Chương 963: Hỏa chủng Ngũ thái

Trần Thiến là hậu duệ của Phượng Hoàng Thất Bảo và Nhân loại, có huyết mạch Lãnh chúa và Phượng Hoàng, trên lý thuyết, có thể gọi nàng là ‘Tộc Phượng Hoàng Thất Bảo’, cũng có thể gọi là ‘Nhân tộc’.

Nàng có thể tiến vào Trái đất, hơn nữa tiến vào thành Ngân Nguyệt, còn có thể lấy được thân phận ‘Trần Thiến’ để sống và học tập, đương nhiên là đã bị quan phương chú ý đến.

“Suy nghĩ kỹ một chút, tộc Phượng Hoàng Thất Bảo cũng không còn nữa, tính an toàn của nàng đúng thật là có thể bảo đảm…”

Trong lòng Ngô Trì cổ quái, nếu như Trần Thiến biết chuyện này, đoán chừng sẽ vô cùng xấu hổ.

Có lẽ cho đến bây giờ, nàng còn cảm thấy hành vi của mình là không có lỗ thủng.

“Được rồi, nói đi cũng phải nói lại! Tình huống của bằng hữu ngươi, không thuộc về Hỏa chủng.”

Liễu Ngọc Thư lạnh nhạt nhìn về phía Ngô Trì.

“Mà ngươi, chính là một trong những Hỏa chủng!”

“Lão sư, rốt cuộc thì Hỏa chủng đại biểu cho cái gì?”

Ngô Trì tò mò hỏi.

Trước đây hắn cũng đã nghe những người quan phương đó nói qua, nhưng ăn nói úp mở, hoặc là biểu thị thẳng thắn là không thể nói.

Hai chữ ‘Hỏa chủng’, nghe đến là vô cùng huyền diệu!

“Hỏa chủng…”

Liễu Ngọc Thư trầm ngâm chốc lát, hỏi: “Ngươi có biết một câu nói… Toại nhân truyền lửa, ai truyền Đạo đó?”

“!!!”

Đồng tử của Ngô Trì co rụt lại, câu nói này hắn vô cùng quen thuộc!

“Xem ra là ngươi đã từng nghe thấy rồi.”

Liễu Ngọc Thư gật đầu, Ngô Trì bất lực nói: “Dưới cơ duyên xảo hợp nên đã từng nghe qua, thế nhưng vẫn chưa biết được ý tứ của câu nói này.”

“Ừm! Chuyện này nói ra rất dài dòng, nếu như ta đã là sư phụ của ngươi, cũng nên giải thích rõ cho ngươi hiểu.”

Ánh mắt của Liễu Ngọc Thư khẽ động, bỗng nhiên vung tay lên.

Bên trong ống tay áo bay ra một đạo ánh sáng, độn vào trong thủy tinh ở khắp mặt đất.

Trong chớp mắt, kiến trúc thủy tinh ở xung quanh liền hóa thành ‘Ngọc trắng’!

Mơ hồ có tiên quang nở rộ, bao phủ bốn phía.

Đây giống như là một loại Tiên trận, không thể nhìn trộm và phỏng đoán.

“Ngô Trì, ngươi nghe ta nói.”

Liễu Ngọc Thư mở miệng nói ra từng chữ một, không nhanh không chậm, giọng nói không linh vô cùng dễ nghe, thế nhưng lời vừa nói ra, đạo vận hiện lên, giống như là nổ vang ở sâu trong linh hồn của Ngô Trì!

“Tọai Nhân thị, chính là Tiên Hiền trong Truyền thuyết thần thoại ở cổ xưa!”

“Toại Nhân lấy lửa… câu chuyện này hẳn là ngươi đã từng nghe qua.”

“Mà Thời đại xa xưa, người truyền đạo… lại là ai?”

“Trong Truyền thuyết, có Ngũ Thái! Thái Dịch, Thái Sơ, Thái Thủy, Thái Tố, Thái Cực.”

Lời này vừa nói ra, trái tim của Ngô Trì liền bang bang nhảy lên!

‘Thuyết Thái Thủy Âm Dương’, chính là một trong những nội tình của hắn.

Vật đó khiến cho hắn có ‘Thái Thủy Âm Dương Khí’, nắm trong tay Internet Vô hạn, nhận được ‘Thần thể Thiên Hỏa’ và ‘Hoàng Đế Pháp’.

Tầm quan trọng, không thể nghi ngờ!

Nhớ đến vị ‘Khải’ đã từng gặp qua trước đây, Ngô Trì bỗng nhiên cảm giác được, một vài bí mật của xa xưa có thể tiết lộ rồi.

“Vậy nên, người truyền đạo chính là năm vị Tiên Hiền này?”

Ngô Trì không nhịn được mà mở miệng hỏi một câu, Liễu Ngọc Thư lắc đầu, nói ra: “Không biết.”

“???”

Sắc mặt của Ngô Trì mơ màng.

Không phải… ngươi đặt ở chỗ này sao?

“Ngươi hãy nghe ta nói hết đã.”

Liễu Ngọc Thư trợn mắt một cái, mở miệng nói: “Lịch sử quá xa xưa, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm, không cách nào tính toán được.”

“Mọi người chỉ có thể biết một phần chi tiết ở Thời đại xa xưa.”

“Người truyền đạo, chắc chắn là có bao gồm Ngũ Thái.”

“Thế nhưng… chỉ có Ngũ Thái? Hay là bao gồm Ngũ Thái ở trong những người khác?”

“Tam Hoàng Ngũ Đế, lại đóng nhân vật gì ở trong đó?”

“Đạo của Lãnh chúa rốt cuộc là được sáng lập như thế nào?”

“Lãnh chúa đầu tiên là ai?”

Liễu Ngọc Thư liên tiếp nói ra rất nhiều tin tức, lại mở miệng nói: “Cho đến bây giờ, những chuyện này chỉ còn sót lại một chút ghi chép…”

“Bởi vì, từ cổ chí kim, mọi người đều có rất nhiều suy đoán đối với Người truyền đạo.”

“Thời đại cổ xưa kia, Nhân tộc kia từ trong bóng tối, quật khởi từ lúc chưa có cơ thể, Thời đại khiến cho Thế giới Lãnh chúa vang vọng ở Vạn giới Chư thiên.”

“Mai táng rất nhiều bí mật…”

Lão sư mỹ nhân cảm khái một chút, giống như là đang mặc sức tưởng tượng Thời kì viễn cổ thần bí kia.

Đó là thời kì mông muội của Nhân tộc, là thời kỳ đen tối, cũng là thời đại Nhân loại bé nhỏ nhất, nhỏ yếu nhất.

Rốt cuộc là Tiên Hiền như thế nào, người như thế nào, mới có thể mở ra ‘Đạo của Lãnh chúa’, chế tạo ra một Thời đại Lãnh chúa toàn dân huy hoàng như thế?

Nghe xong, Ngô Trì cảm giác có chút hỗn loạn.

“Lão sư, vậy Ngũ Thái mà ngươi nói, có liên quan gì đến Hỏa chủng chứ?”

“Chuyện mà ta biết cũng chỉ là một phần.”

Liễu Ngọc Thư mỉm cười, mở miệng nói: “Hỏa chủng, là Hỏa chủng của Nhân tộc, là do Ngũ Thái để lại, lưu truyền đến nay! Mà sự mạnh yếu của Hỏa chủng, quyết định bởi Thiên kiêu của Nhân tộc…”

“Thiên kiêu càng nhiều, càng mạnh, thì Hỏa chủng càng thịnh vượng! Thế giới Lãnh chúa càng cường hãn hơn!”

“Còn về việc Hỏa chủng là đồ vật thực thể, hay là một khái niệm, thì ta cũng không biết rõ.”

Liễu Ngọc Thư nói ra hết những chuyện mà mình biết, bao gồm cả một hệ liệt do Hạ quốc sắp xếp cho ‘Hỏa chủng’, cùng với một vài biện pháp lựa chọn của Thiên kiêu.

Con kiêu của trời, không phải là đứa trẻ to xác.

Vậy nên Hạ quốc sẽ không ‘Đốt cháy giai đoạn’, vô não mà nhét tài nguyên vào, mà là có kế hoạch tiến hành bồi dưỡng với Thiên kiêu!

Ví dụ như…

Hoạt động ‘Tân sinh chinh phạt’ của năm nay!