Chương 8: Yên Tâm Đi, Ta Sẽ Không Nói Lung Tung

- Liễu chấp sự, Ngô chấp sự, không biết hôm nay Thiên Thánh tông các ngươi tới thành Du Dương ta là có chuyện gì?

Thành chủ thành Du Dương nở nụ cười hỏi, ở phía sau hắn còn có mấy tên tùy tùng đi theo.

- Lục thành chủ, đây là Lưu Thành Lưu trưởng lão của Thiên Thánh tông chúng ta.

Liễu chấp sự cũng không vội vã trả lời Lục thành chủ vấn đề, mà giới thiệu với hắn thân phận của Lưu Thành.

- Ai nha, thì ra là Lưu trưởng lão Lưu Thành, thật sự là cửu ngưỡng đại danh.

Nụ cười trên mặt thành chủ thành Du Dương càng đậm.

Tuy Thiên Thánh tông ở Càn Vương Triều chỉ là một môn phái tam lưu, nhưng ở trong phạm vi mấy ngàn dặm quanh đây lại là môn phái lớn số một số hai, thực lực của hắn cũng chỉ mới là Ngưng Nguyên cảnh tầng chín, thực lực vẫn kém trưởng lão Thiên Thánh tông một tia.

- Ừm.

Lưu Thành khẽ gật đầu.

- Lục thành chủ, lần này chúng ta đến thành Du Dương là để thu nhận đệ tử.

- Vậy thì tốt quá, chờ lát nữa ta sai người truyền tin tức Thiên Thánh tông thu nhận đệ tử xuống, tin tưởng không bao lâu những người khác sẽ nhận được tin tức chạy tới.

Lục thành chủ vội vàng trả lời.

- Ta đã chuẩn bị tốt tiệc rượu trong phủ, mong rằng Lưu trưởng lão hãnh diện quang nghênh.

- Tốt, vậy làm phiền Lục thành chủ.

Một đoàn người đi theo Lục thành chủ đến Thành Chủ phủ, đồng thời, tin tức trưởng lão Thiên Thánh tông dẫn đội thu nhận đệ tử cũng lan truyền khắp thành Du Dương, thậm chí lan rộng ra các thôn làng xung quanh.

- Hệ thống, vẫn không có đệ tử thích hợp sao?

Vương Đằng giống như một ra-đa hình người, không ngừng dò xét trong thành Du Dương, đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu hắn hỏi như vậy.

- Xung quanh không có đệ tử thiên phú phù hợp.

- Hệ thống, có thể hạ thấp tiêu chuẩn thu đồ đệ xuống một chút hay không, xác suất này cũng quá thấp rồi, hoặc là mở rộng phạm vi tìm kiếm, ví dụ như mở rộng mười ngàn dặm được không?

Hiện tại, Vương Đằng cũng rất bất đắc dĩ, thành Du Dương có mấy trăm ngàn nhân khẩu nhưng lại không có một đệ tử nào phù hợp, xác suất này sợ không chỉ là một phần triệu nữa.

Tuy nhân khẩu trên thế giới này rất nhiều, nhưng diện tích lại càng lớn hơn, khoảng cách giữa các thành ít nhất cũng mấy chục dặm, lấy hệ thống phạm vi quét bán kính mười mấy dặm của hệ thống thì phải tới lúc nào hắn mới có thể tìm được đệ tử thích hợp.

- Không thể, mời kí chủ phải có phong cách, người bình thường sẽ không xứng làm đồ đệ của kí chủ, nỗ lực tăng cao tu vi, phạm vi tìm kiếm sẽ mở rộng.

Hệ thống không mang theo tình cảm vang lên âm thanh nhắc nhở.

Được rồi, ta không chấp nhặt với máy móc.

Sau đó, Vương Đằng một đường hỏi người đi về hướng Thành Chủ phủ.

Trình phủ.

Giờ phút này, trong đại sảnh Trình phủ đang tập một số lão giả, nam tử trung niên, và mấy thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi.

- Lần này, tin tưởng các ngươi cũng đều biết tin tức trưởng lão Thiên Thánh tông tự mình dẫn đội thu nhận đệ tử, các vị trưởng lão thấy thế nào?

Trình Thương Hải hỏi cả đám phía dưới.

- Gia chủ, đây là cơ hội của chúng ta a, nếu như trong gia tộc chúng ta có một đệ tử có thể được vị trưởng lão kia thu làm đệ tử thân truyền, vậy chúng ta cũng sẽ không cần lại nhường nhịn Ngô gia nữa.

Một cái lão giả vội vàng mở miệng nói.

Hai năm trước, Ngô gia xuất hiện một đệ tử thiên tài, bị một vị trưởng lão của Kim Đỉnh môn thu làm đệ tử thân truyền, cũng nhờ đó mà Ngô gia bọn hắn đã phát triển nhanh chóng.

Một vài gia tộc trong thành Du Dương từng hợp tác với thành chủ đều nghiêng về phía thành chủ, dẫn đến Ngô gia ẩn ẩn đè ép Trình gia một đầu.

Hai gia tộc vốn đã như nước với lửa, trong hai năm qua Trình gia bọn họ vẫn luôn là ở vào thế hạ phong, nếu không phải là bởi vì tông môn không thể trực tiếp nhúng tay vào sự vụ gia tộc trong thành, và vị trưởng lão Kim Đỉnh môn kia vốn cũng không để ý thì có lẽ Trình gia bọn họ đã sớm suy bại.

Nếu tình hình vẫn cứ phát triển tiếp như vậy, gia tộc bọn họ sớm muộn cũng sẽ suy bại đi xuống.

Mặc dù gia tộc bọn hắn cũng có một ít đệ tử tu hành trong tông môn, nhưng thực lực giữa các tông môn cũng không giống nhau, địa vị cũng khác nhau, trong phạm vi mấy ngàn dặm xung quanh nơi này cũng chỉ có thực lực của Thiên Thánh tông và Kim Đỉnh môn là mạnh nhất.

- Gia chủ, nhị trưởng lão nói rất đúng, đây là một cơ hội của chúng ta, nghe nói tiểu tử Ngô gia kia lẫn vào Kim Đỉnh môn phong sinh thủy khởi, nếu còn tiếp tục như vậy nữa thì Trình gia chúng ta sẽ càng suy bại.

- Nhưng ta nghe nói mấy năm gần đây Thiên Thánh tông giống như một mực bị Kim Đỉnh môn đè ép một đầu mà?

Một thiếu niên mở miệng thầm nói.

- Thằng nhóc con ngươi thì biết cái gì, tông chủ của Thiên Thánh tông có thực lực Chân Võ cảnh, nghe nói còn có một số Thái Thượng trưởng lão ẩn tàng, thực lực của Thiên Thánh tông không kém Kim Đỉnh môn chút nào.

- Gia chủ, đây chính là một cơ hội, trưởng lão Thiên Thánh tông tự mình dẫn đội thu nhận đệ tử, nếu như nhìn trúng vị đệ tử nào trong gia tộc thì địa vị của Trình gia chúng ta cũng sẽ vững chắc hơn nhiều.

- Đúng vậy, gia chủ.

- Được rồi, ta sẽ mang theo mấy vị con cháu có thiên phú xuất chúng trong gia tộc đi gặp Thành Chủ phủ một chút.

- Gia chủ anh minh.

. . .

- Gia chủ, trưởng lão Thiên Thánh tông dẫn đội thu nhận đệ tử, ngươi thấy chúng ta có nên để một số đệ tử thiên tài trong gia tộc đi qua đó thử trước hay không?

- Ha ha, không cần, Minh nhi bên kia đã truyền về tin tức, lần này Kim Đỉnh môn có hai vị trưởng lão có thể sẽ thu nhận hai đệ tử thân truyền, đây là cơ hội của Ngô gia chúng ta, huống chi Kim Đỉnh môn và Thiên Thánh tông trước giờ vẫn luôn không hợp nhau, nếu như chúng ta để đệ tử thiên tài trong gia tộc đi bái trưởng lão Thiên Thánh tông làm sư, vậy khẳng định sẽ làm cho trưởng lão Kim Đỉnh môn không cao hứng.

- Gia chủ thánh minh.

- . . .

Sau một phen tìm đường, Vương Đằng rốt cục cũng gặp được bọn người Lưu Thành ở trong phủ thành chủ.

- Mẹ nó, ngươi nhanh như vậy?

Lưu Thành giật mình nhìn Vương Đằng.

Lúc này mới bao lâu chứ, thân thể tu sĩ vẫn luôn là rất tuyệt, sao lại nhanh như vậy, chẳng lẽ nguyên nhân chân chính bình thường tiểu tử này không đi tông môn sát vách không phải là bởi vì không có linh thạch, mà là bởi vì thân thể à?

- Đúng vậy, đi dạo một hồi thấy không có ý gì nên mới quay về.

Vương Đằng tùy ý nói.

- Vương trưởng lão, thật sự là cửu ngưỡng đại danh!

Lục thành chủ ở bên cạnh vừa cười vừa nói.

- Vương trưởng lão, vị này là thành chủ thành Du Dương Lục thành chủ, mấy ngày nay chúng ta đều sẽ do Lục thành chủ chiêu đãi.

- Thật sự là phiền phức Lục thành chủ.

- Không phiền phức, không phiền phức.

Chào hỏi Vương Đằng một chút, mấy người Lục thành chủ cũng rời đi, nhường lại nơi này cho hai người Vương Đằng và Lưu Thành.

- Vương Đằng, thân thể này của ngươi không được rồi, bây giờ còn trẻ như vậy mà đã như vậy rồi, chờ tuổi tác lớn hơn chút nữa thì còn thế nào nữa, chờ trở lại tông môn, ta sẽ dẫn ngươi đi tông môn sát vách mua một số đan dược đại bổ ha ha.

Lưu Thành tiến đến bên cạnh Vương Đằng, nhỏ giọng nói ra.

- Thân thể của ta không được? Phải uống đan dược đại bổ?

Vương Đằng hơi nghi hoặc một chút, thân thể hắn này thấy thế nào cũng cường tráng hơn Lưu Thành mới đúng, hơn nữa hắn còn luyện qua công pháp luyện thể, tuy chỉ là một môn công pháp luyện thể Hoàng giai trung phẩm.

- Có phải ngươi hiểu lầm cái gì hay không?

- Yên tâm đi, ta hiểu, việc này ta chắc chắn sẽ không nói với những người khác.

Lưu Thành vỗ bộ ngực bảo đảm nói.

- . . .

- Lần này chúng ta sẽ ở lại thành Du Dương mấy ngày?

Vương Đằng có chút không nhịn được, hắn muốn đi thành trì khác nhìn xem có đồ đệ thích hợp hay không.

- Bình thường đều khoảng năm ngày, đương nhiên nếu như ngươi nóng vội thì chúng ta cũng có thể hoàn thành trong ba ngày.

- Vậy thì tận lực nhanh một chút đi, ta đi tu luyện trước, có chuyện gì thì trực tiếp gọi ta.

Nói xong, Vương Đằng lập tức xoay người đi về phía một căn phòng trống.

Vẫn là tu luyện tốt hơn!

- Ai, xem ra lần này đả kích với hắn thật sự là quá lớn.

Nhìn bóng lưng Vương Đằng có chút tiêu điều, Lưu Thành thở dài.

- Có điều, ta nhất định sẽ giúp ngươi chữa khỏi bên ẩn trong thân thể.

Về đến phòng, Vương Đằng cũng không biết Lưu Thành suy nghĩ lung tung, nếu như hắn biết thì có thể sẽ trực tiếp đánh Lưu Thành một trận tơi bời.

Nam nhân mà, sao có thể bị người khác nói không được chứ!

Nuốt nuốt một viên Ngưng Nguyên Đan, sau đó Vương Đằng bắt đầu vận chuyển công pháp tu luyện.

Trên yến hội Thành Chủ phủ, Lục thành chủ giới thiệu Trình Thương Hải với mọi người của Thiên Thánh tông.

- Lưu trưởng lão, Vương trưởng lão, vị này là gia chủ Trình gia Trình Thương Hải, lần này nghe nói hai vị trưởng lão đến thành Du Dương thu nhận đệ tử, ta cố ý mang theo mấy vị đệ tử thiên tài trong gia tộc đến đây bái phỏng.

- Kính ngưỡng đại danh hai vị trưởng lão đã lâu, lần này Trình mỗ không mời mà tới, mong rằng hai vị trưởng lão thứ lỗi, thật sự là tiểu bối trong nhà ngưỡng mộ Thiên Thánh tông đã lâu, lần này vừa nghe nói hai vị trưởng lão dẫn đội đến đây thu nhận đệ tử, lập tức đã năn nỉ lão phu mang bọn họ đi tới mở mang kiến thức.

Trình Thương Hải cung kính nói, ở phía sau hắn có mấy cái thiếu nam thiếu nữ đang len lén dùng khóe mắt liếc qua đánh giá hai người Vương Đằng.

- Đây chính là trưởng lão Thiên Thánh tông à, quả nhiên rất uy nghiêm, nghiêm túc, nhất là trưởng lão tuổi tác lớn hơn kia.