Chương 27: Sư Tôn Là Người Có Cố Sự

- Đinh, chúc mừng kí chủ thu hoạch được 300 viên Tử Linh Đan

- Đinh, chúc mừng kí chủ thu hoạch được một chiếc Khinh Vũ Phi Chu.

- Đinh, chúc mừng kí chủ thu hoạch được Hỏa Luyện Tâm Pháp.

- Đinh, chúc mừng kí chủ thu hoạch được 10 viên Ngộ Đạo Đan.

- Đinh, chúc mừng kí chủ thu hoạch được Vạn Vật Thông Linh Thuật.

Nghe âm thanh khen thưởng liên tiếp vang lên trong đầu, trong lòng Vương Đằng cực kỳ đắc ý, ngay cả phiền muộn vừa rồi cũng tiêu tán.

- Hắc hắc, vận khí không tệ, lại có Ngộ Đạo Đan, Vạn Vật Thông Linh Thuật này lấy được từ trong đại lễ bao, cũng không đơn giản, để ta xem thật kỹ một chút.

Vương Đằng hiếu kỳ xem xét Vạn Vật Thông Linh Thuật trong đầu.

- Thiên địa vạn vật đều có linh, thảo mộc cũng có lòng, học thuật này, cho dù là Linh giả bình thường cũng có thể câu thông vạn vật. . .

Vương Đằng lấy tay vuốt càm, trầm tư:

- Cái đồ chơi này ta đọc không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, nhưng giống như không có tác dụng gì đối với ta, hình như cái này có chút giống với chú ngữ thuật, chỉ có thêm cái là có thể câu thông với thảo mộc sinh ra linh tính, chẳng lẽ lại muốn chính mình chạy tới địa bàn Yêu thú, lừa dối bọn chúng hay sao?

Trong đầu Vương Đằng hiện ra hình ảnh hắn ở giữa một đám Yêu thú liên tục nói, bỗng nhiên một cái móng vuốt đánh tới, xé nát hắn, suy nghĩ một chút đã cảm thấy sợ hãi.

- Ừm, cái đồ chơi Yêu thú này vẫn bớt tiếp xúc thì tốt hơn, nghe nói Yêu thú của Ngự Thú Sư cũng có khả năng phản nghịch.

Lúc trước hắn vừa tới thế giới này đã từng học tập một chút bản lĩnh Ngự Thú Sư, chuẩn bị mang theo một đám Yêu thú gây họa thế giới này, nhưng sau đó hắn từng tận mắt nhìn thấy một vị Ngự Thú Sư của Thiên Thánh tông bị yêu thú của mình một trảo xé nát, từ đó hắn đã bỏ đi suy nghĩ làm Ngự Thú Sư.

- Được rồi, không nghĩ nữa, có lẽ cái đồ chơi này cũng không cần đến, vẫn là tu luyện tốt hơn, dù sao hiện tại mình có thể có hai kẻ địch là khí vận chi tử.

Hắn bình tĩnh lại, nuốt đan dược, bắt đầu tu luyện.

- Đại thiếu gia, ngươi không sao chứ?

- Đức thúc, ta không sao, trong khoảng thời gian này ngươi tạm thời ở lại núi Vô Danh đi, sư tôn đã đồng ý cho ngươi ở lại đây một thời gian ngắn, ta muốn đi tu luyện.

- Vâng, đại thiếu gia.

----------

Sau ba tháng.

Phía trên núi Vô Danh.

Vương Đằng ngồi trên đá lớn, ở trước mặt của hắn một già hai trẻ đang khoanh chân ngồi dưới đất, lắng nghe sự giáo huấn của hắn.

- Khí vận chi tử nhiều không lường được, bọn họ là vô thường, sức chiến đấu và tốc độ tu luyện của bọn họ vẫn luôn là bí mật.

- Bọn họ có thể vô địch cùng cảnh giới, có thể đánh ngang tay với người cao hơn mình một hai đại cảnh giới, thậm chí có thể chật vật đánh nhau với người thấp hơn mình một hai đại cảnh giới.

- Tốc độ tu luyện của bọn họ thường được quyết định bởi tài nguyên tu luyện mà bọn hắn lấy được, hao phí cùng một lượng tài nguyên tu luyện, các ngươi có thể sẽ đột phá một đại cảnh giới, nhưng bọn họ có thể sẽ chỉ đột phá một tiểu cảnh giới, thậm chí sẽ không đột phá, đây chính là khí vận chi tử.

- Sư tôn, nếu như vậy thì khí vận chi tử cũng không có gì đáng sợ mà?

Dưới tảng đá lớn, ba người có chút không hiểu, nếu như khí vận chi tử giống sư tôn nói như vậy thì cũng không đáng sợ.

- Không, các ngươi không hiểu, chỗ đáng sợ nhất của khí vận chi tử không phải tốc độ tu luyện và thực lực của bọn họ, cũng không phải bảo vật trên người bọn họ, mà đáng sợ nhất là khí vận chi tử đều rất khó chết.

- Cũng chính là một người bình thường chọc giận một người cảnh giới Đại Đế sẽ bị một bàn tay đập chết, nhưng nếu như đổi lại là khí vận chi tử thì sẽ không, ngược lại sẽ nhận được Đại Đế đó thưởng thức và tán thưởng, cho rằng khí vận chi tử nói là đúng.

- Nếu như gặp một cường giả muốn giết hắn, chỉ cần khí vận chi tử nói mấy câu với hắn thì lại biến thành ước hẹn mấy năm, cường giả kia còn cảm thấy mình làm đúng, mà trong thời gian mấy năm này, khí vận chi tử không ngừng gặp được cơ duyên, tốc độ tu luyện thần tốc, thẳng đến thời gian ước chiến, tu vi của khí vận chi tử sẽ đuổi sát vị cường giả kia, sau cùng giết ngược lại hắn.

- Khi chiến đấu với khí vận chi tử, nếu như nói thêm vài câu với hắn có thể sẽ bị hắn ảnh hưởng, IQ bị giảm xuống.

- Hả. . . Cái gì. . .

Dưới tảng đá lớn, ba người nghe đến đây hít sâu một hơi, nếu khí vận chi tử quả thật giống như sư tôn nói thì khí vận chi tử đúng là đáng sợ, ngay cả người cảnh giới Đại Đế cũng có thể bị ảnh hưởng.

- Sư tôn, có phải ngài đã gặp rất nhiều khí vận chi tử hay không?

Ánh mắt Vương Đằng thâm thúy nhìn về phía nơi xa, sâu kín nói:

- Đương nhiên, chính là bởi vì ta biết khí vận chi tử đáng sợ cho nên mới sẽ yêu cầu các ngươi nỗ lực tu luyện.

- Quả nhiên, sư tôn lão nhân gia ngài là người có cố sự, ngay cả người có thực lực như ngài mà cũng kiêng kị khí vận chi tử, xem ra chính mình còn phải đi một đoạn rất đường xa nữa.

- Nhớ lấy, khi các ngươi đối chiến thời sinh tử với khí vận chi tử không nên nói nhảm với hắn, mà phải trực tiếp xuất thủ toàn lực, đừng nghĩ đến lưu thủ gì hết, vừa mới bắt đầu dùng mấy phần lực chính là nói nhảm, có thể một chiêu đánh chết hắn thì đừng nghĩ đến chiêu thứ hai, nhất định phải đánh hắn thành tro thì mới tính là chính thức giết chết khí vận chi tử.

- Đừng tưởng rằng đánh khí vận chi tử thành trọng thương, ngã xuống đất không thể động đậy thì có thể trào phúng người ta, là có thể nói nhảm hết bài này đến bài khác, nhớ kỹ, phản phái chết bởi nói nhiều,...Chờ ngươi đánh khí vận chi tử đến mức tro cũng không còn lại đi trào phúng hắn cũng không muộn.

- Một khi để khí vận chi tử trốn thì hậu quả không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, biết chưa?

- Vâng, sư tôn.

- Vâng, phong chủ.

- Ừm.

Vương Đằng gật gật đầu:

- Tốt, hôm nay nói đến đây thôi, các ngươi tiếp tục đi tu luyện đi.

- Vâng!

Nhìn ba bóng lưng rời đi, Vương Đằng vui mừng cười cười.

- Hai người đồ đệ này tiến bộ rất nhanh nha.

Đáng nhắc tới chính là, Phương Đức, cũng chính là lão đầu kia, trong khoảng thời gian này cũng coi là chính thức gia nhập núi Vô Danh, mặc dù chỉ là với thân phận đệ tử tạp dịch.

Mấy tháng này khổ tu, không chỉ có tu vi của hai đồ đệ đột nhiên tăng mạnh, ngay cả tu vi của hắn cũng tăng lên rất nhiều, khoảng cách đột phá Huyền Võ cảnh cũng không xa.

Tính danh: Vương Đằng

Thân phận: Trưởng lão ngoại môn Thiên Thánh tông

Chức nghiệp phụ: Luyện Khí Sư, Luyện Đan Sư, Trận Pháp Sư, Ngự Thú Sư, Mát Xa Đại Sư. . .

Khí vận: 40

Thiên phú: Động Sát Chi Nhãn

Tu vi: Linh Võ cảnh tầng tám (Đoán Cốt)

Công pháp: Cửu Chuyển Bất Diệt Kim Thân (Thánh giai cực phẩm), Hỗn Nguyên Vô Cực Quyết (Thiên giai thượng phẩm), Liệt Diễm Quyết (Huyền giai thượng phẩm), Đại Chu Thiên Ý Khí Hô Hấp Pháp (Hoàng giai cực phẩm)

Võ kỹ: Thần Dũ Thuật, Loạn Phi Phong Chùy Pháp, Trận Đạo Chân Giải, Bôn Lôi Quyền, Bôn Lôi Bộ, Liệt Hỏa Đao Pháp, Tật Phong Chưởng, Tật Phong Thối, Liệt Hỏa Chưởng, Túng Vân Thê, siêu cấp Liễm Tức Thuật, Thiên Huyễn Bách Biến Thuật, Nhất Thương Kình Thiên, Kinh Hồng Du Long Bộ, Vạn Vật Thông Linh Thuật. . .

Đồ vật: 9 viên Ngộ Đạo Đan, 200 viên Tử Linh Đan, 126 viên Thiên Cơ Hư Linh Đan, 1288 viên Ngưng Nguyên Đan, 548 viên Tụ Khí Đan, Khinh Vũ Phi Chu, Hỗn Nguyên Thương (Thiên giai cực phẩm), Toái Không Chùy. . .

- Nhanh, qua hai ba tháng nữa nhất định có thể đột phá Huyền Võ cảnh.

Vương Đằng thuận tiện lại nhìn thông tin của hai đồ đệ một chút, phát hiện lại có mấy cái lễ bao.

- Được rồi, tạm thời hắn cũng không thiếu những tư nguyên này, vẫn là giữ đó để sau này mở một lần luôn.

Hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc, mở từng lễ bao rất khó xuất hiện kỳ tích, chỉ có rút một lần nhiều lễ bao mới có thể ra đồ tốt, giống như hắn kiếp trước chơi những trò chơi rút thưởng kia, rút liên tục mới có xác suất xuất hiện đồ tốt.