Chương 114: Lời Đồn Không Thể Tin

- Chúng ta cũng theo sau, Đường Hùng kia chắc là là ở đây.

Trong lòng âm thầm cảm khái một phen, Vương Đằng liền mang theo hai đồ đệ đi theo.

. . .

Một bên khác, trong sơn cốc.

Mấy người Hỏa Liên của Liệt Diễm tông cũng vừa mới nhận được đồng môn truyền tin, nói là có truyền thừa của cường giả xuất hiện.

- Sư muội Hỏa Liên, chúng ta cũng mau đi thôi.

Mặt mũi Lạc Thiên Dương tràn đầy kích động nói.

Nếu như hắn có thể giành được truyền thừa của cường giả kia thì nói không chừng hắn sẽ có cơ hội vượt qua Đường Hùng.

Vừa nghĩ tới đó, hắn đã hận không thể lập tức đi qua, nhận được chỗ truyền thừa kia.

- Thế nhưng, Đường Hùng ca ca vẫn chưa tới.

Hỏa Liên có chút do dự nói.

Lạc Thiên Dương nhìn Hỏa Liên, hắn hận không thể lập tức đánh nàng một bàn tay, cả ngày chỉ biết Đường Hùng ca ca, Lạc Thiên Dương hắn tốt xấu cũng là đệ tử chân truyền thứ hai của Liệt Diễm tông, cũng không kém Đường Hùng là bao nhiêu.

Nếu không phải hắn cân nhắc đến việc Hỏa Liên là con gái của tông chủ, lại có một vị gia gia là Thái Thượng trưởng lão thì hắn thật muốn quát lớn Hỏa Liên một trận, để cho nàng biết cái gì gọi là uy nghiêm của sư huynh.

- ...Chờ Đường Hùng ca ca của ngươi chết rồi, ta xem ngươi còn. . .

Hắn bình phục một chút tâm tình, giọng ôn hòa vang lên:

- Sư muội Hỏa Liên, chúng ta không thể bỏ lỡ truyền thừa của cường giả này được, mà Đường sư đệ lại đã lâu như vậy còn không tới, chỉ sợ là bị chuyện gì làm chậm trễ rồi.

- Ta thấy lần này truyền thừa xuất hiện rất có thể liên quan đến sư đệ Đường Hùng, nói không chừng bây giờ hắn đã đang ở bên trong nhận lấy truyền thừa, mà hiện tại cũng có rất nhiều người đều phát hiện, nói không chừng người của Vô Cực tông cũng đã chạy tới, nếu để cho Vô Cực tông người phát hiện là sư đệ của Đường Hùng thu được truyền thừa, nói không chừng. . .

- Lạc sư huynh, vậy chúng ta đuổi mau qua tới trợ giúp Đường Hùng ca ca đi.

Nghe xong lời này, Hỏa Liên nhất thời thì mà bắt đầu lo lắng, vội vàng hướng lấy Lạc Thiên Dương mấy người hô, đồng thời thân ảnh của nàng đã về hướng một phương hướng mau chóng đuổi theo.

Còn lại mấy tên đệ tử của Liệt Diễm tông thấy thế, cũng vội vàng thi triển thân pháp đi theo.

Lạc Thiên Dương khóe miệng nhấc lên một cái đường cong:

- A, nữ nhân!

. . .

Chấn động kéo dài gần nửa giờ.

Lúc này mặt đất sớm đã đã nứt ra vô số lít nha lít nhít vết nứt.

Đường Hùng bay ở giữa không trung, trơ mắt nhìn theo trong cái khe toát ra một cái ngọn tháp hình dáng vật thể.

- Ầm ầm. . .

Nương theo lấy một trận nổ thật to âm thanh, một tòa cao đến ngàn trượng tháp hình công trình kiến trúc vụt lên từ mặt đất.

Nó bề ngoài hiện ra màu đen đỏ, cùng sở hữu chín tầng, tại lớn nhất tầng dưới, tứ phía đều có một cánh cửa hình dáng lối vào, từ bên trong tản mát ra một luồng khí tức túc sát.

- Đây là?

Đường Hùng có chút giật mình nhìn cái này tháp hình dáng công trình kiến trúc, hắn theo công trình kiến trúc bản thân phía trên cảm nhận được một luồng cường đại khí tức.

- Cái này lại là một món linh khí.

Cùng lúc đó, một số ngay tại chạy tới người, cũng đều nghe được cái này nổ thật to âm thanh, nguyên một đám tốc độ càng tăng nhanh hơn.

- Nhất định là truyền thừa xuất hiện.

- Nhanh, đều cho ta nhanh điểm, đừng cho truyền thừa bị người khác cho đoạt.

Vô Cực tông chúng tốc độ của đệ tử đều nhanh hơn một chút.

Tại đệ tử của Vô Cực tông phía sau Vương Đằng sư đồ ba người, cũng đều nghe được cái này âm thanh tiếng oanh minh.

- Sư tôn, là truyền thừa xuất hiện sao?

- Ừm, hẳn là truyền thừa xuất hiện.

Vương Đằng gật đầu nói.

Tuy nhiên tinh thần lực của hắn còn không có cảm thấy là tình huống như thế nào, nhưng nghe thấy cái kia động tĩnh khổng lồ, khẳng định không phải cái gì việc nhỏ.

- Sư tôn, chúng ta có nên tăng thêm tốc độ, sớm qua đó tranh đoạt truyền thừa kia hay không?

Phương Húc nói.

- Không cần thiết, ngươi phải nhớ kỹ, mục đích lần này chúng ta tiến vào di tích là săn giết Đường Hùng, những chuyện khác cũng có thể đợi xong việc hãy nói.

Vương Đằng nói.

Tuy hắn cũng cảm thấy truyền thừa này có thể không tầm thường, nhưng Vương Đằng hắn cũng là người có nguyên tắc.

Không thể bởi vì làm một truyền thừa mà phá hủy hành động của hắn.

Lại nói, chỉ là một cái truyền thừa, Vương Đằng hắn là người thiếu công pháp, thiếu linh khí, thiếu đan dược sao?

Đợi xử lý Đường Hùng xong thì những thứ linh khí này còn đều không phải là của Vương Đằng hắn sao.

- Vâng, sư tôn.

Phương Húc nói.

Phương Húc tỉ mỉ nghĩ lại cũng hiểu, sư tôn khẳng định là chướng mắt những truyền thừa đó, sư tôn chính là cường giả Thần cảnh, thấy qua đồ tốt không biết có bao nhiêu.

Chỉ là một truyền thừa trong di tích của tiểu nhân vật không biết tên, sao có thể lọt vào mắt sư tôn được?

Cao nhất cũng chỉ là truyền thừa của một Địa Võ cảnh, Thiên Võ cảnh, hoặc là Vương cảnh, có lẽ trước kia, trong mắt sư tôn thì hắn chỉ cần thở một hơi là có thể thổi chết.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Phương Húc nhìn sư tôn càng trở nên kiên định.

- Xem ra nhãn giới tâm tính của mình còn cần tăng cường!

. . .

- Có nên đi vào hay không?

Đường Hùng nhìn lên công trình kiến trúc hình dáng giống tòa tháp trước mặt này, nhất thời rơi vào trầm tư.

- Ha ha, ta là người đến đầu tiên, truyền thừa nhất định là của ta.

Đúng lúc này, một âm thanh từ một bên khác của công trình kiến trúc hình tháp truyền đến.

- Có những người khác tới.

Đường Hùng nhíu mày.

Hắn bay đến một bên khác của công trình kiến trúc hình tháp, đã nhìn thấy một nam tử áo đen kích động nhìn kiến trúc trước mắt.

Bỗng nhiên, khóe mắt Ngô Hoa Dũng liếc qua nhìn thấy một bóng người đang từ giữa không trung bay tới, dọa đến vội vàng lui ra sau mấy bước.

- Nơi này tại sao có thể có cường giả Linh Võ cảnh? Chẳng lẽ lại là một âm mưu?

Sau khi hắn nhìn kỹ lại thì mới phát hiện đạo thân ảnh giữa không trung này có chút quen thuộc.

- Ngươi là. . . Đường Hùng của Liệt Diễm tông?

- Không tệ, nhận biết ta thì tốt.

Đường Hùng nhìn nam tử mặc áo đen trước mặt này, trên mặt nở một nụ cười.

- Hiện tại, ngươi đi vào từ cửa này vào cho ta.

Đường Hùng chỉ một ngón tay về phía một cánh cửa ở tầng thứ nhất, nói với Ngô Hoa Dũng.

- Đường đạo hữu, nơi này là. . .

- Đừng nói nhảm, nhanh đi vào cho ta, nếu không thì đừng trách ta không khách khí.

Một đạo kiếm khí trong suốt công kích về bên cạnh Ngô Hoa Dũng.

Hắn cũng không có thời gian dông dài với người này, nếu đã có người đến thì nói không chừng sau một khắc sẽ còn có những người khác chạy đến.

Nếu không phải hắn cảm giác khí tức từ trong theo lối vào ra đến có chút điềm xấu thì hắn đã sớm tiến vào bên trong rồi.

Hiện tại vừa vặn có người tới, vừa vặn để hắn đi trước dò đường.

Ngô Hoa Dũng vừa sợ vừa giận nhìn bóng người giữa không trung, hắn không ngờ Đường Hùng của Liệt Diễm tông lại là người như vậy.

Trước kia, hắn cũng nghe những sư tỷ sư muội khác trong tông thảo luận về Đường Hùng này, nói tính cách của hắn ôn hòa, đối xử mọi người thân mật, thành tín thành nghĩa, lấy giúp người làm niềm vui, tâm địa lương thiện, phong thái quân tử. . . Nếu như các nàng có thể làm đạo lữ của hắn thì tốt biết bao.

Không ngờ, tất cả những chuyện hắn nghe được đều là giả.

Quả nhiên lời đồn không thể dễ tin, bảo sao hay vậy thật là đáng sợ, vậy mà có thể thay đổi nhận biết của hắn.

- Nhanh lên đi, còn đứng ngây đó làm gì?

Đường Hùng thấy nam tử áo đen phát khởi ngốc, một đạo kiếm khí trong suốt bắn về hướng cánh tay phải của nam tử áo đen.

- Xùy!

- A!

Ngô Hoa Dũng kêu thảm một tiếng, cánh tay phải của hắn bị đánh xuyên, máu tươi từ trên cánh tay rơi từng giọt trên mặt đất.

- Ngươi. . .

- Còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau cho ta đi vào.

Trên người Đường Hùng bộc phát ra một luồng sát ý kinh khủng, bao phủ về hướng nam tử áo đen.