Chương 15: Cái Này Nhị Đồ Đệ Ngộ Tính Rất Cao

- Lưu Thành, sao ngươi biến thành như vậy rồi?

Vương Đằng nhìn bóng người mập mạp trước mắt một vòng, lấy làm kinh hãi, tuy rằng Lưu Thành vốn không cao lắm, nhưng bây giờ xem xét thì đơn giản chính là thê thảm không nỡ nhìn.

- Vương Đằng, lần này ta thật sự quá thảm rồi, ngươi kém chút nữa là không gặp được ta rồi đấy, nếu không phải tông chủ đuổi tới kịp thời thì có lẽ ta đã bị lão gia hỏa Vương Tam Đức kia đánh chết rồi.

Khóe miệng Lưu Thành co giật một cái, có lẽ là rất đau.

- Nếu không phải ta thông minh đã sớm truyền tin cho tông chủ thì sợ rằng sẽ bị đám mãng phu Kim Đỉnh môn kia cho đánh chết tươi. . .

Nhìn lấy Lưu Thành thao thao bất tuyệt, Vương Đằng cũng yên tâm, tuy nhìn Lưu Thành thảm không chịu nổi, nhưng nhìn cách nói chuyện này hẳn là không có chuyện gì lớn, cao lắm chỉ bị một số vết thương ngoài da mà thôi.

- Đúng rồi, Vương Đằng, sao ngươi lại trở về nhanh như vậy, đúng ra bây giờ các ngươi phải còn đang thu nhận đệ tử ở bên ngoài chứ?

Bỗng nhiên, Lưu Thành giống như nhớ ra cái gì đó, nhìn Vương Đằng hỏi.

- Ta vốn đang đi thu nhận đệ tử, nhưng sau đó nghĩ nghĩ, có chút không yên lòng các ngươi, cho nên mới sớm trở về, nào biết được ngươi lại bị thương.

- Ai, sớm biết như vậy thì để ngươi và ta đồng thời trở về, nếu không thì bằng vào thực lực của hai người chúng ta chắc chắn có thể ngăn cản được lão thất phu Vương Tam Đức kia, kiên trì đến lúc tông chủ tới cứu chúng ta, ta cũng sẽ không bị thương.

Lưu Thành có chút thương cảm nói ra.

Lần này hắn bị thương nặng như vậy, tuy tông chủ hứa hẹn cho hắn rất nhiều tư nguyên, nhưng hắn lại phải tĩnh dương hơn một tháng, như vậy sẽ không đi Âm Dương Hợp Hoan Tông được sát vách.

Suy nghĩ việc này một chút, trong lòng của hắn cũng thật đau xót, chỉ có thể chờ đợi sau khi thương thế tốt lên thì mới đi tiêu sái.

- Vậy Lưu Thành à, ngươi dưỡng thương thật tốt, sắp tới ta muốn bế quan một đoạn thời gian, có thể không có thời gian tới thăm ngươi.

Vương Đằng cảm thấy tốt nhất là không nên làm bằng hữu với Lưu Thành này thì hơn, nghe một chút những lời vừa rồi còn là tiếng người sao?

Tuy bình thường hắn rất ít ra khỏi tông môn, nhưng tông môn thù địch cũng có không ít nhân vật có tu vi lợi hại, hình dạng và tuyệt kỹ thành danh, hắn đều đã tìm hiểu rõ ràng, một khi khai chiến vậy thì hắn cũng chỉ có chạy trốn.

Dù sao Vương Tam Đức cũng là võ giả Huyền Nguyên cảnh, bình thường Vương Đằng triển lộ tu vi cũng chỉ là Chân Nguyên cảnh sơ kỳ, bằng hai người bọn họ mà cũng muốn ngăn cản Vương Tam Đức thật sưj có chút quá sức, khả năng cao nhất sẽ bị đánh thành đầu heo.

- Ai, tốt, ta cũng chuẩn bị bế quan dưỡng thương thật tốt, ta cũng không mặt mũi ra ngoài gặp người với bộ dáng này.

- Ừm, vậy thì ta đi trước.

Vương Đằng mang theo Ngô Hoành rời khỏi ngọn núi của Lưu Thành, trở về ngọn núi Vô Danh của mình.

. . .

- Sư tôn, sao ngươi trở về sớm như vậy.

- Ừm, lần này xảy ra một chút chuyện nhỏ, cho nên ta mới trở về sớm một chút, đúng rồi, đây là đồ đệ vi sư vừa mới thu, cũng là sư đệ của ngươi.

Vương Đằng nói với Phương Húc trước mặt.

- Sư đệ ngươi tốt, ta tên là Phương Húc.

- Ngô Hoành gặp qua đại sư huynh.

Ngô Hoành đứng sau lưng Vương Đằng tiến lên mấy bước, cung kính hành lễ đối với Phương Húc.

- Khụ khụ, không cần khách khí như vậy, thật ra ta cũng chỉ nhập môn sớm hơn ngươi một tháng mà thôi.

- Tốt, Phương Húc, ngươi giảng giải một số quy củ của Thiên Thánh tông và núi Vô Danh của chúng ta cho sư đệ ngươi một chút đi.

- Vâng!

Phương Húc trả lời một tiếng, sau đó bắt đầu giảng giải cho Ngô Hoành.

- . . .

- Tuyệt đối không nên trêu chọc chuyện không phải, không nên tỷ thí với bất cứ ai, không nên tùy tiện kết giao bằng hữu, không được đi ra ngoài làm nhiệm vụ tông phái làm gì, càng quan trọng hơn là không được gây thù hằn, tốt nhất đừng bước ra khỏi phạm vi núi Vô Danh, một mực tu luyện trong núi Vô Danh cho thật tốt.

- Nếu ra ngoài gặp phải chuyện bất bình thì chớ xen vào việc của người khác, nhớ phải đi vòng qua, dù có người cầu cứu thì ngươi cũng không cần để ý.

- Lỡ mà ngươi có động thủ với người khác, nếu có thể âm sau lưng người thì không cần lỗ mãng đơn đấu, có thể quần ẩu thì tận lực quần ẩu, không nên nói nhảm quá nhiều với kẻ địch, có thể nhất kích tất sát thì nhất kích tất sát, sau đó nhất định phải xử lý hiện trường sạch sẽ.

- Thứ năm, gặp phải đối thủ đánh không lại, có thể chạy trốn thì chạy trốn, nhớ không được bại lộ địa chỉ tông phái và tục danh của sư tôn.

- Thứ sáu. . .

. . .

- Nếu quả thật có người trêu chọc chúng ta, dưới tình huống không tránh được chiến đấu thì nhất định phải quan sát rõ ràng rồi mới quyết định xuất thủ.

- Nhớ lấy: Đánh nhau chỉ đánh người thấp hơn mình một hai đại cảnh giới, gặp phải người cùng cảnh giới thì tốt nhất nên trực tiếp chạy trốn, gặp phải người cảnh giới thấp hơn thì trực tiếp một chiêu oanh sát, sau khi giết còn phải nghiền xương thành tro, tốc độ nhất định phải nhanh, trước và sau khi xuất thủ nhất định không được phí lời hết bài này đến bài khác, tốt nhất đừng nói chuyện, trực tiếp xuất thủ toàn lực.

Ngô Hoành nghe đến đây khóe miệng méo xẹo, đây là lần đầu tiên hắn nghe qua những lời này.

- Sư huynh, quy củ của núi Vô Danh chúng ta chính là như vậy sao?

Ngô Hoành có chút không tin.

Sao lại có thể như thế được? Tại sao sư tôn lại là như vậy người? Không phải võ giả nên dũng cảm tiến tới sao?

- Ngô Hoành, ngươi suy nghĩ thật kỹ xem tại sao ngươi lại biến thành như vậy.

Vương Đằng cười lạnh một tiếng.

- Tuyệt đại đa số người trên thế giới này, chỉ cần tu luyện từng bước một thì sẽ không vi phạm quy luật mạnh được yếu thua, nhưng điều kiện tiên quyết là đừng chạm đến khí vận chi tử.

- Những khí vận chi tử này có thể là một tên tạp dịch bị ngươi xem thường, một đệ tử ngoại môn một cực kỳ bình thường trong tông môn, cũng có thể là một thiếu gia hoàn khố, thậm chí có thể là một gia hỏa kinh mạch bị đứt đoạn như ngươi.

- Bọn họ thường bị người khác khinh thị, trào phúng, nhận hết ấm lạnh trong nhân thế, nhưng trên thực tế số mệnh của bọn họ lại lớn đến ngập trời, chỉ cần kỳ ngộ vừa đến thì sẽ nghịch tập nhân sinh, rơi xuống vách núi thì sẽ gặp phải truyền thừa Thượng Cổ, đi dạo hàng vỉa hè thì sẽ phát hiện thánh khí thậm chí thần khí. . .

- Cho dù thực lực của ngươi mạnh hơn hắn rất nhiều thì ngươi cũng sẽ không cách nào giết chết hắn, hoặc là có cường giả đến cứu, hoặc là có át chủ bài chạy thoát, sau cùng ngươi sẽ phát hiện, tốc độ phát triển của hắn nhanh hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều, đợi khi ngươi lấy lại tinh thần thì tất cả đều đã đã muộn, hắn sẽ giết ngươi, sau đó thân nhân bằng hữu bên cạnh ngươi, gia tộc của ngươi, sư môn của ngươi đều sẽ báo thù cho ngươi, sau cùng hối hận trở thành bảo bảo tặng kinh nghiệm cho hắn.

Nghe được những lời nói này của sư tôn, thân thể Ngô Hoành chấn động, đây không phải chính là nói đến hắn sao?

Tiểu tử kia chỉ là một đệ tử ngoại môn bình thường của Liệt Diễm tông, thiên tư bình thường, nếu không thì người sư muội kia hắn căn bản sẽ không không chú ý tới tiểu tử đó, những chó săn của hắn cũng sẽ không khi nhục tiểu tử đó.

Nhưng trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng, tu vi của tiểu tử đó lại đột nhiên tăng mạnh, thậm chí vượt qua hắn, đánh hắn không có chút lực trở tay, thậm chí còn bái Thái Thượng trưởng lão Liệt Diễm tông làm thầy.

Mỗi một chuyện đều làm cho Ngô Hoành suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra.

Không ngờ hôm nay lại bị sư tôn nói rõ ràng.

Xem ra sư tôn nhất định gặp qua rất nhiều khí vận chi tử như vậy, vậy chẳng phải mình đã có hi vọng báo thù rồi sao.

Ngô Hoành nhìn trừng trừng Vương Đằng, thần tình cực kỳ kích động.

- Sư tôn, ngài nói quá đúng, đệ tử nhất định sẽ kiên quyết tuân thủ quy củ của núi Vô Danh, không có ngài cho phép, ta nhất định sẽ không bước ra khỏi núi Vô Danh nửa bước.

Vương Đằng hài lòng nhẹ gật đầu, ngộ tính của nhị đồ đệ này vẫn còn rất cao.