba thành.

- Phương Húc, Ngô Hoành, Đường Hùng kia ẩn giấu đi tu vi cảnh giới chân thực, tu vi của hắn đã là Huyền Nguyên cảnh tầng năm, các ngươi không thể chủ quan.

Vương Đằng truyền âm nói với hai người.

- Vâng, sư tôn.

. . .

Nửa ngày trôi qua.

Bỗng nhiên, một trận không gian ba động kịch liệt từ khu vực chính giữa bốn đại trận doanh truyền ra.

Giữa không trung xuất hiện xuất hiện một vết nứt đen nhánh, vết nứt càng lúc càng lớn, sau khoảng mười phút, giữa không trung xuất hiện một cái cửa vào đen nhánh.

Từ trong cửa vào đen nhánh truyền ra khí tức khiến người ta có chút xao động và bất an.

Sau khi cửa vào ổn định, một vị lão giả từ phía trên linh chu An gia bay ra, lơ lửng giữa không trung.

- Di tích đã mở ra, trước khi bắt đầu thí luyện, lão phu có mấy câu muốn nói.

- Lối vào di tích thí luyện chỉ có thể duy trì thời gian một tháng, các ngươi chỉ có thời gian một tháng thăm dò ở bên trong, nếu như qua một tháng mà không ra ngoài kịp thời thì sẽ không về được nữa.

- Phàm là đệ tử cso cốt linh dưới 30 đều có thể tiến vào bên trong.