Chương 95: Hỏi Đáp

May mắn, quá trình Hổ Nữu biến hóa rất thuận lợi, cũng chưa từng xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn.

- Đây chính là thân thể của ta sau khi biến hóa sao?

Một bé gái khoảng năm sáu tuổi, mặc váy màu trắng, da thịt bại lộ bên ngoài trắng nõn như ngọc, một đầu mái dài đen nhánh tỏa sáng rối tung trên vai, con ngươi đầy linh khí đang tò mò đánh giá bản thân.

Qua một hồi lâu, tiểu nữ hài mới phản ứng được, sư tôn của nàng còn ở bên cạnh chờ nàng.

- Sư tôn, Hổ Nữu biến hóa.

Hổ Nữu hưng phấn nhào về hướng sư tôn, hai cái tay nhỏ giơ lên thật cao, ôm chặt thắt lưng Vương Đằng, gương mặt trẻ sơ sinh mềm mại điên cuồng cọ lấy bụng của hắn.

- Tốt, Hổ Nữu, mau xuống đây.

Vương Đằng lấy tay nhẹ nhàng sờ lên đầu nàng.

- Được rồi, sư tôn.

Hổ Nữu rất nghe lời buông Vương Đằng ra.

Nhìn lên tiểu nữ hài đáng yêu trước mặt này, trên mặt Vương Đằng cũng lộ ra nụ cười.

- Đợi chút nữa ta để sư huynh ngươi xây cho ngươi một căn phòng nhỏ, sau này ngươi sẽ phải ơ rmột mình.

Vương Đằng cười đối Hổ Nữu nói.

- Ừm ừm, tốt, sư tôn.

Hổ Nữu điên cuồng gật cái đầu nhỏ.

Cũng không lâu lắm, bốn người Phương Húc, Ngô Hoành đã đi tới trước mặt Vương Đằng.

- Đại sư huynh, nhị sư huynh, tiểu sư đệ, Đức gia gia.

Hổ Nữu vui vẻ chào hỏi mọi người.

- Đây là sư muội?

- Sư muội?

- Sư tỷ?

- . . .

Mấy người cũng đều giật mình nhìn tiểu nữ hài.

- Ừm, Hổ Nữu vừa mới biến hóa.

Vương Đằng gật đầu nói.

- Gọi các ngươi tới là đợi chút nữa các ngươi xây cho Hổ Nữu một căn phòng.

- Được rồi, sư tôn, bây giờ chúng ta sẽ đi ngay.

- Đợi chút nữa, việc này không vội.

Vương Đằng dời ánh mắt nhìn về phía phương hướng Sở Chiếu, mở miệng yếu ớt nói:

- Ngươi cũng đã học tập môn quy mười ngày rồi, vừa vặn hôm nay có rảnh, để cho ta kiểm tra ngươi một chút.

- Vâng, sư tôn.

Sở Chiếu cực kỳ tự tin mở miệng nói.

Mười ngày này hắn cũng không phải học tập uổng công, từ sau khi tư chất tăng lên, tốc độ học tập của hắn đã tăng lên raatrs nhiều.

Đương nhiên, chuyện này cũng không ngoại trừ nguyên nhân hắn tự giác, và mấy viên đan dược sư tôn cho kia.

Nhưng hiệu quả trong mười ngày này vẫn rất phấn khởi, hắn đã có thể đọc môn quy làu làu.

- Ngươi trước đọc môn quy một lần.

Vương Đằng nói.

- Vâng, sư tôn.

- Thứ nhất, tuyệt đối không nên trêu chọc sự tình không liên quan đến mình, không nên tỷ thí với bất cứ ai, không nên tùy tiện kết giao bằng hữu, không được làm nhiệm vụ tông phái nào cần ra ngoài, càng quan trọng hơn là không muốn gây thù hằn, tốt nhất đừng bước ra khỏi phạm vi núi Vô Danh, một mực đợi trong núi Vô Danh tu luyện thật tốt.

- Thứ hai, ở bên ngoài gặp phải chuyện bất bình thì chớ xen vào việc của người khác, nhớ phải đi vòng qua, dù có người cầu cứu cũng không cần để ý.

- Thứ ba, nếu như bắt buộc phải động thủ, có thể âm sau lưng người thì không cần lỗ mãng đơn đấu, có thể quần ẩu thì tận lực quần ẩu, không nên nói nói nhảm quá nhiều với kẻ địch, có thể nhất kích tất sát thì nhất kích tất sát, nhất định phải xử lý hiện trường sạch sẽ.

- Thứ tư. . .

- . . .

- Thứ mười bảy. . .

- . . .

Lúc này, Hổ Nữu ở bên cạnh đã há to miệng, trừng tròn căng con mắt nhìn tiểu sư đệ.

Nàng cảm thấy tiểu sư đệ đọc những chuyện này hoàn toàn không giống với những chuyện mà nàng nghe được.

Nàng nhớ tiểu tỷ tỷ thường xuyên mang cho nàng đồ ăn ngon kia nói hoàn toàn khác với tiểu sư đệ bây giờ.

- Đúng rồi, giống như lần này đi ra ngoài còn chưa nói với nàng, cũng không biết nàng có nhớ mình hay không, có tiếp tục mang đồ ăn ngon đến hay không. . .

- Ừm, không tệ, nhưng mà chỉ đọc thuộc môn quy thôi còn chưa được, còn phải sử dụng chính xác môn quy mới được.

Vương Đằng dừng lại một chút, lại nói tiếp:

- Nếu như ngươi đã là tu vi Linh Võ cảnh, có một ngày, ngươi ở một chỗ chốn không người gặp một người có tu vi Chân Võ cảnh tầng chín đang cưỡng ép phi lễ một vị nữ tử bình thường thì ngươi sẽ làm như thế nào?

Hổ Nữu ở bên cạnh cũng bị câu hỏi này của sư tôn hấp dẫn, vội vàng giơ cánh tay nhỏ trắng noãn, cao giọng nói:

- Sư tôn, sư tôn, ta biết phải làm sao.

Vương Đằng kinh ngạc dời ánh mắt nhìn về phía Hổ Nữu ở bên cạnh đang hưng phấn hô, nếu như hắn nhớ không lầm, hắn còn chưa bắt đầu dạy Hổ Nữu những kiến thức như môn quy này mà?

- Chẳng lẽ lại là ngày bình thường Hổ Nữu nghe thấy hai vị sư huynh dạy bảo? Hay là Phương Đức dạy nàng?

Nhưng lúc này, Vương Đằng vẫn rất cao hứng, dù sao nếu là Hổ Nữu tuổi nhỏ như thế mà đã có ngộ tính như vậy, vậy cũng là một chuyện tốt.

- Hổ Nữu, ngươi đến nói thử xem, nếu là ngươi thì ngươi sẽ làm như thế nào?

Vương Đằng hỏi.

- Sư tôn, Hổ Nữu sẽ đi lên dùng một trảo đập chết tên vô lại khi dễ nữ tử bình thường kia.

Hổ Nữu dương dương đắc ý nói ra, hoàn toàn không phát hiện vẻ mặt sư tôn của nàng đã trầm xuống, cùng với ánh mắt đồng tình của hai vị sư huynh.

- Sư tôn, ngươi nói ta nói có đúng hay không?

- Ầm!

Vương Đằng lắc mình một cái, gõ một cái trên trán Hổ Nữu.

- Ôi, sư tôn, sao ngài lại đánh ta?

Hổ Nữu dùng bàn tay nhỏ của mình vuốt ve lấy cái trán trơn bóng, có chút ủy khuất nói.

- Cách làm của ngươi hoàn toàn là sai lầm.

Vương Đằng nghiêm khắc phê bình nói.

- Thế nhưng, ta nhớ trước đây Hân Hân đã nói như vậy mà, nàng nói ở bên ngoài gặp phải chuyện lấy mạnh hiếp yếu thì chúng ta nên xuất thủ tương trợ?

Hổ Nữu không giải thích được nói.

- Hồ nháo, Hân Hân là ai?

- Vương trưởng lão, Hân Hân trong miệng Hổ tiểu thư có thể là tiểu thư Vương Hân Hân của núi Tiên Tử, là đệ tử của trưởng lão Bạch Khiết.

Phương Đức ở bên cạnh trả lời.

- Hừ, sau này ngươi ít chơi đùa với Vương Hân Hân kia đi, thật sự đã dạy bảo đồ đệ của ta sai lệch mà.

Vương Đằng tức giận nói.

Hổ Nữu chớp mắt to, nhìn sắc mặt chút không dễ nhìn của sư tôn một chút, không dám nói tiếp nữa.

- Hổ Nữu, ngươi phải nhớ kỹ, nếu ở bên ngoài gặp phải loại chuyện này thì nhất định phải đường vòng, đừng nghĩ đến rút đao tương trợ gì cả.

Vương Đằng nói với Hổ Nữu.

- Sư tôn, tại sao vậy?

Hổ Nữu không hiểu hỏi.

- Làm sao ngươi biết hai người kia có phải hay không cùng một bọn, người kia có hay không ẩn giấu tu vi ngươi biết không, nếu như tu vi chân chính thực lực còn cao hơn ngươi, làm sao bây giờ?

Vương Đằng nói.

- Ngươi phải hiểu được, thế giới này âm hiểm xảo trá chi đồ nhiều lắm, nếu như không lưu một cái tâm nhãn, rất dễ dàng bị người ám hại.

Vương Đằng ngữ trọng tâm trường nói.

- A.

Hổ Nữu cái hiểu cái không liên tục gật cái đầu nhỏ.

Vương Đằng nhìn dáng vẻ ngốc nghếch này của Hổ Nữu, bất đắc dĩ thở dài.

- Xem ra nhất định phải bắt đầu giáo dục lại Hổ Nữu từ bây giờ, nếu như còn để cho nàng theo người tên Vương Hân Hân kia học một đoạn thời gian thì chỉ sợ sẽ thật sự bị mang lệch ra, không thể kéo trở lại.

- Phương Húc, Ngô Hoành, sau này Hổ Nữu mỗi ngày đều phải đi theo các ngươi học tập môn quy và tri thức về khí vận chi tử, nhất định phải để Hổ Nữu học được, học tốt!

Vương Đằng trịnh trọng nói.

- Vâng, sư tôn, chúng ta nhất định sẽ để cho sư muội học tập môn quy thật tốt.

Phương Húc nói năng rất có khí phách.

Hổ Nữu ở bên cạnh không kiềm hãm được sợ run cả người, nó luôn cảm giác có chuyện gì đó không hay sẽ phải xảy ra.