Chương 14: Đánh Chết Cũng Không Đi Ra

- Đây là mười viên Tục Mạch Đan, ngươi khôi phục kinh mạch trước, chờ trở lại Thiên Thánh tông ta sẽ truyền thụ công pháp cho ngươi.

Vương Đằng lấy ra một bình sứ nhỏ, đưa cho Ngô Hoành.

- Cảm ơn sư tôn.

Ngô Hoành nhận lấy bình sứ nhỏ, kích động đến mức thân thể có chút run rẩy.

- Rốt cục hắn đã có hi vọng tu luyện, dù chỉ là có thể tu luyện công pháp nhục thể.

- Tốt, ngươi đi ra ngoài trước đi.

Vương Đằng phất phất tay đối với nhị đồ đệ trước mắt.

- Vâng, cảm ơn ân tái tạo của sư tôn.

. . .

Sáng sớm hôm sau, bọn người Vương Đằng mang theo đệ tử mới thu nhận cưỡi ngựa chạy về phương hướng Thiên Thánh tông.

- Liễu chấp sự, ngươi tận lực dẫn chúng ta đi những nơi an toàn, đường vòng một chút cũng không sao, tận lực lấy an toàn làm chủ.

Vương Đằng nói với Liễu chấp sự đang dẫn đường phía trước.

Dã ngoại thế giới này cũng không an toàn, có Yêu thú thậm chí cường đạo ẩn hiện, người bình thường rất khó xuất hành một mình an toàn, trừ phi có võ giả bảo vệ.

- Vâng, Vương trưởng lão, thật ra lấy thực lực Thông Thiên của Vương trưởng lão ngươi thì những Yêu thú và tiểu tặc kia căn bản cũng không dám tới gần chúng ta.

Liễu chấp sự nịnh nọt nói.

Sáng nay hắn vừa nhìn thấy Ngô Hoành, đã biết kinh mạch của hắn được chữa khỏi, cái này còn phải nghĩ sao, khẳng định là Vương trưởng lão cho Tục Mạch Đan để trị liệu tốt.

Đã sớm nghe nói Vương trưởng lão của núi Vô Danh là một Luyện Đan Sư, nhưng hắn nào biết trình độ luyện đan của Vương trưởng lão lại cao thâm như vậy, ngay cả Hoàng giai thượng phẩm Tục Mạch Đan cũng có thể luyện chế ra, nếu như hắn lưu lại ấn tượng tốt trước mặt vị Vương trưởng lão này, vậy chẳng phải sau này sẽ...

- Ừm, nhưng mà vẫn phải tận lực lấy an toàn làm chủ.

Vương Đằng thật sự không dám khinh thường, ai biết nửa đường có thể đột nhiên thì xuất hiện cao thủ cản đường cướp bóc, cao thủ ma đạo nổi điên, hoặc là Yêu thú đi ra đánh lén hay không, trước khi chưa tiến vào Thiên Thánh tông thì tất cả đều là nhân tố không ổn định.

- Vâng, Vương trưởng lão một lòng chiếu cố đệ tử, thật sự là tấm gương của chúng ta.

Một đám đệ tử sau lưng nghe được lời của Liễu chấp sự thì nguyên một đám cũng sinh ra cảm kích.

Thiên Thánh tông không hổ là môn phái chính đạo, nhìn vị Vương trưởng lão này xem, chỉ vậy thôi đã biết Thiên Thánh tông đoàn kết hữu ái đến cỡ nào.

Trải qua hơn một ngày cẩn thận đi đường, mấy người Vương Đằng rốt cục cũng về tới Thiên Thánh tông, dọc theo con đường này ngược lại không xảy ra chuyện đặc biệt gì.

- Tốt, Liễu chấp sự, ngươi an bài nghi thức nhập tông cho những đệ tử này, ta đi hồi báo với tông chủ một chút.

- Vâng, Vương trưởng lão.

- Ngô Hoành, ngươi chờ ở đây một chút, chờ ta trở lại sẽ mang ngươi về núi Vô Danh.

- Vâng, sư tôn.

Ngô Hoành một đường đi nhanh, chạy về ngọn núi của tông chủ, dọc theo con đường này, hắn cũng phát hiện bầu không khí Thiên Thánh tông có chút khẩn trương, có điều hắn cũng không quá để ý.

Dù sao thì hắn cũng không phát hiện kẻ địch bên ngoài Thiên Thánh tông, hắn trở về trễ như vậy, có lẽ đã sớm đánh xong, còn về hai môn phái triệt để khai chiến là chuyện không thể nào, ngay cả mấy năm trước chết một trưởng lão cũng không khai chiến, huống chi là bây giờ.

Lại nói, cho dù thật khai chiến thì hắn cũng có nắm chắc mang theo hai người đệ tử chạy trốn.

- Tông chủ, ta đã trở về rồi.

- Hả? Vương trưởng lão, sao ngươi lại trở về nhanh như vậy, không phải Lưu trưởng lão nói ngươi mang theo người đi thành trì khác thu nhận đệ tử sao?

Tông chủ của Thiên Thánh tông có chút nghi ngờ hỏi.

- Tông chủ, vốn ta đã chuẩn bị mang theo những người khác đi thu nhận đệ tử, nhưng ta vừa nghĩ đến tông phái xảy ra chuyện lớn như vậy, ta thân là trưởng lão Thiên Thánh tông nhất định phải trở về, nếu không ta khó mà yên lòng.

- Xảy ra chuyện lớn gì?

- Không phải chúng ta mới thu nhận một đệ tử thiên phú màu tím ở thành Du Dương à, trưởng lão Lưu Thành dẫn người trở về trước, Kim Đỉnh môn kia chắc chắn cũng sẽ nhận được tin tức, nếu như bọn hắn dốc hết lực lượng toàn tông đến tấn công Thiên Thánh tông thì sẽ không tốt, cho nên ta mới sớm trở về, dốc thêm một phần lực.

Vẻ mặt Vương Đằng thành thật nói ra, nhìn biểu tình kia giống như nguyện ý bỏ hết tất cả vì tông môn.

Tông chủ của Thiên Thánh tông nhíu lông mày: Cái này nha, quả nhiên không hổ là Thiên Thánh tông đệ nhất lười, thật vất vả mượn cớ để hắn ra ngoài được thêm kiến thức, kết quả mới mấy ngày đã đặc biệt trở về.

Mà lấy tu vi Chân Nguyên sơ kỳ của ngươi, nếu thật sự xảy ra đại chiến thì có trở về cũng vô dụng thôi.

- Khục, Vương trưởng lão, tông phái không có chuyện gì, cũng không biết nhiệm vụ thu nhận đệ tử của ngươi lần này đã làm đến đâu rồi?

- Bởi vì ta lo lắng cho an nguy của tông môn nên lần này ta chỉ tuyển nhận mười vị đệ tử thì lập tức trở lại.

Vương Đằng thấy tông chủ muốn mở miệng, vội vàng hỏi:

- Đúng rồi, tông chủ, không biết trưởng lão Lưu Thành có mang vị đệ tử thiên phú dị bẩm kia trở về an toàn hay không?

- Trưởng lão Lưu Thành đã mang được vị đệ tử kia về, nhưng mà, Lưu trưởng lão cũng chịu một chút thương tổn.

- Cái gì? Lưu trưởng lão còn bị thương nữa à, vậy ta phải đi gặp hắn mới được.

Vương Đằng thật sự có chút giật mình, không ngờ Lưu Thành lại thụ thương, may mà hắn không trở về cùng hắn, nếu không hắn không cẩn thận cũng phải bị thương, thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng.

- Chờ một chút, Vương trưởng lão, lần này ngươi còn chưa hoàn thành nhiệm vụ thu nhận đệ tử, trưởng lão Lưu Thành lại thụ thương, ngươi xem có phải ngươi nên tiếp tục đi thực hiện tiếp nhiệm vụ thu nhận đệ tử hay không?

Tông chủ của Thiên Thánh tông thấy Vương Đằng muốn đi, vội vàng kêu hắn lại.

- Tông chủ, trưởng lão Lưu Thành thụ thương, ta tâm lý bất ổn, ta nhất định phải đi thăm hỏi hắn một chút, lại nói ta vừa mới thu một đệ tử kinh mạch đứt đoạn, ta phải đi an bài hắn thật kỹ một chút, thật sự là không có thời gian đi thu nhận đệ tử, hay là ngươi để các trưởng lão khác dẫn đội đi, hoặc là trực tiếp giống thường ngày để chấp sự dẫn đội?

Vương Đằng đã quyết định, tạm thời không ra khỏi Thiên Thánh tông, nhìn xem Kim Đỉnh môn của người ta đều biết tin tức, nếu như hắn dẫn đội ra ngoài thu nhận đệ tử, gặp phải người của Kim Đỉnh môn thì sao?

Tuy lấy thực lực của hắn bây giờ, trưởng lão Kim Đỉnh môn có thể đánh được hắn cũng không nhiều, nhưng vạn nhất gặp kẻ hung hãn, trực tiếp tự bạo hay gì đó, vậy thì không phải hắn sẽ bị trọng thương, thậm chí trực tiếp bị nổ chết à!

- Vương trưởng lão, đây chính là nhiệm vụ ngươi nhận, nhiệm vụ này còn chưa hoàn thành, ngươi. . .

- Tông chủ, ta thật sự là không có tâm tình và thời gian đi thu nhận đệ tử.

Vương Đằng không đợi tông chủ nói hết lờiđã trực tiếp mở miệng cự tuyệt.

Dù sao thì ngươi cũng không thể đánh ta, ta sợ cái gì, cùng lắm thì cũng là phạt chút tài nguyên tu luyện mà thôi.

Nhưng Vương Đằng hắn giống người thiếu tài nguyên tu luyện sao?

- Được thôi.

Thấy thần sắc kiên định của Vương Đằng, tông chủ của Thiên Thánh tông cũng từ bỏ ý nghĩ thuyết phục.

Nếu trưởng lão Vương Đằng không muốn ra khỏi Thiên Thánh tông, vậy thì không cho hắn đi ra, sau này làm trưởng lão nội vụ trong tông cũng được, chỉ là đáng tiếc thiên phú của hắn.

Võ giả muốn nhanh tiến cảnh đột phá thì phải đi ra ngoài lịch luyện nhiều hơn.

Vương Đằng đi ra khỏi núi của tông chủ thì cả người nhẹ nhõm.

- Tiểu tử, còn muốn để cho ta ra khỏi tông, không có cửa đâu, bên ngoài tông phái nào có an toàn.

- Sư tôn, ngài trở về rồi.

- Ừm, đi thôi, ta dẫn ngươi đi đăng ký, sau đó đi xem Lưu sư thúc của ngươi một chút.

- Vâng.

Vương Đằng mang theo Ngô Hoành đăng ký xong, sau đó mang theo hắn đi tới ngọn núi của Lưu Thành.