Chương 37: Báo Ứng

- Không phải, ta chỉ là một trong số các trưởng lão đi theo dẫn đội, dẫn đội chính thức là trưởng lão chấp pháp Ngụy trưởng lão, đương nhiên, ngươi cũng là một trong số đó.

Lưu Thành nhỏ giọng nói.

- Ngươi nói cái gì?

- Ngươi cũng là một trong số các trưởng lão đi theo.

Lưu Thành lại nhỏ giọng nói một lần.

- Không phải, vì sao ta cũng là một trong số các trưởng lão dẫn đội? Ta đều không ở trong tông, vì sao ta lại trở thành một cái trong đó?

Vương Đằng thật hơi nghi hoặc một chút, theo lý mà nói, chuyện này là tuyệt đối không thể xảy ra, mình cũng không ở trong tông, sao lại trở thành một trong số các trưởng lão đi theo được?

- Đó là ta đề nghị.

- Lưu Thành hỗn đản, ta muốn ăn thịt ngươi!

Trong lúc nhất thời, phía trên núi Vô Danh hỗn loạn lung tung.

Mấy người đệ tử và Phương Đức ngó đầu nhìn thoáng qua lại bị dọa đến rút đầu vào.

. . .

- Nói đi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì?

Qua một hồi lâu, Vương Đằng nhìn Lưu Thành sưng mặt sưng mũi hỏi.

- Ngày đó, khi tông chủ điểm danh để cho ta đi thì ta đã đề nghị rằng, trưởng lão Vương Đằng hợp tác với ta vô cùng ăn ý, sau đó tông chủ trực tiếp đồng ý.

- Lại nói, không phải chúng ta là huynh đệ à, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia.

Vương Đằng cảm thấy đây là báo ứng, khẳng định là Lưu Thành ghi hận chuyện kéo hắn xuống nước lần trước.

- Vậy tại sao ngươi lại bị tông chủ điểm danh?

- Có thể đại khái là mấy ngày trước, ta ở trong tông nói là nhìn thấy tông chủ ở Âm Dương Hợp Hoan Tông, sau đó bị tông chủ phu nhân nghe thấy được.

Lưu Thành nhỏ giọng nói.

Ta mẹ nó!

Vương Đằng dùng tay vỗ cái trán, không biết nói gì nhìn Lưu Thành.

Sao đến giờ gia hỏa này vẫn chưa bị tông chủ đánh chết vậy?

Vốn hắn còn chuẩn bị đi tìm tông chủ nói một chút, nhìn tình huống này khẳng định không được rồi.

Nếu hắn đi thật thì có thể sẽ bị tông chủ coi như nơi trút giận, bị đánh một trận nhừ tử nữa.

- Lại nói, tình huống của tông chủ có gì dị thường không?

Vương Đằng nhỏ giọng hỏi.

- Ừm, vấn đề cũng không lớn, chỉ là dáng đi có chút khập khễnh, trên mặt còn có vài vết xanh.

Vương Đằng đồng tình nhìn thoáng qua Lưu Thành, hắn cảm thấy có thể đây chính là hiện trạng sau này của Lưu Thành.

- Sau này mình tốt nhất vẫn nên cách xa Lưu Thành này một chút, miễn cho bị ngộ thương.

Trong lòng Vương Đằng thầm nghĩ.

- Khi nào đi?

- Ngày 15 tháng sau, đúng rồi, hai tên đồ đệ của ngươi hẳn là cũng sẽ bị phái đi, hình như thi đấu hai mươi đệ tử đứng đầu trong giải thi đấu tông môn lần này đều sẽ tham gia đại hội Bách Tông.

- Được rồi, ta đã biết.

Đưa Lưu Thành đi, sau khi Vương Đằng trở lại phòng thì âm thầm khổ não.

Lần này tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, nhiều tông môn như vậy rất dễ gặp cường giả, đến lúc đó chắc chắn sẽ gặp phiền toái.

Loại tông phái liên hợp thí luyện này là dễ xảy ra chuyện nhất.

Nói thí dụ như, trong bí cảnh phong ấn yêu ma quỷ quái, lần này đột nhiên bạo phát bài trừ phong ấn, đi ra làm hại nhân gian, hoặc là có môn phái ma đạo hoặc tà đạo ra ngoài quấy rối, muốn phá vỡ Đại Càn Vương Triều. . .

Vừa nghĩ tới đó, Vương Đằng đã trở nên đau đầu, căn cứ theo kinh nghiệm của hắn, chuyện như vậy chắc chắn sẽ xảy ra.

Dù sao ở quận Thiên Lĩnh vẫn còn một vị khí vận chi tử nữa, đến sau cùng có thể sẽ biến thành vị khí vận chi tử kia cứu vãn Đại Càn Vương Triều, lấy được một vị công chúa làm tiểu tam hoặc là tiểu tứ.

- Ai, ta thật sự là quá khó khăn.

Nghĩ đến đây, Vương Đằng nhìn bảng thông tin của mình một chút.

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: 52

Thiên phú thần thông: Động Sát Chi Nhãn, Vạn Hồn Đồng

Tu vi: Địa Võ cảnh tầng một (kim thân, đoạn chi trọng sinh)

Công pháp: Yêu Thần Quyết \* Thôn Phệ Thiên (Nửa phần đầu của Thần giai), 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, Bá Đao Quyết. . .

Đồ vật: 15 viên Tư Chất Đề Thăng Đan, 123 viên Ngộ Đạo Đan, 1304 viên Tử Linh Đan, 658 viên Thiên Cơ Hư Linh Đan, 3288 viên Ngưng Nguyên Đan, 2288 viên Tụ Khí Đan, 50 viên Tinh Thạch Không Gian, 10 giọt Thiên Linh Dịch, Khinh Vũ Phi Chu, Liệt Ma Đao, Hỗn Nguyên Thương (Thiên giai cực phẩm), Toái Không Chùy. . .

- Tu luyện, nhất định phải tu luyện, nếu như thật sự xảy ra chuyện gì thì chút tu vi ấy của mình khẳng định không đáng chú ý.

Vương Đằng quyết định trong khoảng thời gian này nhất định phải tu luyện thật tốt, tuyệt đối không thể lãng phí thời gian.

Lãng phí thời gian là đáng xấu hổ, lãng phí thời gian chẳng khác nào là đang lãng phí sinh mệnh, cho nên vì cái mạng của mình, hắn phải cố gắng tu luyện.

Ngay cả ba đồ đệ kia của hắn cũng nhất định phải nỗ lực tu luyện thật tốt, tranh thủ càng tiến một bước.

Nghĩ đến đây, Vương Đằng sải bước đi ra khỏi cửa phòng, đi vào nơi ở của hai đệ tử.

- Phương Húc, Ngô Hoành, trong khoảng thời gian này các ngươi phải cố gắng tu luyện, không thể buông lỏng, ngày 15 tháng sau sẽ tổ chức đại hội Bách Tông, đến lúc đó tông môn sẽ phái các ngươi đi tham gia.

- Sư tôn, đại hội Bách Tông là cái gì?

- Đại Hội Bách Tông chính là đệ tử các môn phái, gia tộc của quận Thanh Lâm, và đệ tử các môn phái, gia tộc quận Ngọc Lâm đồng thời tiến vào một bí cảnh, tranh đoạt tư nguyên, đến lúc đó người đi khẳng định rất nhiều, cho nên trong khoảng thời gian này các ngươi nhất định phải nỗ lực tu luyện.

- Vâng, sư tôn.

Căn dặn hai đồ đệ xong, Vương Đằng lại tới phòng của Phương Đức.

Buổi sáng hôm nay, Vương Đằng đã giao Hổ Nữu giao cho Phương Đức chiếu cố.

- Vương trưởng lão, ngài đã tới.

- Ừm, Hổ Nữu đâu?

- Hổ tiểu thư đang ngủ trong phòng.

- Trong khoảng thời gian này ngươi chiếu cố nó cho tốt, khoảng thời gian này ta muốn bế quan, có thể sẽ không có thời gian chiếu cố nó.

Vương Đằng nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy được rồi, dù sao tiểu gia hỏa này còn nhỏ như thế, mỗi ngày khổ tu còn ra thể thống gì.

Lại nói Hổ Nữu tu luyện Thôn Phệ Thiên, chỉ cần biết ăn thì sẽ có thể nhanh chóng trưởng thành, nhưng mà bây giờ nó còn hơi nhỏ, cho nên mỗi ngày cũng không tiêu hóa được quá nhiều.

- Đây là nguyên liệu nấu ăn cho Hổ Nữu trong khoảng thời gian này.

Vương Đằng lại lấy ra mười thi thể Yêu thú từ trong không gian hệ thống, đây là trên đường bọn họ trở về, săn giết được trong Man Hoang sơn mạch, đặc biệt chuẩn bị cho Hổ Nữu.

Dù sao thì ăn thịt Yêu thú sẽ trưởng thành nhanh hơn, thật ra trong không gian hệ thống của hắn còn có một số yêu đan nữa, nhưng những thứ này Hổ Nữu tạm thời không ăn được.

- Được rồi, Vương trưởng lão, ta nhất định sẽ chiếu cố Hổ tiểu thư tốt.

Phương Đức cẩn thận tỉ mỉ nói.

Hắn rất là tôn kính đối với Vương trưởng lão trước mắt, người này không chỉ là sư tôn của đại thiếu gia, cũng là ân nhân của hắn.

Trong khoảng thời gian ở núi Vô Danh này, Vương trưởng lão không chỉ truyền thụ hắn một môn công pháp, mà còn cho hắn không ít đan dược, tu vi của hắn cũng vì vậy mà đột phá đến Tụ Khí cảnh.

- Ừm, ta trở về bế quan, Hổ Nữu thì làm phiền ngươi rồi.

. . .