Chương 9: Tranh Thủ Thời Gian Chạy Trốn, Về Tông Môn Trốn Tránh

Về đến phòng, Vương Đằng lấy ra một cái túi trữ vật, mở ra nhìn một chút, bên trong bất ngờ có 5000 khối linh thạch hạ phẩm.

Đây là gia chủ Trình gia tặng lễ mọn, Vương Đằng và Lưu Thành một người một cái, hai người không từ chối, cũng thuận tay nhận, ai bảo hai người bọn hắn nghèo như vậy chứ, đương nhiên chuyện nên làm hắn cũng sẽ làm.

Cũng tỷ như dưới trướng Lưu Thành còn thiếu khuyết một đệ tử thân truyền, cơ hội này sẽ chọn một người từ trong mấy đệ tử xuất sắc của Trình gia.

- Cũng không tệ lắm, xem như thu hoạch ngoài ý muốn.

Tuy chút linh thạch này với hắn cũng không tính là gì, nhưng đối với một tiểu gia tộc giống Trình gia thì lại là một món của cải lớn, ít nhất cũng là phúc lợi nửa năm.

Vương Đằng nhận lấy linh thạch, tiếp tục tu luyện.

Nhân sinh không thể lười biến, một khi lười biến sẽ rất khó chăm chỉ lại, giống như hắn gõ chữ ở kiếp trước, sau khi gõ xong hắn sẽ chạy tới chơi game.

Đương nhiên, đó là vì động lực của hắn không đủ, nếu như vừa giàu vừa mạnh giống như bây giờ, vậy hắn nhất định sẽ làm 24 giờ không ngừng nghỉ.

Ngày kế tiếp, Vương Đằng vẫn như cũ tu luyện trong trạch phòng, Lưu Thành thì mang theo chấp sự và một đám đệ tử tiến đến thu nhận đệ tử.

- Lưu trưởng lão, Vương trưởng lão đâu?

- Hắn còn trong phòng tu luyện, có thể là cảm giác muốn đột phá cảnh giới.

Lưu Thành thuận miệng trả lời.

- Thật không hổ là trưởng lão Thiên Thánh tông! Vương trưởng lão còn trẻ như vậy, tu vi lại cao như vậy, thật sự là tấm gương cho chúng ta.

Lưu Thành mang theo thâm ý liếc nhìn Lục thành chủ một chút, chẳng lẽ ta không trẻ tuổi sao?

Tuy hắn không trẻ tuổi như Vương Đằng, bộ dạng xem ra có chút từng trải, nhưng tuổi của hắn cũng không lớn lắm, cũng chỉ lớn hơn Vương Đằng hai ba tuổi mà thôi.

Nhìn người không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài được.

- Khụ khụ.

Nhìn thấy ánh mắt của Lưu Thành, Lục thành chủ ngượng ngùng cười cười.

Một đoàn người đi đến quảng trường thành Du Dương, lúc này, nơi này đã có rất đông người đang chờ đợi.

Những năm qua, nơi này đều người đông tấp nập mỗi khi tông môn thu nhận đệ tử, tuy hiện tại không nhiều như vậy, nhưng số người ở đây bây giờ cũng không ít, dù sao hiện tại chỉ có một mình Thiên Thánh tông thu nhận đệ tử, những năm trước chính là hai ba mươi tông môn cùng nhau thu nhận đệ tử.

- Lần này ta nhất định phải bái nhập Thiên Thánh tông, trở thành đệ tử Thiên Thánh tông.

- Chỉ có bái nhập Thiên Thánh tông, ta mới có cơ hội báo thù rửa hận.

- Lấy thiên tư của ta, lần này nhất định có thể bái nhập Thiên Thánh tông, tuy hai lần trước ta thất bại, nhưng lần thứ ba nhất định sẽ thành công, bởi vì cái gọi là quá tam ba bận.

- Con trai ta có cơ hội rồi.

- Mau nhìn kia, đó chính là trưởng lão Thiên Thánh tông, xem ra thật. . . Thật uy nghiêm.

- Đúng vậy, khí chất này, tướng mạo này. . .

. . .

Theo mọi người của Thiên Thánh tông và một đoàn người thành chủ đến, trên quảng trường càng thêm ồn ào.

- An tĩnh!

Một tiếng quát to vang lên, trong lòng những người ở trên quảng trường đều chấn động, cảm thấy một tia thiên uy huy hoàng từ phía trước truyền đến.

Qua một hồi lâu, mọi người mới hồi phục tinh thần lại, nhỏ giọng nghị luận.

- Thật là lợi hại, không hổ là trưởng lão Thiên Thánh tông, thực lực này quả thực quá dọa người.

- Đúng thế, cũng không nhìn xem trưởng lão Thiên Thánh tông có tu vi gì, đó thấp nhất cũng có tu vi Chân Nguyên cảnh đấy, còn lợi hại hơn cả thành chủ nữa.

- Không được, hôm nay cháu trai nhà bác gái ta nhất định phải bái nhập Thiên Thánh tông mới được.

- . . .

Đợi sau khi Lưu Thành và Lục thành chủ an vị trên đài, Liễu chấp sự mới đi lên trước nói ra:

- Lần này, Thiên Thánh tông ta thu nhận đệ tử, thiếu niên thiếu nữ tuổi tác từ 12- 18 tuổi đều có cơ hội bái nhập Thiên Thánh tông ta, người có thiên tư xuất chúng càng có thể bái nhập phía dưới trưởng lão Thiên Thánh tông.

- Hiện tại, tất cả những người muốn bái nhập đệ tử Thiên Thánh tông tiến lên đo tư chất cốt linh.

Nói xong, Liễu chấp sự gọi mấy tên đệ tử sau lưng tiến lên, trong tay mỗi người bọn họ đều bưng lấy một viên ngọc.

Cái này gọi là Thiên Phú Châu, là do Trận Pháp Sư sáng tạo ra, có thể kiểm tra cốt linh và tư chất tu luyện, chỉ cần có thể để Thiên Phú Châu tỏa ra ánh sáng đã nói lên có tư chất tu luyện, thiên phú từ thấp đến cao theo thứ tự là trắng, đỏ, cam, vàng, xanh lá, xanh da trời, xanh dương, tím, vàng kim.

Muốn khảo nghiệm ra thiên phú cũng rất đơn giản, chỉ cần đặt tay lên Thiên Phú Châu ba mươi giây là được.

Đây chính là phương pháp những thứ tiểu tông môn này khảo nghiệm thiên phú, cũng không chính xác, một số đại tông phái đều là có phương pháp đặc biệt tìm kiếm đệ tử có thiên phú xuất chúng, có thể tìm ra một số thiên tài có thể chất đặc biệt.

Đương nhiên, thiên phú cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, một số đan dược đặc biệt, thiên tài địa bảo, kỳ ngộ đặc biệt đều có thể thay đổi thiên phú tu luyện của một người, nhưng mà loại cơ hội này người bình thường rất khó có được.

Một người có thiên phú tốt chỉ có thể nói tốc độ tu luyện càng nhanh, hạn mức cao nhất càng cao, xác suất đột phá đại cảnh giới càng dễ dàng, nhưng lại không thể đại biểu nhất định có thể tu luyện tới cảnh giới tối cao, dù sao thì số người bởi vì các loại nguyên nhân mà không đột phá được thực sự nhiều lắm.

Nhưng bọn hắn nhất định mạnh hơn những người có thiên phú thấp kia nhiều, người thiên phú cao chí ít có cơ hội, mà người thiên phú thấp muốn tu luyện đến cảnh giới càng cao hơn tuyệt đối là nói chuyện viển vông.

- Tất cả mọi người xếp thành hàng, theo thứ tự tiến lên khảo nghiệm, chỉ cần người nào có thể làm Thiên Phú Châu sáng lên màu vàng thì có thể đứng ở phía sau của ta, bái nhập Thiên Thánh tông.

Nhìn từng nhánh đội ngũ, Liễu chấp sự mở miệng nói ra:

- Hiện tại khảo nghiệm bắt đầu.

Theo Liễu chấp sự dứt lời, nguyên một đám thiếu niên thiếu nữ đi lên trước, đưa tay sờ soạng Thiên Phú Châu trước mặt.

- Màu trắng, không hợp cách.

- Màu cam, không hợp cách.

- Màu trắng, không hợp cách.

- Màu đỏ, không hợp cách.

- Màu vàng, hợp cách, ngươi đứng ở đằng sau ta tới.

- Màu trắng, không hợp cách.

- . . .

Từng vòng từng vòng khảo nghiệm qua đi, chỉ có khoảng ba bốn người có thiên phú hợp cách, chuyện này khiến đến vẻ mặt Liễu chấp sự cũng có chút đen lại.

Lần này, tông chủ yêu cầu bọn họ tuyển nhận ít nhất nhất 50 đệ tử, nếu như kết thúc không thành nhiệm vụ. . .

- Màu trắng, không hợp cách.

- Màu đỏ, không hợp cách.

- Tím. . . Màu tím, hợp cách, nhanh đứng ở phía sau của ta.

Liễu chấp sự vội vàng đi đến bên cạnh một thiếu niên thật thà, mang theo hắn đi đến bên cạnh trưởng lão Lưu Thành.

Ngay cả Lưu Thành và Lục thành chủ nguyên bản ngồi trên đài bỗng nhiên cũng đứng lên.

- Vừa rồi đó là màu tím à?

Lục thành chủ có chút không dám tin vào hai mắt của mình.

Điều này đại biểu chuyện gì?

Đây chính là thiên phú có thể tu luyện đến Địa Võ cảnh, thậm chí có một khả năng nhỏ nhoi đột phá đến Thiên Võ cảnh.

Tuy ở trong đó cần một chút thời gian và đại lượng tư nguyên, nhưng thiên phú tu luyện này ở thành Du Dương tuyệt đối thuộc về thiên phú ngàn năm khó gặp.

Cũng là loại thiên phú có thể xếp hàng đầu ở quận thành và vương thành.

- Lưu trưởng lão, ngươi xem thiếu niên này thiên phú tốt như vậy, có nên đưa hắn đến quận thành Thanh Lâm tu luyện không?

- Lục thành chủ, ngươi nghĩ gì thế? Đây chính là đệ tử thiên tài của Thiên Thánh tông ta, sao có thể đưa đến Thanh Lâm quận thành tu luyện, đứa nhỏ này nhất định phải tu luyện ở Thiên Thánh tông ta, đến lúc đó tông chủ Thiên Thánh tông ta khẳng định sẽ thu hắn làm đệ tử thân truyền.

Lưu Thành nói chuyện không giống Lục thành chủ, lập tức mang theo thiếu niên thật thà này hướng về phương hướng Thành Chủ phủ.

Đồng thời, một âm thanh từ xa xa truyền tới.

- Liễu Huy, ngươi tiếp tục chủ trì khảo nghiệm, tăng tốc độ khảo nghiệm.

- Vâng, Lưu trưởng lão.

Nhìn bóng lưng Lưu Thành rời đi, ánh mắt Lục thành chủ lấp lóe, cuối cùng cũng theo rời đi.

- Nhìn thấy không, vừa rồi chính là thiên phú màu tím đó, ta sống nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thiên tài thiên phú màu tím.

- Sau này thiếu niên kia nhất định sẽ trở thành một đại nhân vật khó lường.

- Ta biết đứa bé đó, không ngờ nó lại là một thiên tài.

- Ngươi biết đứa bé kia sao, hắn tên là gì?

- . . .

- Đó là con trai ta!

- Cái gì? Vị thông gia này, nhà ta còn có một đứa con gái chưa kết hôn, không bằng làm thông gia như thế nào?

. . .

- Vương Đằng, mau ra đây, ghê gớm, lần này chúng ta phát hiện một thiên tài.

Vừa mới chạy vào sân nhỏ của Vương Đằng, Lưu Thành đã la to nói.

Vương Đằng ngừng tu luyện, ra khỏi phòng, vừa ra đã nhìn thấy Lưu Thành mang theo một thiếu niên thật thà đứng ở nhà ở trước cửa chính nhà mình.

- Chuyện gì mà làm ngươi kích động như vậy?

- Vương Đằng, thiếu niên này có thiên phú màu tím, thiên phú này có thể tu luyện đến Địa Võ cảnh, thậm chí có một khả năng nhỏ đột phá đến Thiên Võ cảnh.

Lưu Thành sẽ có chút hăng hái kéo thiếu niên còn đang ngây ngốc đến trước mặt Vương Đằng, kích động nói.

- A.

Vương Đằng nhàn nhạt nhẹ gật đầu.

Nếu hệ thống đã không có nhắc nhở, vậy cũng nói ra thiếu niên này còn không đạt đến tiêu chuẩn làm đồ đệ của hắn, cũng chính là không đạt được tiêu chuẩn cấp S.

- Ngươi không kích động, không khiếp sợ, không hưng phấn chút nào sao? Đây chính là thiên phú màu tím đó, ngay cả thiên phú của tông chủ cũng kém hơn thiếu niên này một chút đó.

- A, ta kích động, hưng phấn.

- . . .

- Ngươi nói bây giờ nên làm gì, nếu như bị người của Kim Đỉnh môn biết thì chắc chắn sẽ tới cướp thiếu niên này.

Lưu Thành nghiêm túc nói.

Ừm, Kim Đỉnh môn đến cướp người?

Thiên phú cũng đáng được đoạt sao?

Làm sao bây giờ, vậy chắc chắn là phải chạy trốn về tông môn thôi!