

**Thiên Tài Tiên Đạo**

**Chapter 4: Công pháp truyền thừa**

*Author: Bông Lan*

Thiên Vận võ phủ thành lập chỉ có tám mươi năm, mà Thất Huyền võ phủ là tông môn tam phẩm Thất Huyền cốc có lịch sử truyền thừa sáu trăm năm thiết lập, trong võ phủ có phần đông công pháp truyền thừa tùy ý chọn!Tu luyện công pháp truyền thừa của Thiên Vận võ phủ, tới Luyện Thể tầng sáu Ngưng Mạch kỳ hy vọng xa vời. Mà tu luyện công pháp truyền thừa của Thất Huyền võ phủ chỉ cần có thiên phú tứ phẩm, đột phá Ngưng Mạch kỳ cũng không phải việc khó!Mà về phần Lâm Minh, hắn căn bản không có công pháp Luyện Thể ra hồn, chỉ trông vào một quyển võ đạo nhập môn. Môi ngày đánh quyền vào cọc gỗ, mỗi quyền cầm dao róc xương giải cốt. Đây chính là con đường võ đạo của Lâm Minh!Mấy năm nay hắn chính là dựa vào những biện pháp tự mình mò mẫm, dựa vào cần cù, từng bước đi vào cánh cửa Luyện Thể tầng thứ nhất!Truyền thừa đối với hắn thật sự quá trọng yếu!Trong lòng Lâm Minh vô cùng kích động, hắn giống như đói khát dung hợp sửa sang lại tri thức của bản công pháp truyền thừa này. Rất nhanh, Hỗn Độn Cương Đấu kinh này lại mang đến ngạc nhiên vui mừng cho hắn.Hỗn Độn Cương Đấu kinh là công pháp Luyện Thể đỉnh cấp của Thần Vực. Tuy nói là đỉnh cấp nhưng dù sao chỉ là công pháp Luyện Thể, cho nên ở Thần Vực cũng không phải quý báu quá mức. Nguyên nhân khiến Lâm Minh kích động là hắn rốt cuộc tìm được cái gọi là Thần Vực này rốt cuộc là địa phương nào.Thần Vực là một thế giới trình tự cao hơn, thế giới đó đã truyền thừa vạn vạn năm, vô luận luyện thể, võ đạo, sử dụng các loại vũ khí, các loại kỹ năng và trận pháp đều đã phát triển đến cực hạn. Nơi đó là thế giới của đại năng giả võ đạo, bọn họ bản lĩnh thông thiên căn bản không phải Lâm Minh giai đoạn hiện tại có thể tưởng tượng.Như vậy, giá trị của bản Hỗn Độn Cương Đấu kinh này không thể đo lường! Mà mảnh nhỏ linh hồn tồn trữ trong Ma Phương kia chờ đến khi có đủ thực lực hắn là có thể dung hợp.Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Minh kích động vô cùng.Lâm Minh hiện tại rất sợ bản công pháp này khuyết thiếu giữa chừng. Dù sao mảnh nhỏ linh hồn mình dung hợp vốn chỉ là một khối nhỏ, nếu công pháp khuyết thiếu thì khiến người tiếc hận. Cũng may một mực duyệt đọc dung hợp. Hỗn Độn Cương Đấu kinh thủy chung hoàn chỉnh. Từ Luyện Lực, Luyện Nhục, Luyện Tạng, mãi cho đến Dịch Cân, Luyện Cốt, Ngưng Mạch, toàn bộ có.Điều này đã đủ khiến Lâm Minh giật mình rồi. Bởi vì ở Thiên Diên đại lục, công pháp Luyện Thể bình thường chỉ nhằm vào một giai đoạn, tỷ như Dịch Cân chân kinh chuyên môn Dịch Cân. Luyện Cốt Kim Thân quyết chuyên môn Luyện Cốt. Cửu Mạch thần công chuyên môn Ngưng Mạch... Mà Hỗn Độn Cương Đấu kinh chỉ là một quyển công pháp liền có thể từ Luyện Lực luyện đến Ngưng Mạch. Mà sau chỗ này, chuyện khiến Lâm Minh càng thèm kinh ngạc đã xảy ra.Thiên Diễn đại lục chỗ Lâm Minh. Ngưng Mạch đánh dấu giai đoạn Luyện Thể kết thúc, rồi sau đó chính là bước vào giai đoạn Tụ nguyên. Giai đoạn Tụ Nguyên chia làm cảnh giới Hậu Thiên và Tiên Thiên. Cảnh giới Ngưng Mạch là một lằn ranh, rất nhiều người kẹt ở cảnh giới Luyện Cốt, cả đời đều không thể tiến thêm một bước.Cảnh giới Ngưng Mạch là cực hạn của thể xác, đây là thường thức. Mà trong Hỗn Độn Cương Đấu kinh, sau Ngưng Mạch không ngờ còn có một cảnh giới, Tôi Tủy!Trên Tôi Tủy không ngờ còn có Bát Môn Độn Giáp, với phương, vị bát quái đối ứng thiên tượng cửu tinh, mở ra bát môn, Đạo Cung Cửu Tinh trong cơ thể là có thể xông phá cực hạn của lực lượng thể xác, đánh vào cảnh giới cao hơn!Mà bất kể tu luyện Tôi Tủy hay là Bát Môn Độn Giáp đều không ảnh hưởng võ giả bước vào Hậu Thiên. Tiên Thiên. Cái này tương đương với nhiều hơn mấy cảnh giới so với người khác, chỗ tốt trong đó không nói cũng biết!. ========== Truyện vừa hoàn thành ==========1. Tâm Niệm Em Đã Lâu2. Vì Sao Loại A Này Mà Cũng Có O3. Đừng Làm Nũng Với Anh4. Nhân Vật Chính Truyện Ngược Không Cho Ta Khóc=====================================Xem tới đây, Lâm Minh đã khiếp sợ không nói nên lời. Chỉ riêng bản Hỗn Độn Cương Đấu kinh này chính là chí bảo thế gian!Lâm Minh đã không chờ đợi thêm nữa muốn tu luyện, tuy nhiên trước khi tu luyện hắn đầu tiên là kiểm tra Ma Phương trong túi trước ngực một chút, nhưng mà vừa nhìn hắn lại ngây người. Ma Phương biến mất!Lâm Minh sợ toát mồ hôi lạnh, thò tay sờ, lại cảm thấy một tia khác thường ở ngực. Vén áo lên nhìn, lại phát hiện làn da phía dưới ngực trái có thêm một ký hiệu kỳ dị, ký hiệu đó chính là một cái Minh Văn thần bí trên Ma Phương.Ma Phương tiến vào trong cơ thể mình? Lâm Minh nhớ tới lúc đó nữ nhân thánh khiết kia triệu hoán Ma Phương dường như cũng từ trong thịt lòng bàn tay triệu hoán mà ra, cũng không kỳ quái. Chỉ là mình dường như hoàn toàn không rõ phương pháp một lần nữa triệu hoán Ma Phương.Thử một chút, quả nhiên không được, Lâm Minh có chút thất vọng. Trong Ma Phương có ngàn ngàn vạn vạn mảnh vỡ linh hồn, mình chỉ chọn một cái nhỏ nhất mờ nhất liền đạt được đồ vật quý báu như thế. Nếu là có thể dung hợp linh hồn, vậy quả thật là một phần bảo tàng không thể tưởng tượng.Nghĩ đến đây. Lâm Minh đột nhiên tự giễu cười cười. Mình chính là mỡ heo che mờ tâm trí, một linh hồn vô chủ nhỏ yếu nhất đều suýt nữa nuốt mất ý thức của mình, mảnh vỡ linh hồn khác mạnh hơn còn không trực tiếp miểu sát. Nằm mơ à!Xem ra bất kể là bí mật của Ma Phương hay là những mảnh nhỏ linh hồn thần kỳ kia đều phải chờ khi tu vi mình cao hơn lại nghiên cứu. Hiện tại lo được lo mất, không bằng mau chóng tu luyện Hỗn Độn Cương Đấu kinh.Vì thế, Lâm Minh tĩnh tâm lại, bắt đầu cảm ngộ bản công pháp truyền thừa của Thần Vực lịch sử đã lâu dài này.Hỗn Độn Cương Đấu kinh bản chất chính là đem thể xác luyện thành thần binh, thể xác cứng rắn không thể phá, hơn nữa lực lượng kinh người.Không chỉ như thế, Hỗn Độn Cương Đấu kinh còn chú trọng kỹ xảo dùng sức, chỉ riêng tầng thứ nhất Luyện Lực liền có khác biệt rất lớn so với công pháp truyền thống.Công pháp Luyện Lực bình thường, luyện đến lực lượng ngàn cân xem như tiểu thành, một quyền đánh nát cọc gõ, ở trong Cương Đấu kinh, chẳng những phải luyện lực, hơn nữa còn phải luyện tập độ nắm giữ lực lượng. Luyện đến đại thành có thể dùng chưởng đánh cọc gỗ thành sợi nhỏ, thậm chí đánh thành sợi bông!Nhìn thấy những điều này trong lòng Lâm Minh hướng tới không thôi. Không hề nghi ngờ, tu luyện Hỗn Độn Cương Đấu kinh cường đại hơn cao thủ luyện thể bình thường rất nhiều!\*\*\*Ba ngày sau.Ở chân núi Đại Chu sơn, trăng sáng treo cao, vòm trời như bức màn. Lâm Minh nhắm mắt đứng trên mặt cỏ, hô hấp tuân theo một tần suất đặc thù. Hắn đứng như vậy không biết đã bao lâu, cả người giống như một pho tượng dưới trăng, không nhúc nhích.Hắn đang tu luyện, trong Hỗn Độn Cương Đấu kinh ghi lại một loại phương pháp vận chuyển chân nguyên độc đáo, Hỗn Độn Chân Nguyên quyết. Bộ pháp quyết này tổng cộng bảy tầng, có thể lợi dụng chân nguyên tốt hơn rèn luyện thân thể, rèn luyện gân cốt. Sau khi pháp quyết đại thành, bất kể lực lượng và thân thể mức độ cứng cỏi đều tăng lên rất lớn, vượt xa những người khác cùng cảnh giới!Dưới gió đêm thổi, vô số cỏ mảnh như sóng phập phồng từng cơn, hô hấp của Lâm Minh dường như cũng theo những phập phồng này mà chuyển động, dường như hoàn toàn hòa làm một thể với hoàn cảnh chung quanh, tuy hai mà một.Trăng quá ngọn cây, một giọt sương lạnh lặng lẽ ngưng kết ở lá cây trên đỉnh đầu Lâm Minh. Theo lá cây khẽ rung, giọt sương nặng vô thanh vô tức nhỏ xuống.Lâm Minh nguyên bản không nhúc nhích đột nhiên mờ mắt, tay phải thò ra, giọt sương chuẩn xác rơi ở đầu ngón tay Lâm Minh, sau đó theo ngón tay lăn đến lòng bàn tay. Lâm Minh đột nhiên nắm tay, nam giọt sương trong lòng bàn tay, rồi sau đó bả vai run lên, dùng chân kéo theo thắt lưng, đột nhiên một quyền đánh ra.Ầm!Theo một tiếng vang trầm, gốc cây thiết mộc một người ôm trước mặt Lâm Minh vụn gỗ bay tán loạn, trống rỗng xuất hiện một hõm quyền sâu đến non nửa xích (1/2x33.3cm)!Lâm Minh hít sâu một hơi, thu quyền, buông tay, giọt sương kia rồi lại tiếp tục lăn xuống, theo một tiếng “tách” khẽ vang, giọt sương rơi trên lá cỏ, vỡ ra bốn phía.ruyệＮ Nhìn thấy một màn này, trên mặt Lâm Minh xuất hiện một nụ cười mỉm.Hỗn Độn Cương Đấu kinh yêu cầu nắm giữ lực lượng đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, một quyền của mình đánh ra giọt sương không vỡ. Tuy rằng cách yêu cầu của Hỗn Độn Cương Đấu kinh rất xa nhưng cũng xem như có chút thành tích.Hơn nữa một quyền vừa rồi kia có thể để lại dấu quyền sâu non nửa xích trên thiết mộc cứng như thép. Nếu là ba ngày trước, có thể được nửa tấc là không tệ rồi. Đây hoàn toàn là công lao của Hỗn Độn Chân Nguyên quyết.Ba ngày qua. Lâm Minh không lúc nào là không luyện tập Hỗn Độn Chân Nguyên quyết. Dù là sờ đến cánh cửa, tuy nhiên cách tầng thứ nhất tiểu thành chân chính còn rất xa.Trên thực tế. Lâm Minh có thể tu luyện thuận lợi như vậy vẫn là được thơm lây bởi vị tiền bối đại năng kia. Rất nhiều kinh nghiệm cảm ngộ trong trí nhớ của vị tiền bối kia đối với tu luyện của Lâm Minh có lợi rất lớn, thậm chí vận chuyển của công pháp đã ăn sâu vào linh hồn của vị tiền bối đó. Lâm Minh cần làm chỉ là dùng thân thể của mình để ghi nhớ chúng.Bởi vì tu luyện điên cuồng, tốc độ tiêu hao dược liệu của Lâm Minh cũng cực nhanh. Huyết sâm hắn đã dùng mất ba lát, nếu là với cách luyện này, không ra nửa tháng là dùng hết.Tuy rằng công pháp có, nhưng vấn đề dược liệu vẫn chưa được giải quyết...Cứ như vậy lại là hai ngày qua đi, thực lực của Lâm Minh càng ngày càng mạnh. Hiện tại hắn ở Đại Minh Hiên giải cốt hung thú cấp một đã không cần tốn nhiều sức, dù là hung thú cấp hai cũng có thể cắt liền bốn năm con vẫn thoải mái.\*\*\*Một ngày sáng sớm, Lâm Tiểu Đông tới Đại Minh Hiên tìm Lâm Minh. Giữa hai người có Truyền Âm phù định vị, Lâm Minh chỉ nói cho Lâm Tiểu Đông mình ở Đại Minh Hiên làm công, nhưng cũng không nói cho hắn nguyên nhân.- Hội giao dịch võ đạo mỗi năm một lần?Lâm Minh thoáng sửng sốt. Hội giao dịch võ đạo này chính là nơi Lâm Tiểu Đông đề nghị muốn đi.- Đúng vậy. Các loại cao thủ võ đạo, danh môn quý tộc đều sẽ tới, đồ vật bán ở đó không có quý hiếm nhất, chỉ có càng quý hiếm!Lâm Minh nhún nhún vai, nói:- Loại đồ vật đó chúng ta làm sao mua nổi. Trên người ta chỉ còn lạiđến hai mươi hai lượng vàng rồi.- Mua không nổi xem xem không được sao, coi như mở mang kiến thức. Hơn nữa, sắp tiến vào võ phủ rồi, chúng ta dù sao cũng phải có một món binh khí tiện tay chứ. Bảo vật phẩm cấp cao chúng ta không mua nổi, vũ khí tốt trung đẳng ta vẫn là mua được.Lâm Tiểu Đông đã nói đến nước này. Lâm Minh cũng không muốn làm mất hứng, ra ngoài kiến thức cũng tốt.Hai người kết bạn đi tới. Lâm Tiểu Đông một đường nói không ngừng, các loại kiến văn bát quái liên quan hội giao dịch hắn thuộc nằm lòng. Vị trí của hội giao dịch cách Thất Huyền võ phủ khá gần, ở đó xem như ngoại ô, cũng không phồn hoa. Hai người một mực xuyên qua khu náo nhiệt, khi đi tắt một ngõ nhỏ, Lâm Minh đột nhiên bước chân khựng lại, một tay khoát lên vai Lâm Tiểu Đông.- Sao vậy Minh ca?Lâm Tiểu Đông không rõ tại sao.- Có người chặn chúng ta.Lâm Minh nói rồi thò tay sờ bên hông, rút chủy thủ vẫn dùng để giải cốt ở Đại Minh Hiên ra. Những ngày nay Lâm Minh tu luyện Hỗn Độn Chân Nguyên quyết, cảm giác lực nhạy bén hơn rất nhiều.Hắn gần như ngay lập tức liền đoán được người tới là ai. Mấy ngày trước khi hắn bị chủ nhà đuôi đi, đánh một kẻ mặt khỉ tai dơi. Hiện tại chủ nhân của tên này tìm tới cửa. Đối với giờ khắc này tới, Lâm Minh sớm có chuẩn bị.Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở