Chương 19: Vượt Qua Sư Đệ Ở Trong Tầm Tay

- Bạch trưởng lão, muốn không ngươi nhận lấy một hai vị đệ tử?

- Ha ha ha, nếu trưởng lão Vương Đằng và trưởng lão Lưu Thành đã không nguyện ý thu đệ tử, vậy thì tiểu nữ tử sẽ cố gắng nhận lấy hai người đệ tử.

- Vậy thì tốt, sau ba ngày thi đấu tông môn sẽ chính thức bắt đầu, top 10 thi đấu lần này và một số có đệ tử thiên phú có thể tiến vào bí cảnh tu luyện thời gian một tháng, tổng cộng có hai mươi vị trí.

Tông chủ của Thiên Thánh tông mở miệng nói ra.

- Cái gì? Tông chủ, lần này lại mở ra bí cảnh, vậy thì môn hạ đệ tử của ta có có thể tiến vào bí cảnh tu luyện hay không.

- Lưu trưởng lão, đệ tử của ngươi làm gì có người nào thiên phú xuất chúng chứ, vẫn là để môn hạ đệ tử của ta tiến vào bí cảnh tu luyện thì tốt hơn.

- Đánh rắm, môn hạ đệ tử của ta đều là tinh anh, một khi tiến vào bí cảnh tu luyện thì tiền đồ sẽ bất khả hạn lượng.

- . . .

- Tốt, chư vị trưởng lão không cần tranh chấp, dạng này, lần này môn hạ đệ tử của các vị trưởng lão đều có thể tham gia thi đấu trong tông, nhưng tuổi tác không được vượt qua 18 tuổi, tuổi tác của đệ tử phổ thông không được vượt qua 22 tuổi, thi đấu lọt top 19 có thể vào bí cảnh tu luyện, còn có một vị trí còn lại sẽ dành cho đệ tử mới thu của ta.

Tông chủ của Thiên Thánh tông phủi tay nói.

- Tốt, ý này của tông chủ chủ rất hay, tiến bí cảnh toàn bộ nhờ bản sự.

- Tông chủ anh minh.

. . .

Đi ra khỏi đại điện, Lưu Thành tiến tới bên cạnh Vương Đằng.

- Vương Đằng, mấy tháng này ngươi đều đang làm gì vậy, ta còn không nhìn thấy cái bóng của ngươi?

- Bế quan tu luyện.

- Hắc hắc, ngươi muốn đi Âm Dương Hợp Hoan Tông với ta một chuyến hay không, còn nhớ lần trước ta nói sẽ cho ngươi loại thuốc đại bổ kia không, sau khi uống nó tuyệt đối sẽ có tác dụng đối với ngươi.

Lưu Thành lộ ra vẻ mặt thần bí nói.

- Hừ, lưu manh.

Một tiếng hừ lạnh từ phía bên cạnh truyền tới, ngay sau đó một làn gió thơm thổi qua, một bóng người màu trắng từ bên cạnh đi tới.

- Ta nói cái gì sao?

Lưu Thành có chút vô tội nắm tóc.

- Ừm, ta cảm thấy ngươi nên ít đi tông phái sát vách thì hơn, ngươi xem ngươi bây giờ đã gầy hơn một chút rồi.

Vương Đằng trên dưới đánh giá Lưu Thành một hồi, mở miệng nói.

- Thật sao? Đó chỉ có thể nói ta tập thể dục có tác dụng rồi!

Lưu Thành lơ đễnh nói.

Ngươi không trải qua loại cảm giác mất hồn thực cốt tư vị kia thì sao hiểu được, thật sự là quá nhiều tư thế.

- Ai, ngươi đó.

Vương Đằng lắc đầu, đi về núi Vô Danh.

Dù có đánh chết thì Vương Đằng hắn cũng sẽ không đi, nếu như bị thải dương bổ âm thì còn tốt, nếu như bị thải dương bổ dương thì sẽ cực kỳ khủng khiếp.

Vậy hắn khẳng định sẽ không còn mặt mũi gặp người!

Tu luyện mới là đại đạo, còn lại đều là phù vân.

. . .

- Phương Húc, Ngô Hoành, sau ba ngày nữa các ngươi đi tham gia thi đấu tông môn một chút.

Vương Đằng nói với hai người đệ tử trước mắt.

- Sư tôn, như vậy chỉ sợ không thích hợp lắm, lấy thực lực của chúng ta, những đệ tử khác trong tông môn hẳn không phải là đối thủ của chúng ta.

Tuy hai người bọn họ không đi ra khỏi núi Vô Danh, nhưng một số chuyện trong Thiên Thánh tông, bọn họ cũng biết ít nhiều.

Tu vi Ngưng Nguyên cảnh ở Thiên Thánh tông có thể làm chấp sự, phải biết công pháp và võ kỹ bọn họ tu luyện vốn đã mạnh hơn những người khác, nói là có thể vượt cảnh khiêu chiến cũng không đủ, lại thêm ưu thế tu vi, vậy còn không phải sẽ quét ngang Thiên Thánh tông sao, có lẽ cho dù mấy chấp sự Thiên Thánh tông cũng không có mấy người là đối thủ của bọn hắn.

- Lần này các ngươi tham gia thi đấu có thể áp chế một chút tu vi, lấy tu vi Thông Lạc. . . không, Tụ Khí cảnh đi tham gia.

Vương Đằng nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn nên chọn phương án an toàn một chút thì tốt hơn.

- Lần này thi đấu tông môn chỉ cần lọt vào top 19 là có thể tiến vào bí cảnh tu luyện một tháng, chỗ đó linh khí sung túc, có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện, nghe nói trong đó còn có một số cơ duyên, các ngươi có thể đi xem thử.

- Vâng, sư tôn.

Hai người nghe thấy sư tôn nói như vậy, trong mắt đều bắn ra ánh sáng.

- Thi đấu tông môn lần này nhất định không thể cho sư tôn mất mặt.

- Nếu như bí cảnh kia thật sự tốt như vậy, vậy thì chẳng phải tốc độ tu luyện của mình sẽ nhanh hơn sao, chẳng phải đột phá Chân Nguyên cảnh đã gần ngay trước mắt.

- Vi sư lại truyền cho các ngươi mấy môn võ học.

Nói xong, Vương Đằng cong ngón tay búng ra, truyền thụ một số công pháp cho hai người đệ tử, ví dụ như Thiên Huyễn Bách Biến Thuật, Siêu Cấp Liễm Tức Thuật, vẫn còn có một số võ học, trận pháp khác nữa.

Còn về Thần Dũ Thuật thì Vương Đằng không truyền thụ.

Hắn làm sư tôn, tốt nhất vẫn nên lưu lại một chút thủ đoạn cho mình, trừ phi đến lúc đó lại xuất hiện võ học nào nghịch thiên hơn.

- Cảm ơn sư tôn.

- Ừm, đây là hai viên Đề Thăng Tư Chất Đan, các ngươi một người một viên , có thể tăng lên tư chất tu luyện của các ngươi, còn có hai viên Ngộ Đạo Đan có thể đề cao ngộ tính của các ngươi trong vòng ba canh giờ, có thể giúp các ngươi nhanh chóng lĩnh ngộ công pháp, võ kỹ.

Vương Đằng lấy ra bốn viên đan dược, phân cho hai người đệ tử.

- Cảm ơn sư tôn!

Hai người trịnh trọng nhận lấy đan dược, đây chính là Thần đan mà trước giờ hai người chỉ từng nghe qua mà thôi.

Sư tôn đối với hai người bọn họ thật sự là quá tốt!

Nhất là Phương Húc, trong khoảng thời gian này, tu vi của sư đệ Ngô Hoành đã sắp vượt qua người làm sư huynh như hắn, chuyện này không thể được.

Làm một sư huynh, sao tu vi có thể thấp hơn sư đệ được!

Có viên đan dược này, thiên phú tu luyện của hắn nhất định sẽ đuổi kịp sư đệ, tuy sư đệ cũng có một viên đan dược, nhưng biên độ tăng lên chắc chắn sẽ không lớn hơn hắn, dù sao thì thiên phú tu luyện của sư đệ đã cao như vậy rồi.

- Tốt, vậy trong ba ngày này các ngươi tranh thủ tu luyện thật tốt để tăng lên một đợt, vi sư sẽ đi luyện chế một số vũ khí cho các ngươi.

- Vâng, sư tôn.

Ngược lại không phải là Vương Đằng không mở ra vũ khí, chủ yếu vẫn là mở ra các loại vũ khí cấp quá cao, thấp nhất đều là Huyền giai, thật sự là không thể để cho đệ tử cầm lấy đi tham gia thi đấu tông môn.

Vũ khí của đệ tử khác đều là Hoàng giai, thậm chí là Phàm Khí, nếu như nhìn thấy hai người đệ tử của mình cầm vũ khí Huyền giai thi đấu, vậy còn đấu gì nữa, e là cho dù là những trưởng lão ngoại môn và chấp sự kia nhìn thấy cũng sẽ đỏ mắt.

. . .

Về đến phòng, Vương Đằng xuất ra một viên Đề Thăng Tư Chất Đan phục dụng, nhất thời, hắn chỉ cảm thấy trong đầu mát lạnh một trận, tinh thần cũng rung một cái.

- Ừm, tốc độ tu luyện đúng là tăng lên một chút, hiện tại đi thử hiệu quả Ngộ Đạo Đan một chút xem sao.

Vương Đằng xuất ra một viên Ngộ Đạo Đan nuốt vào.

Hắn chỉ cảm thấy trong đầu thư thái một trận, cảm giác mình giống như lọt vào trong một loại trạng thái giống như ngủ mà không phải ngủ, trong đầu toát ra các loại kỳ tư diệu tưởng.

Vương Đằng tranh thủ thời gian tập trung lực chú ý lĩnh ngộ mấy môn võ học, thời gian chỉ có ba tiếng, hắn không thể lãng phí.

Cũng cùng lúc đó, trong hai căn nhà gỗ còn lại, Phương Húc và Ngô Hoành cũng đều đã nuốt xuống Đề Thăng Tư Chất Đan.

- Sư tôn thực sự là đáng sợ, ngay cả loại đan dược nghịch thiên này cũng có, chỉ sợ tu vi của sư tôn đã đạt đến cảnh giới Thánh Nhân rồi, vậy thì chẳng phải kẻ địch của hắn ít nhất là Thánh cảnh, thậm chí là Thần cảnh sao.

Trong lòng Ngô Hoành âm thầm suy nghĩ.

- Xem ra, mình còn phải đi một đoạn đường rất dài.

. . .

- Ha ha ha, đan dược này thật lợi hại, tốc độ tu luyện của ta lại nhanh nhiều như vậy, xem ra đuổi kịp tu vi của sư đệ đã ở trong tầm tay rồi.

Phương Húc cảm thụ được tốc độ công pháp vận hành, linh lực trong cơ thể gia tăng nhanh chóng, nhất thời trong lòng cực kỳ kích động.

- Đúng rồi, còn có viên Ngộ Đạo Đan này nữa, nhìn xem hiệu quả thế nào.