Chương 26: Ta Không Phải Phản Phái

Phía sau núi Thiên Thánh.

- Thật muốn ngày nào cũng được tu luyện ở đây, đáng tiếc chỉ có thời gian một tháng ngắn ngủi.

- Ha ha ha, ta đã Tụ Khí cảnh tầng tám!

- Một tháng này ta đột phá một cảnh giới nhỏ.

- Ta đột phá hai cảnh giới nhỏ.

- Đáng tiếc ta vẫn chưa đột phá, nhưng mà ta cảm giác ta sắp đột phá rồi, có lẽ ra ngoài lại tu luyện một hai ngày nữa sẽ đột phá.

. . .

- Các ngươi đều là thiên kiêu của Thiên Thánh tông ta, chắc hẳn tiến vào bí cảnh lần này đều có thu hoạch, lần này sau khi trở về không thể lười biếng, phải tiếp tục cố gắng tu hành.

- Vâng, trưởng lão chấp pháp.

Một đám đệ tử rời khỏi núi Thiên Thánh, chạy về chỗ của mình.

- Sư đệ, bây giờ tu vi của ngươi là gì.

Phương Húc truyền âm hỏi Ngô Hoành bên cạnh.

- Ta vừa mới đột phá Chân Nguyên cảnh tầng một, sư huynh, ngươi thì sao?

- Ta miễn cưỡng đột phá đến Ngưng Nguyên cảnh tầng tám, tu vi càng cao tu luyện càng khó mà!

- Ừm, nếu không phải sư tôn cho chúng ta những đan dược này thì có lẽ ta nhiều nhất chỉ có thể đột phá một cảnh giới nhỏ.

Ngô Hoành cũng tràn đầy đồng cảm nói.

Hai người vừa tới gần núi Vô Danh đã nhìn thấy một lão giả bay vội về hướng hai người, lão vừa chạy vừa khóc lớn nói:

- Đại thiếu gia, xảy ra chuyện lớn rồi, lão gia và tiểu thiếu gia bị người ta giết.

- Cái gì?

Nghe được âm thanh của lão giả, Phương Húc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ.

- Tại sao có thể như vậy? Phụ thân và đệ đệ đã xảy ra chuyện gì?

- Đại thiếu gia, đại thiếu gia. . .

- Sư huynh. . .

- Đức thúc, đến cùng đã xảy ra chuyện gì

Phương Húc lấy lại tinh thần, kích động hỏi, trên người hắn bộc phát ra một trận sát ý lạnh thấu xương.

- Đại thiếu gia, ngay đoạn thời gian trước, tiểu thiếu gia gặp phải Diệp Viêm của Diệp phủ ở quận Thanh Lâm, khi đó. . . khi đó. . .

- Chờ ta lúc trở về đã nhìn thấy lão gia và tiểu thiếu gia, đã. . . Đã. . . Ô ô.

Lão giả vừa khóc vừa nói không thành tiếng.

- Diệp Viêm! Phương Húc ta nhất định sẽ giết ngươi!

. . .

- Sư tôn, ta muốn đi quận Thanh Lâm giết Diệp Viêm, báo thù cho phụ thân và đệ đệ của ta.

- Việc này chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng chân tướng rồi đúng không?

- Sư tôn, ta đã biết, tai họa này là do đệ đệ ta gây nên, liên lụy đến phụ thân ta, mới dẫn tới họa sát thân.

- Nhưng, thù giết cha không đội trời chung, khẩn cầu sư tôn cho phép ta xuống núi báo thù.

Vương Đằng ngước nhìn đệ tử trước mặt một hồi lâu, sau đó hắn mới chậm rãi mở miệng nói ra:

- Ngươi lần này đi thù báo không được, ngươi hẳn phải chết!

- Sư tôn, sư huynh hắn. . .

Vương Đằng phất phất tay, ra hiệu Ngô Hoành không nên mở miệng nói chuyện, sau đó hắn mới tiếp tục mở miệng nói:

- Ngươi biết tu vi của Diệp Viêm là gì không? Ngươi biết sau lưng hắn có người nào không?

- Sư tôn, ta không biết tu vi của Diệp Viêm kia là gì, nhưng lần này ta nhất định phải giết hắn.

Phương Húc trầm giọng nói ra.

- Hừ, ngu muội!

Vương Đằng hừ lạnh một tiếng:

- Ngươi như vậy không gọi là báo thù, ngươi làm vậy gọi là tặng đầu người.

- Bằng vào tu vi Ngưng Nguyên cảnh tầng tám của ngươi mà cũng muốn báo thù, ngươi có biết Diệp Viêm kia là khí vận chi tử, hiện tại tu vi của hắn không thấp hơn ngươi, thậm chí có khả năng cao hơn ngươi, huống chi hắn còn có thể chiến đấu vượt cấp, ngươi lấy cái gì để báo thù?

- Sư tôn, ta. . .

- Ở phía sau hắn có thể còn có cường giả bảo vệ, bây giờ ngươi có tư cách đứng trước mặt của hắn sao?

- Thế nhưng là sư tôn, mối thù của phụ thân và đệ đệ ta, ta phải đi báo!

- Muốn báo thù đầu tiên ngươi phải có thực lực trước đã, không có thực lực thì ngươi đi báo thù kiểu gì?

- Muốn báo thù thì phải cố gắng tu luyện,...Chờ tu vi của ngươi cao lên mới có tư cách nói báo thù.

- Đúng vậy, sư huynh, sư tôn nói đúng, Diệp Viêm kia là khí vận chi tử, chắc chắn không đơn giản, vẫn là chờ tu vi của chúng ta cao hơn một chút lại đi báo thù cũng không muộn.

Ngô Hoành ở bên cạnh cũng khuyên nhủ theo.

- Sư tôn, chẳng lẽ lấy thực lực của ngươi cũng không thể giúp ta báo thù sao?

Tiểu tử này!

Một chút ánh mắt cũng không có!

Nếu như sư tôn của ngươi thật lợi hại như vậy thì còn trốn ở Thiên Thánh tông không dám đi ra ngoài sao?

Không biết sư tôn của ngươi chỉ có vỏ thôi à.

Huống chi người phải đối phó còn là khí vận chi tử, ai biết hắn sẽ có thủ đoạn gì.

- Lấy thực lực của vi sư giúp ngươi báo thù đương nhiên là dễ như trở bàn tay, nhưng đây là nhân quả của ngươi, thù này nhất định phải tự ngươi đến báo, như vậy ngày sau mới có thể không chậm trễ ngươi tu hành, ngày sau ngươi mới có cơ hội phá thánh thành thần.

Ánh mắt Vương Đằng sắc bén, nói năng có khí phách.

- Quả nhiên, thực lực của sư tôn nhất định không tầm thường, ngay cả tri thức phá Thánh thành Thần cũng biết, vậy thì thực lực thật sự của sư tôn. . .

Ánh mắt Ngô Hoành tỏa sáng.

- Sư tôn, vậy ta tu luyện tới tu vi gì mới có thể đi báo thù?

- ...Chờ tu vi ngươi đạt tới thời điểm, vi sư tự sẽ thông báo cho ngươi.

Vương Đằng một mặt nghiêm túc nói.

- Huống chi muốn giết chết một khí vận chi tử cũng không đơn giản như vậy, việc này còn phải hảo hảo lên kế hoạch một phen, nhất định phải không có sơ hở nào mới có thể hành động, nếu không thể một lần đánh giết thành công thì lần tiếp theo chỉ sợ sẽ không có cơ hội.

- Vâng, sư tôn.

Lúc này, Phương Húc cũng bình tĩnh lại.

- Đúng vậy, Diệp Viêm kia là khí vận chi tử, cũng không phải dễ dàng có thể giết như vậy, nếu như mình thật bị nóng đầu lên đi tìm hắn báo thù, chỉ sợ không chỉ không báo thù được mà ngay cả bản thân sẽ còn bỏ mình.

- Chính ngươi tự nỗ lực tu luyện trước đi, có sư tôn trợ giúp, luôn có một ngày ngươi sẽ tự tay mình giết tiểu nhi Diệp Viêm kia, báo thù cho phụ thân và đệ đệ.

- Sư tôn, có thể cho Đức thúc của ở lại núi Vô Danh một thời gian ngắn hay không?

- Việc này, chính ngươi tự xử lý đi.

Vương Đằng phất phất tay, tiếp tục nói:

- Tốt, các ngươi đi ra ngoài trước đi.

- Vâng, sư tôn.

Sư huynh đệ hai người cung kính lui ra khỏi nhà.

- Sư huynh, yên tâm đi, có sư tôn ở đây, ngươi khẳng định có thể báo đại thù cho bá phụ.

- Ừm, sư đệ, ta đi tu luyện trước.

. . .

Mẹ nó!

- Ta đã biết việc này không đơn giản, lúc ấy sau khi nhận lấy đồ đệ này, trong tim ta đã cảm thấy bất an mà, mẹ nó.

- Việc này không dễ làm! Đây là kết tử thù, mình có nên trục xuất Phương Húc ra khỏi sư môn hay không đây?

Hệ thống:

- . . .

- Hệ thống, ngươi nói xem ngươi có phải hệ thống phản phái hay không, vì sao ta thu hai đồ đệ đều có thù với khí vận chi tử?

- . . .

- Ai, được rồi, vẫn là đi được tới đâu hay tới đó đi, bằng vào tư chất tu luyện của hai người đồ đệ này, không nhất định kém hơn khí vận chi tử, lại thêm hiểu biết của ta đối khí vận chi tử, không nhất định không làm được khí vận chi tử.

- Thật ra không phải khí vận chi tử quá ngưu bức, chủ yếu vẫn là phản phái quá ngu ngốc, ít nhất nhất phản phái như ta sẽ không như vậy, phi, ta không phải phản phái.

- Hệ thống, ta muốn nhìn xem tư liệu về hai đồ đệ của ta.

- Đã sinh ra, mời kí chủ tự xem xét.

Tính danh: Phương Húc

Thân phận: Đại đệ tử của Vương Đằng

Tu vi: Ngưng Nguyên tầng tám

Công pháp: Hỗn Nguyên Vô Cực Quyết (Thiên giai thượng phẩm), Bổ Nguyên Công (Hoàng giai hạ phẩm).

Võ kỹ: Nhất Thương Kình Thiên, Kinh Hồng Du Long Bộ, Tật Phong Chưởng, Tật Phong Thối, Liễm Tức Thuật, Dịch Hình Thuật, siêu cấp Liễm Tức Thuật, Thiên Huyễn Bách Biến Thuật, Trận Pháp Chân Giải. . .

--------------------

Tính danh: Ngô Hoành

Thân phận: Nhị đệ tử của Vương Đằng

Tu vi: Chân Nguyên cảnh tầng một (luyện nhục)

Công pháp: Cửu Chuyển Bất Diệt Kim Thân (Thánh giai cực phẩm), Liệt Diễm Quyết (Huyền giai thượng phẩm)

Võ kỹ: Liệt Diễm Chưởng, Liệt Hỏa Đao Pháp, Bôn Lôi Bộ, Bôn Lôi Quyền, Kinh Hồng Du Long Bộ, Liễm Tức Thuật, Dịch Hình Thuật, Loạn Phi Phong Chùy Pháp, siêu cấp Liễm Tức Thuật, Thiên Huyễn Bách Biến Thuật, Trận Pháp Chân Giải. . .

- Lần này lại có bốn tiểu lễ bao và một đại lễ bao, mở ra xem trước rồi tính.