Chương 120: Phát Tài

Một chỗ trong rừng, ba người thi triển thân pháp mau chóng chạy về hướng truyền thừa.

- Nhanh, không lâu nữa chúng ta sẽ đến rồi, tất cả mọi người thêm chút sức.

Đột nhiên, một làn sương mù không có dấu hiệu nào xuất hiện, bao phủ trọn cánh rừng lại.

- Xảy ra chuyện gì vậy, sao đột nhiên lại có sương mù dày như vậy?

Bước chân ba người lập tức dừng lại, bọn họ chỉ có thể nhìn rõ khoảng cách hơn hai thước quanh người, những nơi khác đều là một mảnh sương trắng.

Ba người cũng thử thả tinh thần lực bên ngoài ra, nhưng cũng chỉ có thể cảm thấy sự vật trong ba mét xung quanh, xa hơn thì không cảm giác được gì.

- Đây là trận pháp!

Một người hô.

- Sư đệ, sư muội, hai người các ngươi cẩn thận một chút, cẩn thận bị người khác đánh lén.

Một âm thanh nhắc nhở vang lên.

- Sư huynh, có phải đệ tử của Vô Cực tông bố trí trận pháp, bọn họ muốn độc chiếm truyền thừa bảo địa hay không?

Một giọng nữ vang lên.

- Ừm, hẳn là đệ tử của Vô Cực tông làm, hai người các ngươi tới đây, ba người chúng ta không được tách ra, miễn cho bị đệ tử của Vô Cực tông đánh lén.

- Vâng, sư huynh.

. . .

Một phương hướng khác.

- Ngũ sư huynh, ngươi có nắm chắc phá vỡ trận pháp này không?

Một thiếu nữ lên tiếng hỏi.

- Đúng vậy, Ngũ sư huynh, ngươi có nắm chắc không?

Một thiếu niên khác cũng nói theo.

Còn có một nữ đệ dáng người đầy đặn tử cũng không nói lời nào, nàng chỉ canh giữ ở xung quanh ngũ sư huynh, cảnh giác nhìn xung quanh.

- Cái này, sư muội sư đệ, cho sư huynh ta một chút thời gian.

Ngũ sư huynh trong miệng nói như vậy.

Nhưng nhìn bộ dáng đầu đầy mồ hôi của hắn thì có lẽ là không thể rồi.

Bọn họ vốn đang tiến về hướng truyền thừa, mắt thấy đã sắp đến thì một trận pháp lại đột ngột xuất hiện, vây bốn người bọn họ ở trong đó.

Bọn họ thử mấy loại biện pháp nhưng vẫn không có cách nào ra khỏi được.

Trong mấy người chỉ có hắn biết một chút trận pháp, cho nên ba người khác đều đặt hi vọng rơi lên trên người hắn.

Nếu như là bình thường, được hai mỹ nữ nhìn như thế thì hắn khẳng định sẽ rất cao hứng, nhưng với tình huống bây giờ, hắn thật sự không cao hứng nổi.

. . .

- Các ngươi là ai?

Một hàng ba người cảnh giác nhìn bốn người đối diện.

- Chúng ta là đệ tử của Thiên Âm tông, chư vị là?

Trong bốn người, một người đi lên trước nói.

- Chúng ta là đệ tử của Phong Lôi cốc, các ngươi biết có chuyện gì không?

- Chúng ta hẳn là bị đệ tử của Vô Cực tông dùng trận pháp khốn trụ.

trên mặt của đệ tử Thiên Âm tông nở một nụ cười khổ.

- Đệ tử của Vô Cực tông? Vì sao bọn họ phải làm như vậy?

Đệ tử của Phong Lôi cốc nghi ngờ hỏi.

- Ngươi không biết sao?

Đệ tử của Thiên Âm tông kinh ngạc nhìn ba người Phong Lôi cốc.

- Ta phải biết cái gì, ta và sư đệ chỉ đi ngang qua nơi đây, sau đó thì bị nhốt vào đây.

- . . .

- Đệ tử của Vô Cực tông phát hiện một chỗ truyền thừa bảo địa, bọn họ muốn độc chiếm truyền thừa bảo địa cho nên bố trí trận pháp ở xung quanh, khốn trụ chúng ta.

Đệ tử của Thiên Âm tông êm tai nói.

- Hiện tại chúng ta cần phải liên hợp lại, không thể bị đệ tử của Vô Cực tông quấy phá như vậy.

- Được.

- . . .

. . .

Sau hai mươi phút, hai người Phương Húc và Ngô Hoành chạy về.

- Đã xử lý tốt, xung quanh không còn ai khác.

- Ừm.

Vương Đằng nhẹ gật đầu, nói:

- Cũng dẫn những người này của Vô Cực tông đi.

- Vâng.

Chỉ thấy mười đệ tử của Vô Cực tông té xỉu trên mặt đất, y phục của bọn hắn có chút lộn xộn, túi trữ vật trên người, giới chỉ trên tay, hay là các loại vật phẩm đều sớm đã biến mất không thấy gì nữa.

Tóm lại một câu, đó chính là quá sạch sẽ!

Hai người liếc nhau, hiểu rõ ý tứ trong mắt lẫn nhau.

- Quả nhiên, hai người chúng ta còn quá trẻ, vẫn chưa học được tinh túy chân chính, có nên đợi chút nữa thừa dịp đưa người đi qua, tiến vào trận pháp vơ vét một phen hay không?

Hai người Phương Húc và Ngô Hoành bận bịu làm việc, Vương Đằng ở bên cạnh cũng không có nhàn rỗi.

Hắn đang bố trí trận pháp bên ngoài bốn cửa vào.

Hắn đã từ trong miệng đệ tử Vô Cực tông biết được tình huống bên trong.

Ở bên trong chỉ là ý thức thể tiến vào trong tiến hành khiêu chiến, căn bản không gặp được những người khác.

Chuyện này cũng càng thêm kiên định ý nghĩ không đi vào của Vương Đằng.

Tuy hắn có tự tin đối với thực lực của mình, nhưng khó đảm bảo Đường Hùng kia có thể thông qua thí luyện sớm hơn hắn hay không.

Đến lúc đó, hắn khống chế Trấn Ma Tháp, vừa phát hiện bên trong còn có Vương Đằng - loại tồn tại không phải thường quy, vây hắn ở trong Trấn Ma Tháp, vậy thì xong đời rồi.

Vì để phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn chờ ở bên ngoài thì tốt hơn.

Còn về việc bố trí trận pháp xung quanh cửa vào, đều chỉ là vì phòng ngừa vạn nhất.

Giả dụ Đường Hùng không thể luyện hóa Trấn Ma Tháp, mà lại đi ra từ lối vào, như vậy trận pháp ở cửa vào sẽ phát huy tác dụng, nó có thể ngăn cản Đường Hùng lại lần nữa tiến vào Tháp Thí Luyện.

Đây gọi là chuẩn bị trước để trừ tai họa!

Một bên khác.

- Phanh phanh phanh. . .

Liên tiếp âm thanh té xuống đất vang lên.

- Đại ca, giống như lại có người đi vào rồi.

- Đại ca là những người kia của Vô Cực tông.

Vương Thị Ngũ Kiệt và đệ tử của mấy tông phái khác, trước tiên đã nhìn thấy mười mấy bóng người hôn mê nằm trên mặt đất.

Ngay sau đó, bọn họ lại nhìn thấy hai người áo đen tiến vào.

Vương Thị Ngũ Kiệt cùng với người khác vừa nhìn thấy hai người áo đen đó thì nhất thời cùng nhau lui ra sau mấy bước.

- Chư vị, hai huynh đệ chúng ta ngày thường vẫn luôn rất nghèo, hôm nay muốn mượn chư vị một chút tư nguyên, không biết ý chư vị như thế nào?

Một người áo đen trong đó mở miệng nói.

- Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi đây là đang cướp bóc, trên người chúng ta nào có cái gì. . .

- Tam đệ, im miệng!

- Đúng vậy, tam ca, ngươi thì chớ nói chuyện.

- Chư vị cần phải hiểu rõ lại nói tiếp.

Âm thanh lạnh lùng từ trong miệng một người áo đen khác truyền ra.

Hắn còn cố ý đi tới bên cạnh đệ tử của Vô Cực tông, ý tứ không cần nói cũng biết.

Mấy người Vương Đại Tráng nhìn mặt đất một chút, mười đệ tử của Vô Cực tông té xỉu trên mặt đất kia, quần áo có chút xốc xếch, bên hông trống rỗng.

- Hai vị hảo hán, chuyện này là chuyện nên làm, vừa vặn trên người của ta còn có một số tư nguyên dư thừa, vừa vặn cho hai vị.

Vương Đại Tráng lấy túi trữ vật bên hông xuống, đưa cho một người áo đen trong đó.

- Ừm, không tệ, mấy người các ngươi thì sao?

- Còn thất thần làm gì, còn không mau giao tư nguyên dư thừa trên người cho hai vị hảo hán đi.

Vương Đại Tráng quát mấy đệ đệ của mình.

- Chúng ta lập tức cho.

Cuối cùng những người này đều nộp ra túi trữ vật trên người, trong đó có hai người không chỉ có một túi trữ vật.

Nhìn thấy hai tên người áo đen đều đã đi ra ngoài, mọi người cùng nhau thở dài một hơi.

- Đại ca, lần này Vương Thị Ngũ Kiệt chúng ta triệt để lật xe.

Vương Tam Tráng phàn nàn nói.

- Dù sao cũng tốt hơn những người kia của Vô Cực tông.

Vương Đại Tráng chép miệng nói.

Đương nhiên, thật ra trong lòng của hắn lại đang thở dài một hơi, dù sao trên người hắn còn có giấu một không gian giới chỉ, một số quan trọng tư nguyên đều ở đó.

Nếu như vừa rồi bọn họ phản kháng, nói không chừng không gian giới chỉ kia trên người hắn cũng sẽ bị lấy đi.

Đồng thời, Vương Đại Tráng đã quyết định rồi, sau khi trở về nhất định phải quản giáo lão tam thật tốt, tính cách này thật sự là quá không ra gì.

- Đại ca, ngươi nói hai người áo đen này là ai? Bọn họ đến đây để làm gì?

Vương Tứ Tráng mở miệng hỏi.

- Chỉ sợ là vì truyền thừa bảo địa, có lẽ đây căn bản là một cái bẫy.

- Vậy chúng ta nhanh truyền tin cho những sư huynh đệ khác đi?

- Không truyền tin được, ta đã thử rồi.

. . .