Chương 16: Sư Tôn Nhất Định Là Một Ẩn Sĩ Cao Nhân

- Sư đệ, ngươi sao vậy?

Phương Húc ở bên cạnh có chút không rõ ràng cho lắm, tuy sư tôn nói những thứ này sẽ làm cho người khác giật mình, nhưng hình như không liên quan gì với bọn hắn mà.

- Sư huynh, ba lạp ba lạp...

Ngô Hoành kể lại chuyện của hắn một lần, Phương Húc ở bên cạnh nghe mà cũng sửng sốt.

- Cái này, thật sự có người như vậy à?

- Phương Húc, ngươi cũng không nên không để ý đến nó, trên thế giới này có rất nhiều người như vậy, nói không chừng ngày nào đó ngươi cũng sẽ gặp phải.

- Sư tôn, đồ nhi đã nhớ kỹ.

- Ừm, lần này ta nhìn thấy một thiếu niên tên là Diệp Viêm ở Diệp phủ thành Du Lâm, giống như cũng là khí vận chi tử, đã được đại tông môn ở quận Thanh Lâm thu làm đệ tử.

Vương Đằng lại nói tiếp.

- Sư tôn, Diệp Viêm kia thật sự là khí vận chi tử sao?

Lần này, Phương Húc có chút không nhịn được, Phương gia bọn họ cũng là bị thiếu gia Diệp gia đánh ra khỏi thành Du Lâm, cha và đệ đệ của hắn còn đang chờ hắn trở về hỗ trợ báo thù đây.

Nếu như tiểu thiếu gia của Diệp gia kia là khí vận chi tử, đã vậy còn bái nhập đại tông môn quận Thanh Lâm, hắn còn báo thù thế nào được nữa.

- Hẳn không thể nghi ngờ là khí vận chi tử, tu vi của Diệp Viêm đã Tụ Khí tầng sáu.

Vương Đằng thản nhiên nói.

- Sao có thể như vậy được?

Phương Húc có chút giật mình.

Tuy hắn biết là tiểu thiếu gia Diệp gia đuổi phụ thân của mình ra khỏi thành Du Lâm, nhưng hắn chỉ cho là dựa vào lấy cường giả Diệp gia giúp đỡ mới có bản sự này.

Dù sao thì trước kia Diệp Viêm đó cũng chỉ là một thiếu niên Thối Thể tầng ba bốn gì đó mà thôi, còn thua xa hắn, nào biết được tu vi hiện tại lại đã cao hơn hắn nhiều như vậy.

Phải biết hiện tại tu vi của hắn mới Thông Lạc cảnh tầng chín, đây còn là nhờ có công pháp sư tôn truyền cho, lại có đại lượng tư nguyên bồi dưỡng nên tu vi của hắn mới đột nhiên tăng mạnh.

Nếu chỉ dựa vào chính hắn thì có lẽ bây giờ tu vi của hắn vẫn chỉ là Thông Lạc cảnh tầng một, thậm chí là Thối Thể tầng chín mà thôi.

- Phương Húc, ngươi cũng không cần quá lo lắng, phụ thân và đệ đệ của ngươi đã rời khỏi thành Du Lâm rồi, hẳn là sẽ không gặp Diệp Viêm kia nữa đâu.

- Lại nói, có vi sư ở đây, chỉ cần ngươi nỗ lực tu luyện, tu vi tiến cảnh sẽ không thể chậm hơn khí vận chi tử kia, thậm chí còn nhanh hơn bọn hắn một chút.

Vương Đằng một mặt ngạo nghễ nói.

Phương Húc nghe xong, trong lòng nhất thời chấn động.

Đúng vậy, hắn còn có sư tôn nữa, sau này tu vi chắc chắn sẽ không kém hơn Diệp Viêm kia, lại nói phụ thân và đệ đệ của mình cũng không sao rồi, cùng lắm thì sau này hắn cẩu ở núi Vô Danh bồi tiếp sư tôn cùng nhau khổ tu, chờ đến lúc tu vi đại thành lại ra khỏi núi cũng không muộn.

Suy nghĩ một chút một tháng trước tu vi của hắn mới thế nào, từ sau khi theo sư tôn về đây, trong một tháng ngắn ngủi, tu vi của hắn đã là Thông Lạc cảnh tầng chín, có lẽ mấy ngày hắn đã có thể đột phá đến Tụ Khí cảnh.

- Vâng, sư tôn, đồ nhi nhất định sẽ ở lại núi Vô Danh khổ tu, không có ngài cho phép sẽ tuyệt không xuống núi.

- Ừm, rất tốt, yên tâm đi, có vi sư ở đây, các ngươi tuyệt đối sẽ không kém hơn khí vận chi tử kia đâ.

- Vâng, sư tôn.

- Vâng, sư tôn.

- Ngô Hoành, đã ngươi đã nhập môn hạ của ta, vậy ta đương nhiên sẽ truyền thụ cho ngươi tuyệt học vô thượng, ngươi tới đây.

Vương Đằng nói với Ngô Hoành ở bên cạnh.

- Sư tôn, đan điền của đồ nhi đã bị hủy, chỉ sợ không thể tu luyện công pháp tụ khí, chỉ có thể tu luyện một số công pháp chùy luyện nhục thân.

Ngô Hoành đi lên trước, có chút thất lạc nói.

Mặc dù biết sư tôn có thể là một cao nhân, nhưng đan điền bị hủy cũng không phải việc nhỏ, không phải tu vi cao là có thể giải quyết.

- Không ngại, vi sư truyền cho ngươi cái này phần công pháp vừa vặn không cần đan điền cũng có thể tu luyện, chỉ cần tư nguyên đầy đủ, tu vi cũng có thể tiến cảnh cực nhanh, thậm chí có thể làm được vô địch đồng giai, tu luyện đến đại thành có thể tích huyết trọng sinh.

Vương Đằng vung tay lên, không để ý nói ra.

- Nhưng ngươi nhớ lấy, công pháp này không có vi sư cho phép thì không được tùy ý truyền thụ cho những người khác.

- Vâng, sư tôn, đồ nhi ghi nhớ.

- Ừm.

Vương Đằng nhẹ gật đầu, cong ngón tay búng ra, một vệt sáng màu vàng bắn vào mi tâm của Ngô Hoành.

- Đây là...

Ngô Hoành cảm thụ được trong đầu truyền đến tin tức, kích động đến mức toàn thân đều run rẩy.

- Công pháp này ít nhất cũng là công pháp Thiên giai thượng phẩm trở lên, thậm chí là công pháp Thánh giai.

Tuy hắn cũng chưa từng gặp qua công pháp Địa giai trở lên, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến việc hắn phỏng đoán cấp bậc công pháp được sư tôn truyền thụ cho.

Ít nhất hắn có thể khẳng định bản Cửu Chuyển Bất Diệt Kim Thân Chí mà sư tôn vừa truyền thụ cho hắn là công pháp Thiên giai thượng phẩm trở lên.

Chỉ có công pháp chùy luyện nhục thân Thiên giai trở lên mới có thể làm được đoạn chi trọng sinh, mà bản Cửu Chuyển Bất Diệt Kim Thân này luyện đến viên mãn còn có thể tích huyết trọng sinh, cái này thật là đáng sợ, phải biết chỉ có cường giả Thánh cảnh mới có thể làm được chuyện này.

- Sư tôn, công pháp này quá quý giá.

- Chỉ là một phần công pháp mà thôi, chỉ cần ngươi nỗ lực tu luyện, không cô phụ vi sư nỗi khổ tâm là được rồi.

Vương Đằng không thèm để ý nói.

- Sư tôn, đồ nhi nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, không cô phụ nỗi khổ tâm của sư tôn.

Ngô Hoành nghiêm túc nói.

- Ừm, đây là Cửu Khiếu Huyền Lực Đan, có thể giúp ngươi tăng nhanh tốc độ tu luyện.

Vương Đằng lấy ra 40 viên đan dược đưa cho Ngô Hoành.

- Cảm ơn sư tôn.

- Phương Húc, chờ sau đó ngươi phân cho sư đệ ngươi một chút đan dược khác, đan dược không đủ thì đi tìm vi sư.

Vương Đằng lại phân phó với đại đồ đệ Phương Húc.

- Vâng, sư tôn.

- Ừm, được rồi, vi sư muốn đi bế quan, hai người các ngươi phải thật nỗ lực tu luyện, không được lười biếng.

Nói xong, Vương Đằng quay người đi về nhà ở của chính mình.

- Vâng, đồ nhi nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, không cô phụ nỗi khổ tâm của sư tôn.

- Vâng, sư tôn, đồ nhi nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, tuyệt không cô phụ ân tái tạo của sư tôn.

Nghe được âm thanh từ phía sau truyền đến, Vương Đằng hài lòng nhẹ gật đầu, xem ra lần này mình phải bế quan thật tốt một chút, có hai cái đồ đệ là công cụ người như thế, tu vi của mình nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh.

- Sư đệ, đây là một ít Thông Lạc Đan, Tụ Khí Đan, Ngưng Nguyên Đan.

Phương Húc từ trong túi trữ vật lấy ra mấy loại đan dược, đưa cho Ngô Hoành.

- Cảm ơn sư huynh.

- Vậy thì sư đệ, ta đi tu luyện trước đây.

- Sư huynh, ngươi đi đi, bây giờ ta cũng đi tu luyện.

- Ừm, sư đệ, ngươi nhớ tự tìm chỗ ở cho mình đi.

- Yên tâm đi, sư huynh.

Ngô Hoành nhìn đan dược trong tay, lúc nhất thời có chút ngây dại.

- Nhiều như vậy sao?

Phải biết, trước khi khi hắn còn là đệ tử thiên tài của Liệt Diễm tông, trong tay cũng không có nhiều Ngưng Nguyên Đan như vậy, khi đó mỗi tháng hắn cũng chỉ có được 10 viên Ngưng Nguyên Đan.

Mà hiện tại, Ngưng Nguyên Đan trong tay hắn đã có 100 viên, nếu như lại thêm những đan dược khác thì hắn đã có hơn hai trăm viên đan dược.

Sư tôn nhất định là cái ẩn sĩ cao nhân, hoặc là cái luyện đan đại sư?

...

- Ai, làm sư tôn cũng thật mệt mỏi, còn muốn lừa dối đệ tử không thể rời núi.

Về đến phòng, Vương Đằng nằm ở trên giường, âm thầm suy nghĩ.

- Nhưng mà thu đồ đệ khen thưởng cũng không tệ, chỉ có điều đồ đệ có chút khó tìm.

- Được rồi, mặc kệ, vẫn là ngủ một giấc thật tốt trước đã, mọi chuyện chờ sau này hãy nói.

Vương Đằng nằm ở trên giường, nặng nề ngủ thiếp đi.