Chương 111: Tàng Bảo Đồ

- Đều đi vào đi.

Theo lão giả vừa nói xong, đệ tử của ba đại thế lực đã tiến vào trước tiên, sau đó là đệ tử của những tông môn khác cũng lần lượt tiến vào di tích.

Sư đồ ba người Vương Đằng cũng theo đệ tử của Thiết Tâm tông đi về hướng cửa vào di tích.

- Có nên vào hay không đây?

Mắt thấy lập tức sẽ phải đến lượt mình, trong lòng Vương Đằng cũng trở nên hơi khẩn trương.

Tuy trong Khi Thần Bảo Thuật ghi chép rất ngưu bức, nhưng đến giờ phút này, hắn vẫn có chút khẩn trương.

- Đợi chút nữa nếu như xuất hiện biến cố ngoài ý muốn gì, vi sư sẽ trực tiếp mang theo các ngươi rời đi trước.

Trước khi Vương Đằng tiến vào đã truyền âm nói với hai đồ đệ.

- Bạch!

Bóng người Vương Đằng tới gần lối vào đen nhánh, tiến vào rất thuận lợi, cũng không gây nên bất kỳ biến hóa nào.

. . .

Một vùng đất thần bí.

12 cái cột cao lớn đứng sừng sững, trên mỗi hình trụ đều khắc hoạ lít nha lít nhít trận văn.

Chính giữa 12 cột đó là một bộ thi thể khô cạn, trên người thi thể bị 12 sợi xiềng xích trói lại, mỗi một sợi xiềng xích đều nối đến một cột.

Bỗng nhiên, trong hai mắt thi thể khô cạn toát ra hai tia sáng màu đỏ như máu, âm thanh có chút khàn khàn vang vọng ở xung quanh.

- Lại có người đi vào rồi à, ha ha ha ha ha, nhanh, nhanh, không lâu nữa là ta đã có thể đi ra rồi!

. . .

Bóng người Vương Đằng xuất hiện ở trong một khu rừng, đập vào mắt hắn đều là cây cối cao lớn, và thực vật bụi thấp lít nha lít nhít.

- Nồng độ linh khí ở đây nồng nặc hơn bên ngoài rất nhiều.

Vương Đằng dùng tinh thần lực cảm giác về hướng xung quanh.

- Diện tích khu rừng này không nhỏ, mà Yêu thú lại cũng không ít, nhưng thực lực cũng quá hơi yếu một chút.

Vương Đằng cau mày.

Trong phạm vi cảm giác tinh thần lực của hắn, một con Yêu thú mạnh nhất cũng chỉ mới là cấp 2 hậu kỳ.

Chuyện này đối với Vương Đằng là một chuyện rất khó xảy ra, dù sao thì lấy nồng độ linh khí của nơi này thì xuất hiện một số Yêu thú cấp 3 cấp 4, căn bản cũng không phải là việc khó gì, thậm chí xuất hiện Yêu thú thực lực mạnh hơn cũng có khả năng.

- Được rồi, hai người bọn họ cũng đã tiến vào, vẫn là tìm được hai người bọn họ trước quan trọng hơn.

Vương Đằng lắc đầu, xua tán đi một số ý nghĩ khác trong đầu.

Lần này hắn vào đây không phải là vì thám hiểm di tích này, mà mục tiêu quan trọng nhất là đi săn Đường Hùng, còn lại đều không quá quan trọng.

Đương nhiên, nếu là thật sự gặp phải một số đồ tốt thì Vương Đằng cũng sẽ không làm như không thấy.

Trong tay Vương Đằng xuất hiện một khối ngọc phù, hắn đưa linh lực vào trong đó, ngọc phù nổi bồng bềnh giữa không trung rồi bỗng nhúc nhích, ngay sau đó bay về một phương hướng.

Thân hình Vương Đằng khẽ động, lập tức đi theo.

Viên ngọc phù tên là Vạn Lý Truy Tung Phù, chỉ cần lưu lại ấn ký trên người người khác thì trong vòng nghìn dặm sẽ có thể bằng vào phù này truy tung đến.

Đương nhiên, nếu có người có thể phát giác được ấn ký sau đó xóa đi thì ngọc phù này đương nhiên cũng sẽ mất tác dụng.

Nhưng mà hai người Phương Húc và Ngô Hoành đương nhiên sẽ không làm như thế.

Nửa ngày sau, Vương Đằng và hai đồ đệ đã thành công gặp được nhau.

- Sư tôn, hiện tại chúng ta nên làm gì?

Phương Húc lên tiếng hỏi.

- Còn nhớ rõ đệ tử kia của Thông U phong sao? Chúng ta tìm tới hắn là được rồi.

Vương Đằng đã tính trước nói.

Vương Đằng đã sớm chuẩn bị kỹ càng đối với chuyện này, sau khi biết đệ tử của Vô Cực tông muốn đối phó Đường Hùng, hắn đã lặng lẽ lưu lại một ít gì đó ở trên người một số đệ tử của Vô Cực tông.

Dù sao thì ba người Vương Đằng muốn tìm được tung tích của Đường Hùng trong một di tích như vậy lớn khẳng định phải hao phí không ít thời gian.

Nhưng một khi có những người này của Vô Cực tông trợ giúp thì bọn họ sẽ có thể tiết kiệm không ít thời gian.

Mà bọn họ cũng trước tiên có thể chờ đệ tử của Vô Cực tông với Đường Hùng rồi làm ngư ông đắc lại.

Tuy Vương Đằng xác định đệ tử của Vô Cực tông chắc chắn không đánh lại Đường Hùng, nhưng cũng có thể nhân cơ hội này nhìn ra một số thủ đoạn Đường Hùng, bọn họ cũng có đầy đủ thời gian để bố trí một số thủ đoạn của mình.

Bọn họ có thể thử làm chim sẻ một lần.

. . .

Lúc này, trong một sơn cốc nào đó.

Vũ Văn Vũ của Thông U phong thuộc Vô Cực tông, và Trần Di Nhiên Bích Vân phong đã hội tụ đến cùng nhau.

- Vũ Văn sư huynh, xem ra ở gần đây chỉ có hai người chúng ta, bây giờ chúng ta có đi tụ hợp với mấy người Tần Hạo sư huynh không?

Âm thanh thanh thúy dễ nghe của Trần Di Nhiên vang lên.

- Ừm, đi qua đi.

Vũ Văn Vũ gật đầu đồng ý nói.

Hai người mau chóng đuổi về một phương hướng.

Bọn họ không biết là, lúc này, sau lưng hai người bọn họ đã có ba người theo đuôi.

. . .

Sau khi Đường Hùng tiến vào di tích cũng không lập tức tụ hợp với người của Liệt Diễm tông.

Đối với những đệ tử đại tông phải như bọn hắn, trên người mỗi người đều có một phần bản đồ chi tiết bên trong di tích, đây là thứ mà những đệ tử của tông môn lần thứ nhất tiến vào di tích như Thiết Tâm tông không có.

Lúc này, trong tay của hắn xuất hiện một tấm bản đồ và một tấm tàng bảo đồ.

- Căn cứ ghi chép trên tàng bảo đồ, nơi đó chắc là ở gần đây, vị trí của ta bây giờ hẳn là ở đây, muốn chạy tới thì ít nhất cũng phải đi khoảng nửa ngày nữa.

Đường Hùng thu hồi địa đồ và tàng bảo đồ, sau đó mau chóng đuổi về một phương hướng.

Tấm bản đồ bảo tàng trong tay hắn cũng không phải giả, mà chính là hắn lấy được từ trên người một vị đệ tử chân truyền của Liệt Diễm tông.

Cái này tấm bản đồ bảo tàng là tổ tiên của vị đệ tử chân truyền kia lưu lại, mà vị tổ tiên kia của hắn chính là nhờ vào nó mới lấy được chỗ tốt trong di tích, sau này trở thành một vị Địa Võ cảnh.

Theo ghi chép phía trên tàng bảo đồ của người kia, lúc trước hắn cũng không nhận được chân chính chỗ tốt từ nơi đó, chỉ đạt được một chút bảo vật bên ngoài, bảo vật truyền thừa chân chính bằng vào thực lực của hắn lúc đó căn bản không chiếm được.

Sau này, bởi vì tuổi tác vượt qua giới hạn nên hắn cũng không có cơ hội đi vào trong di tích nữa.

Hắn lưu lại phần tàng bảo đồ này chính là hi vọng trong số hậu bối của chính mình, trong tương lai có một ngày có người có thể đạt được chỗ tốt chân chính nơi đó.

Đáng tiếc, sau cùng tất cả đều tặng không cho Đường Hùng.

Lần này, dưới tình huống hắn biết rõ đệ tử của Vô Cực tông muốn xuống tay với hắn, mà còn muốn đi vào di tích thí luyện chính là bởi vì tấm bản đồ bảo tàng này.

Đương nhiên, một phần nguyên nhân chính là hắn cực kỳ tự tin đối với thực lực bản thân.

Làm một người có đại khí vận, đi bộ trên đường có thể nhặt được linh thạch, lịch luyện phía sau núi có thể gặp truyền thừa của tiền bối, đi chợ đêm có thể mua được thánh khí bị tàn phá, tham gia buổi đấu giá có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. . . hắn tin tưởng, lần này thu hoạch của hắn trong di tích sẽ không quá kém.

. . .

- Sao Đường Hùng ca ca vẫn còn chưa tới nữa? Có phải hắn đã xảy ra chuyện gì hay không?

Hỏa Liên lo lắng đi tới đi lui.

Rõ ràng nàng và Đường Hùng ca ca đều đã hẹn, sau khi tiến vào di tích thì tụ hợp ở đây, nhưng đến bây giờ nàng còn chưa gặp Đường Hùng ca ca, trong lòng của nàng cũng bắt đầu lo lắng.

Ở bên cạnh Hỏa Liên vẫn còn có mấy vị đệ tử của Liệt Diễm tông, đều là đệ tử chân truyền của Liệt Diễm tông, tu vi của mỗi một người đều không kém.

- Chẳng lẽ là những người của Vô Cực tông kia phát hiện tung tích của Đường Hùng ca ca, bây giờ đang đối phó với Đường Hùng ca ca của nàng. . .