Chương 12: Đệ Tử Thiên Phú Cấp SSS

- Đinh! Kiểm tra thấy phía trước có một tên đệ tử cấp SSS.

Bỗng nhiên, Vương Đằng đang đi về hướng quảng trường thành Du Lâm thì trong đầu truyền đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống, đồng thời xuất hiện vị trí một điểm đỏ.

Mẹ nó. . . Đây là ông trời cũng không nhịn được nữa sao, rốt cục để cho ta tìm được một đồ đệ thích hợp.

Vương Đằng vội vàng sử dụng thân pháp tiến về vị trí trong đầu, chỉ chốc lát sau, hắn đã đi tới quảng trường thành Du Lâm.

Lúc này, trên quảng trường người đã có không ít, tuy bởi vì thời gian vội vàng nên vẫn còn có một số thôn trấn chưa đạt được tin tức, nhưng bốn phương tám hướng đã có một số người đang lục tục chạy đến, cũng là vì có thể bái nhập Thiên Thánh tông.

Dù sao, Thiên Thánh tông trong mấy thành trì xung quanh nơi này cũng được cho là đại tông môn số một số hai, tư nguyên, cao thủ trong đó đáng để những người bình thường này truy phủng.

Liễu chấp sự đang mang theo năm đệ tử ngoại môn khảo nghiệm cho một đám thiếu niên thiếu nữ.

- Màu trắng, không hợp cách.

- Màu cam, không hợp cách.

- Người kế tiếp.

. . .

Ánh mắt Vương Đằng lập tức thì nhìn về phía một thiếu niên với vẻ mặt tái nhợt trong đội ngũ.

- Đây là. . . ?

Ánh mắt Vương Đằng khẽ nhúc nhích, làm một cao thủ Long Nguyên cảnh, hắn liếc mắt một cái đã nhìn ra, kinh mạch của đối phương đã bị người khác đánh gãy, đan điền cũng bị người khác phá huỷ đi, muốn lại tu luyện từ đầu trước hết cần phải sử dụng Tục Mạch Đan trị liệu tốt kinh mạch, nhưng sau đó cũng chỉ có thể tu luyện một số công pháp luyện nhục thể, cần hao phí rất nhiều tư nguyên.

Chuyện này cũng tương đương thành tựu sau này rất có hạn, có lẽ cũng chỉ mạnh hơn người bình thường một chhuts

Nhưng!

Trên trán của hắn lại có một chữ "SSS" thật to.

Vương Đằng cảm thấy buồng tim của mình đang run rẩy, khí huyết đang sôi trào.

Đây là hệ thống đang chơi mình à, một tên phế nhân như thế, cho dù thiên phú có tốt nhưng không thể tu luyện thì có ích lợi gì.

Lại nói, hắn cũng không có đan dược giống như Tục Mạch Đan.

- Hệ thống, ngươi xác định người này phù hợp làm đồ đệ của ta, hắn giống như đã phế đi, không thể tu luyện mà?

- Mời kí chủ yên tâm, thiếu niên này tuyệt đối phù hợp tiêu chuẩn thu đồ đệ.

- . . .

- Hệ thống, ta muốn xem tư liệu về thiếu niên này một chút.

- Tư liệu đã sinh ra, mời kí chủ tự xem xét.

Tính danh: Ngô Hoành

Tu vi: Không (Trước kia là Ngưng Nguyên tầng một)

Công pháp: Liệt Diễm Quyết (Huyền giai thượng phẩm)

Võ kỹ: Liệt Diễm Chưởng, Liệt Hỏa Đao Pháp, Bôn Lôi Bộ, Bôn Lôi Quyền

Chú thích: Ngô Hoành, ban đầu đệ tử nội môn của Liệt Diễm tông, bái trưởng lão nội môn Phương Đại Vệ làm sư phụ, thiên tư thông tuệ, tư chất phi phàm, tuổi còn trẻ mà đã bước vào Ngưng Nguyên cảnh, rất được đồng môn sư tỷ muội trong tông môn yêu thích.

Vương Đằng có chút không hiểu, theo lý mà nói, tiểu tử này thiên phú cao như vậy, bối cảnh cũng thâm hậu, sao lại rơi vào kết cục bi thảm như vậy.

Trừ phi, hắn đắc tội khí vận chi tử.

Nghĩ đến đây, trái tim Vương Đằng lại hung hăng co lại.

Sao mình lại xui xẻo như vậy chứ, đồ đệ thứ nhất gián tiếp có thù với khí vận chi tử, có mình trông giữ chắc là sẽ không xảy ra chuyện lớn gì đó, nhưng đồ đệ thứ hai tương lai này đã triệt để chơi lên với khí vận chi tử?

Nếu như hắn thật nhận lấy đệ tử này, vậy chẳng phải sau này hắn cũng sẽ không chết không thôi với khí vận chi tử kia sao?

- Hệ thống, có tư liệu chi tiết hay không, ta muốn biết tại sao hắn lại biến thành như vậy?

Vương Đằng cảm thấy mình cần phải biết nguyên nhân chi tiết, nếu như không cẩn thận mắc lừa sẽ không tốt.

Trong đầu Vương Đằng lần nữa truyền đến một loạt tin tức.

Thì ra nguyên nhân Ngô Hoành biến thành như vậy đều là bởi vì một tiểu sư muội đồng môn.

Thì ra vào một năm trước, Liệt Diễm tông thu nhận một nhóm đệ tử, người an bài đám đệ tử này trùng hợp lại là thiếu niên này, trong đó có một cặp thiếu niên thiếu nữ đồng thời bái nhập Liệt Diễm tông, hai người là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư.

Tư chất của thiếu niên này ở trong thôn của bọn họ xem như là đỉnh phong, nhưng sau khi đi vào Liệt Diễm môn mới phát hiện tư chất của hắn lại rất kém cỏi, mà thiếu nữ thanh mai trúc mã với hắn sau ki thấy được Liệt Diễm tông phồn hoa, lại thêm dung mạo của nàng rất xinh đẹp, rất nhanh đã dính vào Ngô Hoành.

Lại thêm Ngô Hoành thân là đệ tử thiên tài của Liệt Diễm tông, xưa nay bên cạnh hắn không khuyết thiếu chó săn, những người khác vì làm hắn vui lòng, khắp nơi nhằm vào thiếu niên kia, mà sau khi thiếu niên kia biết, từ đó đã ghi hận Ngô Hoành.

Mấy tháng trước, không biết thiếu niên kia đạt được cơ duyên lớn gì mà tu vi tiến bộ thần tốc, sau đó được lão tổ trong tông thu làm đệ tử thân truyền, trong một lần thí luyện bên đã đánh bại Ngô Hoành, đồng thời phế hết hắn, cuối cùng Ngô Hoành bị trục xuất khỏi Liệt Diễm tông, đồng thời không được bước chân vào Thiên Lĩnh quận nửa bước.

- Tê ~, cốt truyện này thật sự là phù hợp với đại phản phái nha, nếu như mình thu hắn, vậy tuyệt đối sẽ là địch với khí vận chi tử kia.

Vương Đằng hít sâu một hơi.

Tuy những chuyện này cũng không trách Ngô Hoành được, nhưng ai bảo khí vận chi tử đều có thể chất trào phúng chứ, các loại chó săn phản phái nhìn thấy thấy khí vận chi tử đều sẽ đi khi dễ một chút, trêu chọc một đại địch sinh tử cho phản phái, trở thành bảo bảo cung cấp kinh nghiệm cho khí vận chi tử.

- Xin kí chủ đừng sợ, bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, khí vận chi tử cũng không phải vô địch, khí vận của kí chủ lại không kém, huống chi đệ tử thích hợp rất khó kiếm được, thiên phú càng cao thì sẽ nhận được được khen thưởng càng tốt.

- Ngươi đang ép ta thành phản phái đó à!

Tuy trong lòng Vương Đằng rất giận dữ, nhưng hệ thống lại nói rất đúng, đệ tử thích hợp thực sự quá hiếm có, hệ thống này xem ra cũng không phải là hệ thống đứng đắn, hắn muốn nhanh chóng tăng cao tu vi thì nhất định phải thu đồ đệ.

Cùng lắm thì đến lúc đó hắn mang theo đồ đệ tìm một chỗ không người trốn đi tu luyện, dù sao thì hắn cũng không thiếu tư nguyên, chờ sau khi tu luyện đến Thần cảnh lại xuống núi cũng không muộn.

Nghĩ đến đây, Vương Đằng từ trong đám người đi ra, đi về phía bọn người Liễu chấp sự.

- Ngươi là một người kinh mạch đứt đoạn, còn muốn bái nhập Thiên Thánh tông của ta.

Liễu chấp sự nhìn lên Ngô Hoành trước mặt, cau mày nói ra.

- Đại nhân, ta kinh mạch của ta đứt đoạn, nhưng tư chất của ta rất không tệ, nghe nói Thiên Thánh tông có Tục Mạch Đan có thể nối lại kinh mạch, cho nên ta tới để gia nhập Thiên Thánh tông, còn mời đại nhân cho ta một cơ hội.

- Đúng là Thiên Thánh tông ta có Tục Mạch Đan, nhưng sao lại có thể tùy tiện cho một đệ tử mới như người phục dụng, ngươi đi đi, đừng lãng phí thời gian của ta.

Liễu chấp sự cực kỳ bất đắc dĩ, chỉ một thiếu niên với kinh mạch đứt đoạn như vậy, sao Thiên Thánh tông lại cho hắn phục dụng Tục Mạch Đan trân quý được chứ.

- Đại nhân, tư chất của ta rất không tệ, chỉ cần có thể chữa trị tốt kinh mạch thì nhất định sẽ không để cho tông môn thất vọng.

Ngô Hoành này lại cũng có chút bất đắc dĩ, đã lâu như vậy, hắn chỉ muốn bái nhập một môn phái có Tục Mạch Đan, nhưng ông trời lại giống như không cho hắn cơ hội, người thu nhận đệ tử thấy kinh mạch của hắn đứt đoạn còn không cho hắn cơ hội khảo nghiệm.

Hắn chỉ muốn một cơ hội để tu luyện, tuy đan điền của hắn bị hủy, cho dù nối lại kinh mạch cũng chỉ có thể tu luyện công pháp nhục thể, nhưng chỉ cần có một tia cơ hội, hắn cũng sẽ không buông tha tu luyện.

Tuy tu luyện nhục thể nhất mạch rất khó, nhưng cũng không phải là không có cường giả tu luyện đến cảnh giới Đại Đế trở lên.

Một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ. . .

- Ngươi đi nhanh lên đi, Tục Mạch Đan trân quý như vậysẽ không cho loại đệ tử mới như ngươi phục dụng, nếu ngươi còn quấy rối, ta sẽ sai người ném ngươi ra ngoài.

Ngô Hoành nắm chặt nắm đấm, nhưng hắn lại không thể làm gì, những chuyện hắn trải qua trong khoảng thời gian này cũng để cho hắn hiểu rõ, hắn đã không còn là đệ tử thiên tài cao cao tại thượng trước kia nữa.

Nếu là lúc trước, cho dù là đan dược giống như Tục Mạch Đan này, hắn cũng không phải là không thể lấy được, nhưng bây giờ. . .

Đúng lúc này, một âm thanh trầm ổn nhẹ nhàng vang lên trong tai hắn.